## BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA TƠ TİNH QUẢNG NGÃI



$$
\vartheta
$$

$$
\cdots
$$



## LICH SỬ DẢNG BỘ HUYệN BA TO <br> TẬ I <br> (1930-1975)

Mã số: $\frac{3 \mathrm{~K} 1(\mathrm{~V} .223)}{\text { CTQG-2005 }}$

## BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA TƠ TỈNH QUẢNG NGÃI

# LICH SỬ DẢNG BÔ HUYẸN BA TO' TẬP I (1930-1975) 

(Tái bản có sưa chūa a, bố sung)


NHÀ XUÂT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

## Chỉ đạo nội dung:

## BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ BA TƠ

Ban biên soạn:

1. PHẠM VĂN THỌ
2. ĐINH UÔNG
3. TRẦN THANH VÂN
4. TRƯƠNG CÔNG HÙNG
5. TRẦN TRUNG CHÍNH
6. ĐINH KA RÚP
7. PHẠM VIẾT NHO
8. PHẠM THANH NGHİN
9. PHẠM CÔNG PHÍP
10. P.RA VI ÔN
11. ĐÀO VĂN KÍNH
12. LÊ HÀN PHONG
13. ĐINH TẤN LAC
14. PHẠM VĂN TREO
15. ĐINH THỊ Y DUNG
16. PHẠM NGỌC ÁNH
17. HUỲNH THƯƠNG

Biên soan:
TATHANH

- met

Tham gia giūp đỡ biên soạn:

PHẠM VĂN UNG TRẦN NGỌC THƯƠNG TRẦN NHƯ VINH



Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969)


Đồng chí Phạm Văn Đồng (1906-2000)

## LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2005); 60 năm ngày khởi nghĩa Ba To (11-3-1945-11-3-2005); 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945-2-9-2005) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối họ̣p với Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Tơ tái bản có sửa chưa, bổ sung cuốn sách Lịch sử Dảng bộ huyện Ba Tó (1930-1975). Cuốn sách ghi lại lịch sử dấu tranh kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Tơ anh hùng từ năm 1930 đến 1975 nhằm ôn lại truyền thống dấu tranh anh dũng chống thực dân, đế quốc; thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; dồng thời qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên con đường xây dựng và bảo vệ quê hương, đát nước.

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần chính:

- Phần mở đầu: Đặc điểm địa lý - kinh tế - xã hội và truyền thống quê hương Ba To anh hùng.
- Phần thứ nhất: Sự ra đời của tổ chức Đảng ở Ba Tơ; nhân dân Ba Tơ dưới sự lãnh dạo của Đảng bộ Ba Tơ trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
- Phần thứ hai: Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ trong giai đoạn cùng cả tỉnh, cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lọi (1945-1954).
- Phần thứ ba: Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ trong giai đoạn kháng chiến chống Mȳ, cứu nước (1954-1975).

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ của nhân dân các dân tộc huyện Ba To .

Tháng 8 năm 2005<br>NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GLA

## LỜI NÓI ĐẦU

Ba Tơ là một trong 6 huyện miền núi, nằm về phía tây nam của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý quan trọng mang tầm chiến lược trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương của nhân dân Quảng Ngãi từ xưa đến nay.

Trước khi có Đảng Cộng sản ra đời, các dân tộc ở Ba Tơ gồm dân tộc Hrê và dân tộc Kinh đã dũng cảm, kiên cường liên tục đấu tranh chống thiên tai và các thế lực phong kiến, thực dân đế quốc phản động để tồn tại và phát triển. Từ năm 1930 cho đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tháng 4 năm 1975 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam ... mà trực tiếp là của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đấu tranh kiên cường, lao động cần cù, anh dũng chiến đấu chống lại mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để giành quyền làm chủ và bảo vệ vững chắc quê hương, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các huyện trong tỉnh và một số huyện giáp ranh thuộc các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum... góp phần xứng đáng vào thắng
lợi chung của các cuộc kháng chiến vĩ đại, tô đậm thêm những trang sử vàng của nhân dân Quảng $\mathrm{Ngãi}$ nói riêng, cả nước nói chung.

Ba Tơ là nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử (11-3-1945), nơi ra đời Đội du kích Ba Tơ anh hùng và là một trong những địa phương được giải phóng sớm nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện xã hội diễn biến phức tạp, nhân dân các dân tộc Ba Tơ đã thể hiện rất rõ tinh thần cách mạng triệt để, đi theo Đảng đến cùng, vững tin vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Ba Tơ là nơi biểu hiện khá đậm nét tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, đặc biệt là giữa người $\mathrm{Hrê}$ và người Kinh. Trong quá trình dấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương, nhiều tên núi, tên sông, tên đất, tên làng, những con người cần cù và dũng cảm của Ba Tơ đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, trở thành các biểu tượng anh hùng, minh chứng cho ý chí bất khuất, kiên cường của người dân nơi đây.

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975 , Đảng bộ Ba Tơ hết sức chú trọng công tác sưu tầm tài liệu, tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các tập sách lịch sử truyền thống, ghi chép và phổ biến cho các thế hệ đi sau về truyền thống yêu nước, quá trình đấu tranh của các giai đoạn cách mạng đã đi qua. Từ nhận thức đúng đắn đó, các tập sơ thảo lịch sử Đảng bộ huyện đã được biên soạn và xuất bản (tập I (giai đoạn 1930-1954) vào năm

1989; tập II (giai đoạn 1954-1975) vào năm 1995), góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống cho Đảng bộ và nhân dân trong huyện, giới thiệu cùng nhân dân cả tỉnh, cả nước về vùng đất và sự nghiệp đấu tranh anh dũng của đồng bào các dân tộc Ba Tơ trước và sau khi có Đảng lãnh đạo. Các tập sơ thảo trên đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài huyện đón nhận, đánh giá cao.

Ghi nhận ý kiến góp ý, bổ sung của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung hai tập sơ thảo đã xuất bản, từ năm 2001, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba To đã quyết định tổ chức chỉnh biên và tái bản toàn bộ lịch sử Đảng bộ huyện từ năm 1930 đến năm 1975, tiếp tục giới thiệu một cách trung thực và có hệ thống hơn, đầy đủ hơn về các sự việc, sự kiện, con người tiêu biểu của địa phương, làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ kế tiếp, nhất là đội ngũ thanh thiếu niên. Cũng qua đó, Đảng bộ đúc kết rõ ràng hơn những thành công, những kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian hiện nay và những năm tiếp theo.

Sau một thời gian tích cực triển khai thực hiện, bản thảo chính thức phục vụ việc tái bản lịch sử Đảng bộ huyện (1930-1975) đã được phê duyệt. Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2005, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2005), 60 năm ngày
khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 - 11-3-2005) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Tơ quyết định cho xuất bản tập sách này.

Đây là một công trình khoa học được sự đóng góp trí tuệ, công sức của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, của nhiều đồng chí đã từng giữ cương vị lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ. Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Tơ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đđ̃ của các cơ quan, ban, ngành và cán bộ, đảng viên, đồng bào trong và ngoài huyện để tập sách này đến với bạn đọc.

## Mùa Xuân năm 2005 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ BA TƠ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH


## PHẦN MỞ ĐẦU

## ĐặC ĐIỂM ĐỊA LÝ - KINH TẾ - XÃ HộI VÀ TRUYỀn THỐNG QUÊ HƯƠNG BA TƠ ANH HÙNG

## I- ĐặC ĐIỂM ĐỊA LÝ - KINH TẾ - XÃ HỘI

Ba Tơ là một huyện miền núi phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, ở vào khoảng $14,46^{\circ}$ vī bắc và $108^{\circ}$ kinh đông; giáp huyện Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Hà ơ phía bắc, giáp huyện Đức Phổ ở phía đông, giáp các huyện An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định) ở phía đông nam và các huyện KBang (Gia Lai), Kon Plong (Kon Tum) d̉̉ phía tây. Diện tích tự nhiên của huyện là $1.132,54 \mathrm{~km}^{2}$, trong đó rừng và đất rừng chiếm $7 / 10$. Dân số hiện nay có 47.273 người, trong đó hầu hết là đồng bào dân tộc Hrê, còn lại là đồng bào Kinh và một số dân tộc khác. Trong trường kỳ lịch sử xây dựng và đấu tranh bảo vệ quê hương, Ba Tơ luôn luôn có vị trí hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế và an ninh - quốc phòng.

Dưới thời phong kiến và thực dân, Ba Tơ là một trong 4 châu miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Sau Cách mạng

Tháng Tám năm 1945, châu Ba Tơ được tổ chức thành một đơn vị hành chính cấp huyện. Trong giai đoạn kháng chiến chống $\mathrm{Mỹ}$, cứu nước, do điều kiện và yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, huyện Ba Tơ có lúc chia làm 2: huyện Ba Tơ và huyện Sông Hrê ${ }^{1}$. Hiện nay, Ba Tơ có 18 xã và 1 thị trấn. Đó là thị trấn Ba Tơ và các xã: Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Vi, Ba Xa, Ba Tô, Ba Nam, Ba Dinh, Ba Chùa, Ba Lế, Ba Bích, Ba Cung, Ba Thành, Ba Động, Ba Liên, Ba Trang, Ba Khâm, Ba Vinh, Ba Điền.

Trong vùng đất Ba Tơ có nhiều đồi núi. Ngọn núi cao hiểm trở và nổi tiếng nhất là ngọn Cao Muôn nằm ở phía bắc huyện. Nó nối liền với các dãy núi ở Minh Long, Sơn Hà vùng Vômôna, Mang Bút, với dãy núi Ngọc Linh (Kon Tum) là nơi có ngọn núi cao nhất ở miền Nam. Dãy núi ở phía đông là núi Ba Huyện (thường gọi là núi Dầu Rái). Núi Dầu Rái nối liền với các vùng của Đức Phổ như Tân Hội, Hùng Nghĩa, đồn Vạn Lý, núi Xương Rồng. Đây là những nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lị̣ch sử như việc ra đời của tổ chức Cộng sản đầu tiên, chi bộ đầu tiên và Đảng bộ

[^0]Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Dãy núi phía nam Ba Tơ gắn với khu rừng cấm Kon Hà Nừng, vốn là khu rừng nguyên thủy với nhiều hang động, thảm thực vật phong phú, nhiều loại gỗ quý và là nơi từng được xây dựng thành một trong những căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn. Ở các vùng Ba Xa, Giá Vụt cũng có nhiều núi, rừng nổi tiếng. Các dãy núi cao ở Ba Tơ đã liên kết nhau thành "dãy núi bảo hộ" - thành trì vững chắc cho sự nghiệp chiến đấu và xây dựng tại địa phương.

Đất Ba Tơ còn lưu giữ nhiều dấu tích của các cuộc biến động, thiên di và chiến tranh giưa các bộ tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc, v.v..

Điều đặc biệt và dễ nhận thấy ở các dãy núi của Ba Tơ là có nhiều hang động, nhiều cụm núi có thế "hổ ngồi". Ở giữa các vùng dồi núi, chạy dọc theo các triền sông, suối có nhiều thung lũng đất bằng rộng, có thể trồng trọt, chăn nuôi, v.v..

Ba Tơ còn là vùng đất đầu nguồn của bốn con sông, đó là sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Câu của Quảng Ngãi và sông Lại Giang chảy qua An Lão xuống Hoài Nhơn của Bình Định.

Sông Vệ bắt nguồn từ dãy núi nam Giá Vụt với nguồn chính là sông Liêng chảy theo Quốc lộ 24 và chia huyện theo hướng bắc nam. Con sông này đã mang tải thuyền, bè, người buôn bán, đánh cá từ miền xuôi lên miền núi và làm cho biển nối liền nguồn. Sông Vệ có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh của
nhân dân, giành độc lập, bảo vệ quê hương, rõ nhất là trong và sau cuộc khởi nghīa $\mathrm{Ba} \mathrm{To}^{1}$.

Sông Re bắt nguồn từ vùng núi cực nam của huyện chạy qua địa giới các xã $\mathrm{Ba} \mathrm{Xa}, \mathrm{Ba} \mathrm{Vì}, \mathrm{Ba}$ Ngạc ( Ba Tơ) đến Sơn Kỳ, Sơn Thủy (Sơn Hà) nhập với các nhánh sông như Xà Lò, Sông Rinh thành sông Trà Khúc. Sông Re chạ song song cùng con đường 5 B đi Sơn Hà và giáp nối với Quốc lộ 24 tại Ba Tiêu, chia cắt huyện theo hướng đông tây.

Sông Trà Câu xuất phát từ xã Ba Trang, Ba Liên ở phía đông nam của huyện chảy qua một số xã phía bắc huyện Đức Phổ rồi đổ ra cửa biển Mỹ Á.

Ở đầu nguồn của các con sông trên có nhiều suối lớn, nhỏ chạy dọc, ngang, tạo điều kiện cho việc khai thác nước dễ dàng để phát triển sản xuất. Nằm dọc theo các triền sông lớn có nhiều vùng đất tốt và bằng phẳng, hình thành nhiều dồng ruộng lớn, nhỏ như Ba Động, Ba Đình, Ba Dinh, Ba Vinh, Ba Xa, Ba Vî, Ba Ngạc... Những vùng này có điều kiện tốt để phát triển thành các vùng sản xuất lương thực, thực phẩm phong phú vừa bảo đảm cho nhu cầu vật chất tại chỗ và trao đổi hàng hóa với các địa phương khác.

Với địa hình đa dạng và có nhiều thuận lợi, Ba Tơ có hệ thống giao thông thủy bộ tương đối tốt, nối liền các vùng, các xã, một số huyện và với trung tâm tỉnh ly, đóng

[^1]vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng. Lịch sử đã ghi lại: Vào năm 1773 một cánh quân của Tây Sơn do Đô đốc Trần Quang Diệu chỉ huy đã theo triền sông Re từ Giá Vụt rẽ về Ba Tơ theo sông Vệ tiến quân ra đánh chiếm thành Quảng Ngãi. Trận đánh tại khu vực Bến Đá (giáp suối Bùn, Nghĩa Hành và Ba Tơ) diễn ra vào ngày 01 tháng 11 là một thắng lợi lớn của quân Tây Sơn trước khi chiếm được thành Quảng $\mathrm{Ng} a$ ai, v.v..

Vào năm 1945, viên quan cai trị cáo già người Pháp tên là Đambô đã phải viết: "Cho đến nay (1945), thật rồ dại nếu như một người da trắng dám mạo hiểm đi sâu vào vùng của họ".

Cũng giống như các huyện miền núi khác trong tỉnh, khí hậu ở Ba Tơ có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.400 mm đến 3.400 mm . Hàng năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng 7 (sớm hơn hai, ba tháng so với đồng bằng) và kết thúc khoảng tháng 1 năm sau. Lượng mưa ở mùa này chiếm từ $75 \%$ đến $80 \%$ lượng mưa cả năm. Vào mùa này khí hậu ở vùng núi cao lạnh hơn rất nhiều so với vùng thấp, đồng bằng. Độ ẩm khá lớn. Mùa nắng diễn ra từ tháng 2 đến tháng 7 . Nhiệt độ trung bình hàng năm là $25,3^{\circ} \mathrm{C}$.

Đồng bào các dân tộc ở Ba Tơ phần lớn sống bằng nghề làm ruộng. Nhiều thửa ruộng tốt vào loại "nhất đẳng điền" nằm dọc theo các triền sông, suối. Ở hầu khắp các xã trong huyện đều có ruộng bậc thang nhiều nấc, nhiều
tầng. Từ lâu đồng bào nhiều nơi đã biết cày bừa bằng trâu nhưng việc bón ruộng bằng các nguồn phân hữu cơ thì chưa được phổ biến rộng rãi, trừ vùng có đồng bào Kinh sinh sống. Ngoài làm ruộng, nhân dân còn làm rẫy và có nhưng vùng rẫy được khai thác lâu ngày đã trở thành đất thổ cư, đất vườn. Ngày trước phương thức canh tác trong làm rẫy là chọc lỗ, trỉa hạt. Ngoài làm ruộng và làm rẫy, đồng bào Ba Tơ còn làm vườn, tạo nên nhiều khu vườn phong phú gồm các loại cây ăn quả và cau, tiêu, v.v..

Rừng, núi Ba Tơ có nhiều loại gỗ quý như hương, kiền kiền, dẻ, lim, sơn, trắc, gõ... và nhiều cây thuốc có giá trị như thổ phục linh, thiên niên kiện, sa nhân, ngũ gia bì, có nguồn hoa quả và rau xanh tự nhiên như sim, móc, chà là, dủ dẻ, hạt xoay, củ mài, củ tam lang, khoai riềng, rau ıná... và nhiều loại cây dùng làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như chuối, chè, thuốc lá, mây, đót, sặt... Ba Tơ có nhiều loại thú quý hiếm như voi, hươu, nai, gấu, v.v.. Ngày trước, Ba Tơ còn nổi tiếng về cọp.

Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt... rất phát triển trong từng gia đình, từng buôn làng.

Trước đây, làng nào cũng có người làm nghề đan tre, mây, rèn. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của địa phương xuất hiện ở một số vùng từ lâu dời như ở Làng Teng (Ba Thành), trồng dâu nuôi tằm ở Ba Động.

Trong chế độ thực dân - phong kiến, việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các địa bàn ở Ba T diễn ra tương


Núi Cao Muôn
dối chậm, trừ vùng người Kinh. Từ trước nǎm 1932, toàn huyện Ba Tơ, trừ vùng người Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số chỉ biết vật đổi vật, chưa biết dùng tiền ${ }^{1}$. Các mặt hàng trao đổi, buôn bán chủ yếu là các loại lương thực, thực phẩm, thóc được lấy làm vật ngang giá để trao đổi và có tính mùa vụ sau gặt, trỉa xong hoặc vào thời gian trước những dịp lễ hội.

Nhìn chung, trước đây kinh tế của đồng bào Ba To cũng như của đồng bào các huyện miền núi khác trong tỉnh còn ở trình độ tự cung tự cấp nên đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu đói thường xảy ra.

Tuy nhiên, cùng với thời gian và trình độ phát triển chung trên phạm vi cả nước, việc giao lưu về vật chất và văn hóa giữa đồng bào Ba Tơ và đồng bào các nơ trong tỉnh mà chủ yếu là giao lưu giữa đồng bào Hrê và đồng bào Kinh, đã từng bước hình thành và ít nhiều phát triển. Ba Tơ lại là nơi có nhiều lúa, lâm thổ sản nên sự trao đổi giữa miền xuôi và vùng đất này không ngừng mơ rộng. Những nơi tụ hội buôn bán, trao đổi tập trung dần dần hình thành những chợ quán sầm uất ở Ba Tơ là Trường An, Tân Long, Suối Loa, Bến Buôn, Dốc Mốc, Tài Năng, Mang Đốc...

Do địa thế gắn liền với một số huyện vùng đồng bằng và giao thông tương đối thuận lợi nên một số đồng bào Kinh sớm có mặt tại Ba Tơ. Vùng Trường An, Tân Long

[^2](Ba Động), Ba Đình là những nơi đồng bào Kinh từ các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành lên cư trú, làm ruộng, buôn bán, trồng dâu nuôi tằm, làm các nghề thủ công, dạy học... Qua trao đổi kinh tế, văn hóa, dần dần giữa người Hrê và người Kinh hiểu biết lẫn nhau, cùng tham gia đấu tranh chống thiên tai, địch họa và xây dựng cuộc sống tốt đẹp ở địa phương, khiến cho tình đoàn kết keo sơn gắn bó giũa các dân tộc ở huyện Ba Tơ ngày càng được bồi đắp, vun trồng. Vì thế, trước mọi kẻ thù, trước muôn ngàn thử thách khó khăn trong chiến đấu và lao động sản xuất, nhân dân Ba Tơ luôn kề vai sát cánh giúp nhau sinh tồn và xây dựng quê hương.

Trong thời thực dân - phong kiến, hầu hết nhân dân Ba Tơ đều thất học. Trước năm 1932, trong toàn huyện chỉ có một trường tiểu học.

Đến năm 1932, Ba Tơ có thêm một trường dự bị (một trong 91 trường toàn tỉnh) tại Trường An (Ba Động). Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, số người Hrê có trình độ văn hóa tiểu học rất ít.

Ngày trước, đồng bào dân tộc Hrê theo đa thần giáo và kiêng cữ khá nhiều điều phức tạp. Nhiều lễ nghi, tập tục cúng trời, tế tổ tiên, cầu mưa, cưới xin, coi việc sinh tử, v.v. thường diễn ra trong đời sống cộng đồng. Bên cạnh những mặt tốt, nhưng tập tục này cūng gây nhiều trở ngại cho sản xuất, sinh hoạt và đấu tranh cách mạng. Các tục lệ cà răng, căng tai, bắt nhuốc, phạt vạ, dao cứa đùi, dùi đâm thịt, lửa đốt ngực, v.v. đã xâm hại nhiều tính mạng
con người, gây nhiều cuộc xung đột có tính bạo lực, chém giết lẩn nhau giửa các play (làng) và làm nhiều người mang thương tật hoặc bị hủy hoại sức khỏe.

Những ảnh hưởng tiêu cực do phong tục tập quán lạc hậu đẻ ra cùng với ách bóc lột, đàn áp, thống trị của bọn thực dân, phong kiến đã làm cho nhân dân Ba Tơ rơi và, tình cảnh sống cơ cực, dói nghèo, lầm than. Nạn đói kinh niên và các bệnh dịch liên tiếp xảy ra đã đem lại sự chết chóc cho nhiều người, cản trở sự phát triển sản xuất ở từng vùng. Vì vậy, tuy Ba Tơ đất tốt, rừng vàng, con người chăm chỉ, cần cù, sáng tạo trong lao động nhưng sự nghèo khổ vẩn đeo bám từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày xưa, việc vay mượn, nợ nần đã đẩy nhiều người dân sống kiếp ngựa trâu, làm tôi tớ để trả nợ truyền kiếp từ đời cha đến đời con, đời cháu hoặc phải bỏ làng ra đi sống cách biệt như ở làng Vờ, Vùng Khâm, Ba Nhà...

Ruộng, rẫy ở Ba Tơ xưa kia là sở hữu riêng của từng gia đình được cha truyền con nối hoặc được bán đổi cho người khác bằng chinh, ché, trâu, nồi đồng... Do vậy, sự phân hóa thành phần giai cấp trong đồng bào làm ruộng tuy chưa rõ như ở đồng bằng hoặc ở vùng người Kinh trong huyện, nhưng so với vùng rẫy thì đã có mức độ cao hơn. Có thể thấy ở Ba Tơ có ba tầng lớp dân cư như sau:

Một là tầng lớp có nhiều ruộng, nhiều đất rẫy, nhiều rừng, nhiều vườn, nhiều nồi đồng, chinh, ché, trâu, bò, dê, heo, gà, nhiều con cháu và nhiều tôi tớ. Hình thức bóc lột chính là lao dộng không công hoặc trả công rẻ mạt. Tầng
lớp này phần lớn là những người hưởng tài sản của cha ông, hoặc người có tài trong sản xuất, săn bắn và giành thắng lọi trong các vụ tranh chấp giưa làng này với làng khác. Người giàu có nhất ở Ba Tơ là Già Kiêu tại xã Ba Xa có rất nhiều ruộng rẫy, vườn rừng và hàng trăm tôi tớ trong nhà... Tuy về sau, tầng lớp này còn có thêm một số người trong hàng ngũ chức sắc của Nam triều phong kiến và số ít bọn làm tay sai cho thực dân Pháp, song nhìn chung phần lớn tầng lớp này có sự gắn bó với nhân dân trong việc làm ăn và có người trực tiếp tham gia lao dộng cùng dân làng. Tầng lớp giàu có là những người cầm đầu trong việc bảo vệ làng và giao tiếp, trao đổi vói quan lại cai trị và với các làng khác. Trong tầng lớp này, nhiều người có tinh thần yêu nước, có ý chí chống ngoại xâm, chống thực dân phong kiến. Rất ít người theo giặc.

Hai là tầng lớp đủ ăn hoặc nếu có thiếu thì chỉ vài tháng trong năm do bị thiên tai làm mất mùa hay bị địch họa, bị đau ốm bệnh tật và gia đình có biến cố lớn. Tầng lớp này đông và sống chủ yếu là nhờ sức lao động của gia đình và bản thân.

Ba là tầng lớp thiếu ăn quanh năm vì thiếu đất đai, ruộng rẫy, rừng, vườn, thiếu lao động hoặc nọ nần chồng chất qua các đời. Nhiều người trong tầng lớp này phải đi làm không công để trả nợ hoặc làm tôi tớ cho tầng lớp thứ nhất. Tầng lớp này chiếm đa số.

Với đặc điểm nêu trên cho thấy rõ tầng lớp thứ hai và thứ ba đều là nhân dân lao động, cần cù và nhẫn nại,
có tinh thần chống ngoại xâm, chống áp bức bóc lột, có ý chí tiến thủ và luôn mơ ước được thoát khỏi cảnh ràng buộc của các thế lực cai trị để xây dựng cho mình cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Song, do còn mang đậm nét cuộc sống chậm phát triển, còn bị nhiều ảnh hưởng tiêu cực do phong tục tập quán lạc hậu ràng buộc và bị uy thế chính trị của tầng lớp giàu có chi phối nên trước kia họ không sao đổi đời được.

Ở những nơi có người Kinh sinh sống, làm ăn như ơ các xã Ba Đình, Ba Động thì sự phân hóa diễn ra giống như ở vùng đồng bằng. Họ là những người làm chiếc cầu nối đồng bào, nhân dân miền núi với miền xuôi, tiếp nhận những mặt tốt trong sinh hoạt tinh thần và đời sống vật chất ở các vùng, xây dựng và bảo vệ, phát triển tình đoàn kết giữa các vùng, các dân tộc qua các giai doạn lịch sử.

II- TRUYỀN THỐNG CẦN CÙ TRONG LAO ĐỘNG VÀ KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT TRONG ĐẤU TRANH

Vào thế kỷ XV , sau cuộc thân chinh của vua Lê Thánh Tông cầm quân đánh chiếm thành Đồ Bàn (Bình Định), cư dân sinh sống tại Ba Tơ đã sớm cùng các dân tộc anh em góp phần vào công cuộc mở rộng, giữ gìn và xây dựng đất nước. Thời gian đầu, nhà nước phong kiến còn áp dụng rộng rãi chính sách "khoan dân" ở cả miền xuôi va miền ngược nhằm củng cố và mở rộng cương vực. Sau khi ổn định, các thế lực quan lại phong kiến bắt đầu thực hiện
việc khai thác, bóc lột nhân dân. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với bọn quan lại phong kiến cứ mỗi ngày càng thêm gay gắt, quyết liệt. Đó chính là nguồn gốc kinh tế - xã hội khiến nhân dân Ba Tơ có những hoạt động chống đối lại bọn vua quan phong kiến và các thế lực cai trị ở địa phương. Đã có lúc mâu thuẫn gay gắt đến mức vua Lê phải sai Bùi Tá Hán, một quan dại thần của triều đình, đem quân vào đánh dẹp. Ông đã cho đắp lũy để ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc nổi dậy của nhân dân Ba Tơ lan rộng xuống đồng bằng. Cuộc đấu tranh của nhân dân sau đó lắng xuống song chỉ là tạm thời, vì chẳng bao lâu, các cuộc đấu tranh vẫn liên tiếp nổ ra.

Năm 1750, trước sức ép của các cuộc đấu tranh của quần chúng, triều đình phải cho đặt 6 đạo đồn binh ở dây để phòng ngừa sự nổi dậy chống đối của nhân dân các dân tộc miền tây Quảng Ngãi, trong đó có đồng bào Ba To. Triều đình đã sai Tuần vũ Quảng Ngãi lúc bấy giờ là Nguyễn $\mathrm{Cư} \mathrm{Trinh} \mathrm{đem} \mathrm{quân} \mathrm{lên} \mathrm{đóng} \mathrm{giữ} \mathrm{và} \mathrm{xây} \mathrm{thành}$ đắp lũy để ngăn chặn "sự kiện đá vách" bắt nguồn từ đó. Tình hình phải mãi đến 10 năm sau mới tạm yên.

Tiếp đó, vào năm 1761, đồng bào Ba Tơ lại nổi dậy chống đối quyết liệt. Triều đình buộc phải sai quân lên chống đơ. Năm 1770, đồng bào đã tràn xuống tận đoạn trường lũy đã đắp trước đó.

Từ năm 1773 đến năm 1802, hưởng ứng phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, đồng bào Ba Tơ đã tích cực tham gia mở đường, góp công sức và của cải cho quân Tây Sơn tiến
ra dánh chiếm thành Quảng $\mathrm{Ngãi}$. Các đồn lính, đạo quân của triều đình lập trước đó đều bị xóa bỏ. Trong thời gian gần 30 năm này, đồng bào sống tương đối yên ổn và làm ăn. Nhân dân tự cử những người có tín nhiệm trong làng, trong giới thổ hào, thổ mục ra trông coi công việc ở dịa phương.

Nǎm 1804, đồng bào Ba Tơ lại nổi dậy chống lại triều đình nhà Nguyễn. Quân nổi dậy kéo xuống vùng trung châu để đánh phá. Triều đình phải đem quân lên đánh dẹp. Sau khi tình hình tạm ổn định, triều đình Nguyễn đặt ra 6 cơ, chia thành nhiều trấn và đóng nhiều quân ở đây để phòng ngừa. Sáu cơ bao gồm toàn bộ miền tây Quảng Ngãi nhưng phần lớn là trên địa bàn huyện Ba Tơ.

Trước khí thế sôi nổi của phong trào quần chúng, năm 1818, Đội Tri, một trong những viên đội của Lê Văn Duyệt đã liên kết với đồng bào, nổi dậy chống lại triều đình. Vua Gia Long phải cử Lê Văn Duyệt từ Nam ra đàn áp quyết liệt và cuộc nổi dậy của đồng bào sau đó mới chấm dứt. Đến năm 1819, để phòng hậu họa, Lê Văn Duyệt còn tâu lên vua xin đắp thêm đoạn lũy kéo dài đến Bồng Sơn (Bình Định), gọi là "Tỉnh man trường lũy" ${ }^{1}$ với hàm ý Khinh thị: "một con lũy dài để tỉnh ngộ bọn man di lạc hậu". Hiện nay, dấu tích của "Tỉnh man trường lũy" vẫn

[^3]còn khá rõ từ đèo Đá Chát vào đến An Lão (Bình Định).
Đến giữa thế kỷ XIX là lúc thực dân Pháp ở bên ngoài lăm le xâm lược nước ta, thì ở bên trong triều đình Huế vẫn không nới tay, trái lại vẫn ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân. Vì thế, từ năm 1858 đến năm 1861, nhân dân Ba Tơ đã nhiều lần nổi dậy phá lũy, giết lính canh phòng, phá đồn bảo (đồn bảo an) và kéo quân đến gần cửa biển Cổ Luỹ. Bọn quan lại trong tỉnh hoảng hốt, lo sợ. Triều đình Huế phải gọi Nguyễn Tấn đang làm Án sát tỉnh Thái Bình về đối phó. Cuối năm 1863, Nguyễn Tấn giữ chức Tán tương, sau cải là Tiểu phủ sứ Sơn Phòng. Nguyễn Tấn phải mất 4 năm mộ quân, lập phương án chống lại và tìm cách thuyết phục, dụ dỗ, mua chuộc đồng bào. Tình hình tuy có lúc tạm thời lắng xuống song về cơ bản vẫn tiềm ẩn những bột phát mới vì sự áp bức bóc lột vẫn còn đó, ngày một nặng nề hơn. Vì thế, năm 1885, nhân dân Ba Tơ lại nổi dậy buộc triều đình phải sai quân đến đàn áp và thành lũy được đắp thêm kiên cố hơn. Số đồn bảo tăng lên đến 80 và 800 người được huy động vào đội nghĩa đồng, bổ sung cho lính. Nhiều người dân miền xuôi cūng như miền ngược bị bắt vào lính.

Việc xác lập dinh cơ của tên Tiểu phủ sứ gần đất Ba Tơ để kiểm soát nhiều vùng của Ba Tơ chứng tỏ sự đối phó của triều đình phong kiến đối với phong trào đấu tranh của nhân dân ở đây.

Trong thời kỳ có phong trào Cần Vương, nhân dân Ba Tơ với lòng căm phẫn sâu sắc đã nổi dậy đấu tranh
chống bọn thực dân Pháp xâm lược và triều dình nhà Nguyễn ươn hèn. Đồng bào khắp vùng dã hăng hái tham gia phong trào yêu nước, chống lại các cuộc hành quân của thực dân Pháp lên lập đồn bốt, chống bắt lính và đấu tranh chống xâu, chống thuế kéo dài đến đầu thế kỷ XX.

Sau thời gian này, việc tổ chức cai trị của triều đình Huế ở miền núi có sự thay đổi. Các đồn bảo bị triệt bỏ và miền núi dược chia thành các tổng thuộc các châu. Huyện Ba To lúc này nằm trong châu Đức Phổ.

Hưởng ứng phong trào chống xâu - thuế, trong ba ngày 24,25 và $26-3-1908$, hàng trăm đồng bào vùng Trường An, Hóc Kè, Suối Loa, Hoàn Đồn, Tài Năng... kéo về châu lỵ đấu tranh, đưa yêu sách đòi giảm xâu, khất thuế. Tiếp sau đó, đồng bào nổi dậy chống địch bắt đi xây đồn Đức Phổ (đồn Ba Tơ lúc này dời xuống Vạn Lý, Đức Phổ). Căm thù trước các thủ đoạn bắt xâu, xiết thuế khắc nghiệt của địch, khi đồn mới xây xong, đồng bào lập tức tập họ̣p nhau lại, kéo đến đánh phá và cướp đồn. Bọn địch hoảng hốt huy động quân lính đến đàn áp dã man làm chết gần 100 người. Nhiều người bị bắt, bị đánh đập tàn nhẫn nhưng không ai chịu khuất phục, hơn nưa còn khẳng khái chửi thẳng vào mặt kẻ thù.

Đến năm 1916, địch dời đồn Đức Phổ về lại Ba Tơ để tăng cường kiểm soát, khai thác nhân công làm đồn điền, làm đường lên Tây Nguyên nhằm mở rộng sự kiểm soát lên vùng Tây Nguyên theo phương sách "tằm ăn dâu". Nhân dân Ba Tơ tiếp tục đấu tranh quyết liệt, nhiều lần phá đồn bốt của địch.

Vào năm 1925, miền núi Quảng Ngãi được chia thành 4 đồn, trong đó có đồn Ba Tơ. Ở Ba 'To lúc này đã hình thành 4 tổng và 63 sách. Thời điểm này, dồng bào Kinh lên ở xung quanh huyện ly hiện nay của Ba Tơ rất đông và lập nên một số ấp. Cūng trong thời gian này, các cụ Nguyễn Quang Mao, Trần Trạch, Trần Hàm lập ra Trại cày Bãi Ri với một số hộ sản xuất. Hoạt động của Trại cày rất thiết thực, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh cho nhân dân. Tới thời vụ, người dân khắp nơi kéo đến làm ăn rất đông vui, nhất là từ các xã Đức Phong, Đức Lân, Đức Tân (Mộ Đức), Phổ Phong, Phổ Văn (Đức Phổ). Trại cày Bãi Ri vừa là nơi làm ăn tập thể, vừa là nơi các trại viên và nhân dân học văn, luyện võ, trị bệnh cứu người. Vì vậy, nhân dân các dân tộc xung quanh lui tới rất thân thiết. Các tổ chức, doàn thể cách mạng đầu tiên của Ba Tơ đều được vận động thành lập từ nơi này. Hầu hết đảng viên và quần chúng ở đây đều bị địch bắt, tra khảo, tù dày, nhiều người đã hy sinh trong nhà tù thực dân. Trại cày Bãi Ri tồn tại từ lúc mới thành lập cho đến sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đóng vai trò, vị trí rất quan trọng đối với phong trào cách mạng ở Ba Tó.

Vào thời gian này, trong cả nước cũng như trong tỉnh có rất nhiều sự kiện mới. Tư tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá trong nhân dân. Nhiều tổ chức cách mạng mới ra đời, tích cực hoạt động xây dựng phong trào. Nhiều người ở Ba Tơ tham gia tổ chức Hội

Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Ngāi, được tiếp thu tư tưởng dấu tranh cách mạng mới từ các đồng chí Nguyễn Nghiêm, Trương Quang Trọng, Nguyễn Thiệu... Các hoạt động này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của nhân dân Ba To , tuy bước đầu chỉ giới hạn ở một số người Kinh đã lưu trú, làm ăn sinh sống ở đây như Nguyễn Quang Mao, Trần Hàm, Trần Toại, Huỳnh Thanh, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Thảng, Huỳnh Cư...

Cuối năm 1929, chi bộ "Dự bị cộng sản" dầu tiên của tỉnh ra đời và đến tháng $3-1930$, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi được thành lập. Sự kiện này mở ra một giai đoạn lịch sử cách mạng mới vô cùng quan trọng trong quá trình dấu tranh và xây dựng của nhân dân các dân tộc ở Quảng Ngải. Đảng bộ Quảng Ngāi ra đời trên mảnh đất Phổ Phong (Dức Phổ), sát với mảnh dất Ba Tơ, đã có ảnh hưởng tích cực và tạo thuận lọ̣i cho phong trào cách mạng ở Ba Tơ phát triển nhanh.

Có thể nói, quá trình dấu tranh của nhân dân Ba Tơ trước khi có Đảng ra đời và lãnh dạo cách mạng là quá trình phát triển liên tục, bền bỉ, sôi nổi, qua nhiều sự kiện, lúc quyết liệt, lúc tạm yên. Phong trào yêu nước của nhân dân các dân tộc Ba Tơ có sự liên kết hữu cơ với nhân dân toàn tỉnh để chống lại chính sách cai trị, ách bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp và các thế lực phong kiến. Mục tiêu của cuộc đấu tranh là giành lại quyền sống cho bản thân và góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân cả nước giành độc lập tự do.

Truyền thống cần cù trong lao động và kiên cường bất khuất trong đấu tranh cách mạng của nhân dân Ba Tơ cùng với thế đất hiểm yếu của vùng này là những thuận lợi hết sức cơ bản cho các chiến sĩ cách mạng Ba Tơ nhanh chóng xây dựng cơ sở và phát triển phong trào quần chúng tại địa bàn làng xã của mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.

## PHẦN THỨ NHẤT

# Sự RA Đờı TỔ CHỨC ĐẢNG ở BA TƠ; NHÂN DÂN BA TƠ DƯỚI SỰ LÃNH DẠO CỦA ĐẢNG BỘ BA TƠ TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

## Chương I: ĐẢNG BỘ BA TƠ RA ĐỜI LAÃNH DẠO NHÂN DÂN THAM GIA CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, để hàn gắn vết thương chiến tranh và bù đắp những thiệt hại nhằm khôi phục và củng cố địa vị của mình trong thế giới tư bản chủ nghĩa, từ năm 1919 thực dân Pháp một mặt tăng cường bóc lột nhân dân lao động ở chính quốc, đồng thà̛i đẩy mạnh đầu tư khai thác và bóc lột trên toàn hệ thống thuộc địa của chúng, trong đó chúng đặc biệt chú ý tới thị trường Việt Nam.

Sau 10 năm khôi phục và phát triển kinh tế, với quy luật phát triển không đều vốn là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, thế giới lại đứng trước một cuộc khủng hoảng mới
khá gay gắt diễn ra giữa những nước tư bản chủ nghĩa "già cỗi" với một số nước tư bản "trẻ" đầy sung sức đang muốn phân chia lại thị trường và hệ thống thuộc địa đã hình thành từ lâu và bị những nước tư bản "già" thao túng. Vì thế, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra từ năm 1929 đến năm 1933 đã gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đông Dương, một thuộc địa của đế quốc Pháp, tất nhiên phải gánh chịu những hậu quả sâu sắc của cuộc khủng hoảng đó, nằm trong vòng xoáy của cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thế lực đế quốc thực dân.

Đế quốc Pháp và Nam triều ra sức bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta. Nạn đói diễn ra ở nhiều nở trên dất nước ta. Cũng như nhân dân trong toàn tỉnh, dồng bào các dân tộc ở Ba Tơ lâm vào tình trạng đói kém, kéo theo đó là dịch bệnh hoành hành. Chính sách xâu thuế nặng nề, sự bóc lột, nhân công tàn tệ của chế dộ thực dân phong kiến cùng với hậu quả của thiên tai, bão lụt, giá cả đắt đỏ đã làm cho đời sống của nhiều tầng lớp nhân dân ở Ba Tơ vô cùng điêu đứng.

Trong hoàn cảnh đó, phong trào cách mạng trong cả nước đã có những bước đi mới. Các tổ chức cộng sản đã được thành lập và đẩy mạnh hoạt động trên cả ba miền đất nước. Ngày 3-2-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản trong nước thành một tổ chức cộng sản duy nhất, thống nhất lấy tên là Đảng Cộng
sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, v. v., vạch ra cho cách mạng Việt Nam đường lối đúng đắn. Đó là đường lối gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội khỏi ách áp bức bóc lột của chế độ thực dân câu kết chặt chẽ với chế độ phong kiến. Việc thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản là một bước ngoặt to lớn trong lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ đây, phong trào cách mạng nước ta đã vượt qua được sự khủng hoảng về đường lối và đã được một tổ chức cách mạng duy nhất lãnh dạo.

Nằm trong bối cảnh chung của cả nước, phong trào cách mạng ở Quảng Ngãi những năm 30 của thế kỷ XX cũng có những biến chuyển mới. Lúc bấy giờ trong các khuynh hướng và đảng phái chính trị ở Việt Nam nói chung và ở Quảng Ngãi nói riêng thì tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là theo khuynh hướng vô sản, là tổ chức cách mạng tiêu biểu, có tính chất tiến bộ và triển vọng nhất.

Tại Quảng Ngãi, sau khi dự Đại hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 5 năm 1929), đồng chí Trương Quang Trọng cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Sĩ Sách, Nguyễn Thiệu bàn luận với nhau nhiều lần, thống nhất nhận định rằng đã đến lúc phải giải tán tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và thành lập tổ chức cộng sản.

Sau đó, đến tháng 3 năm 1930, tại Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Nghiêm triệu tập hội nghị tại làng Tân

Hội, Đức Phổ, tuyên bố chính thức thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Hội nghị đã bầu ra Tỉnh uỷ lâm thời do đồng chí Nguyễn Nghiêm làm Bí thư Đồng chí Trần Hàm ${ }^{1}$, hoạt dộng ở Trại cày $\mathrm{Bãi} \mathrm{Ri}, \mathrm{Ba}$ Động, Ba Tơ, là một trong những đảng viên của chi bộ đầu tiên, được cử vào Tỉnh uỷ lâm thời ở Quảng Ngãi. Tin tức về sự kiện này lan truyền nhanh chóng đến các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của tỉnh còn đang hoạt động. Các đồng chí Trần Toại, Nguyễn Quang Mao... hoạt động ở Ba Tơ cũng đã kịp thời nắm rất rō sự kiện lịch sử này. Sự ra đời của tổ chức đảng đầu tiên ở Quảng $\mathrm{Ngã} i$ là kết quả tất yếu của phong trào yêu nước, sự hoạt dộng tích cực của các tổ chức cách mạng như Công ái xã, Tân Việt, đặc biệt là của Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Ngãi. Nó thật sự đáp ứng yêu cầu cách mạng của nhân dân lao dộng Quảng $\mathrm{Ngãi}$.

Ngày 1-5-1930, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, các truyền đơn, khẩu hiệu của Đảng được rải, phân phát và treo ở nhiều nơi trong cả nước. Tại Quảng Ngãi, truyền đơn và cờ đỏ búa liềm xuất hiện ở nhiều địa điểm, nhất là dọc tuyến Quốc lộ I đoạn từ Bình Sơn dến Đức Phổ.

Tại Ba To , truyền đơn và cờ đỏ búa liềm được rải và treo dọc Đường $5 \mathrm{~A}^{2}$, xung quanh Ba Đình, Đồng Lớn ( Ba

[^4]

Đồng chí Trần Toại - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1930-1931)


Trường An - Nơi diễn ra các cuộc đấu tranh, rải truyền đơn, treo cờ Đảng, mít tinh, biểu tình hô to các khẩu hiệu kéo về châu lỵ Ba Tơ trong cao trào đấu tranh 1930 và tháng 2-1931.


Trại dâu tằm (Trường $\mathrm{An}, \mathrm{Ba}$ Động) nơi hình thành tổ chức Đảng đầu tiên huyện Ba Tơ, nơi quy tụ các phong trào cách mạng ở huyện nhà.


Cuộc mít tinh lớn của nhân dân Ba Tơ chào mừng thắng lợi khởi nghĩa Ba Tơ sáng 12-3-1945.


Dốc ông Tài, thôn Tài Năng (Ba Đình) nơi treo cờ Đảng (1930-1931). Nơi đây Tỉnh uỷ lâm thời Quảng Ngãi họp bàn về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.


Khu đồi Pa Dòn, Nước Lá (Ba Vinh) nơi Đội du kích Ba Tơ cùng đồng bào ở địa phương (Hrê) chích máu người hòa lẫn máu "Đâm trâu ăn thề" đoàn kết đánh Pháp đuổi Nhật để giành độc lập, tự do.


Nước Lầy ( $\mathrm{Ba} \mathrm{Ngạc}$ ) nơi diễn ra trận tiêu diệt địch trong cuộc hành quân LATERÍT, làm phá sản hoàn toàn âm mưu cài cấy của thực dân Pháp ra vùng tự do Liên khu V (5-1952).


Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ.


Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ.

Độṇg), Cây Ươi (xóm Ông Tài), Cây Vông Đồng (xóm Ông Kỳ), Nam Lân...

Sau khi Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập, theo đề nghị của đồng chí Trần Hàm là người trực tiếp chuẩn bị xây dựng tổ chức đảng ở Ba Tơ, tháng $4-1930$, dồng chí Nguyễn Nghiêrn đã lên Ba Tơ kiểm tra công việc chuẩn bị và quyết định thành lập Chi bộ Bãi Ri gồm các đồng chí Trần Hàm, Trần Toại, Nguyễn Quang Mao, Nguyễn Du, Huỳnh Cư, Huỳnh Châu, Huỳnh Mau và Nguyễn Thị Thảng, do đồng chí Trần Toại làm Bí thư Một thời gian sau, đồng chí Trần Toại ${ }^{1}$ di nhận công tác khác, đồng chí Nguyễn Quang $\mathrm{Mao}^{2}$ được cử làm Bí thư

Sau khi có tổ chức đảng, phong trào cách mạng ở Ba Tơ phát triển mạnh, nhất là ở các làng xung quanh Ba Động, Ba Đình. Nhân dân hướng về Đảng với niềm tin lớn

[^5]lao. Ảnh hưởng của Đảng còn lan rộng đến một số binh lính ở đồn Ba To. Các tổ chức quần chúng lần lự̣t dược xây dựng ở các thôn Hoàng Đồn, Đá Bàn...

Trại cày Bãi Ri lúc này trở thành cơ sở làm công tác tài chính và tuyên truyền của tổ chức đảng. Nhờ vậy, việc liên lạc giửa Tỉnh uỷ lâm thời và Chi bộ Đảng ở Ba To khá thuận tiện từ mọi hướng ở đồng bằng lên và ngược lại.

Từ khi Đảng Cộng sản ra đời lãnh dạo phong trào đấu tranh cách mạng, nhân dân lao dộng trong cả nước đã vùng lên đấu tranh mạnh mẽ chống chế dộ thực dân phong kiến. Ở Nghệ Tīnh, các tầng lớp nhân dân từ nông thôn đến thành thị nhất tề nổi dậy tham gia nhiều cuộc biểu tình đòi lật đổ chính quyền tay sai của địch, thành lập các Xôviết. Phong trào dấu tranh của đồng bào Nghệ Tỉnh ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến các địa phương trong cả nước. Thực dân Pháp và bọn tay sai ra sức dàn áp, khủng bố.

Tháng 6-1930, Tỉnh uỷ Quảng Ngāi chính thức được thành lập do dồng chí Nguyễn Nghiêm làm Bí thư. Đồng chí Trần Hàm là một trong những Tỉnh uỷ viên dự̛̣c phân công về hoạt động ở một số huyện để xây dựng co sở Đảng.

Hưởng ứng phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã phát động một phong trào đấu tranh lớn. Vào tối ngày 7-10-1930, nhân dân Đúc Phổ tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài đến ngày 8 -10-1930 và kéo đến đốt phá huyện đường buộc tên Tri huyện Phan Lang phải bỏ chạy. Tiếp theo, hàng loạt các cuộc biểu tình của quần
chúng diễn ra ở các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, Bình Sơn, Trà Bồng, Nghīa Hành, Tư Nghĩa. Phong trào đấu tranh của nhân dân kéo dài đến ngày $1-5 \cdot 1931$, sau khi đồng chí Nguyễn Nghiêm bị địch xử chém tại bãi sông Trà Khúc, thị xā Quảng Ngãi.

Từ cuối năm 1930, Chi bộ Bãi Ri (Ba Động) đã củ cán bộ hoạt động ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các tổ chức thanh niên, phụ nữ, xích vệ, nông hội... phát triển được thêm nhiều hội viên mới. Đồng chí Nguyễn Qua, người làng Ôn, xã Ba Thành (cha người Kinh, me người Hrê), là đảng viên từ năm 1931 được tổ chức đảng phân công đi hoạt dộng xây dựng phong trào ở Cơ Nhất. Đồng chí Nguyễn Qua đã hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của đồng bào các dân tộc ở đây để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng nhân dân. Tại Co Nhất, đồng chí đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng, trong đó có Bốn Đố, Cha Chuông, Vọt Huỳnh, Vọt Tài, Ông Ua, Cha Ría, Vọt Rài... Đồng chí Huỳnh Hựu - Huyện uỷ viên Đức Phổ - được cử lên Ba Tơ hoạt động hợp pháp, dạy học tại nhà đồng chí Trần Lâm và đã xây dựng được một tổ chức dự bị có 6 người ở Hoàng Đồn, trong đó có Phạm Xuân là cháu ruột của lính lệ Phạm Quang. Đồng chí Phạm Xuân đã bí mật rải truyền đơn trong đồn, bị một tên lính lệ phát hiện và báo cho tên Kiểm lý Trưeng Quang Uý. Tên Uý tra hỏi và với chứng cứ khá rö (trong đó có thư của đồng chí Xuân gửi về cho gia đình để lẫn trong tập truyền đơn) nên đồng chí Xuân bị bắt.

Thời gian này, ở Ba Tơ đã thành lập Huyện uỷ lâm
thời do dồng chí Nguyễn Quang Mao làm Bí thư. Hưởng ứng cao trào cách mạng 1930-1931, tháng 2-1931, Huyện uỷ lâm thời Ba Tơ lãnh đạo nhân dân ở làng Ôn, Tân Long, Chỏi Liêm, Hóc Kè, Trường An, Suối Loa... nổi dậy dấu tranh. Quần chúng nhân dân được tổ chức hàng ngũ chỉnh tề do đồng chí Nguyễn Quang Mao trực tiếp chỉ huy và nũ đồng chí Nguyễn Thị Thảng cầm cờ dẫr dầu, kéo về châu lỵ, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu:

- Đả đảo khủng bố!
- Đả đảo đế quốc Pháp và Nam triều phong kiến!
- Ủng hộ Xôviết Nghệ Tĩnh!
- Việt Nam độc lập vạn tuế!...

Đến châu ly, một cuộc mít tinh nhanh chóng được tổ chức. Đồng chí Trương Thanh Liêm đứng lên diễn thuyết vạch rõ tội ác của đế quốc phong kiến và kêu gọi quần chúng vùng lên đấu tranh. Trước khí thế cách mạng của nhân dân, binh lính trong đồn án binh bất động. Tên kiểm lý khiếp sợ phải nhận bản yêu sách của quần chúng. Cả vùng đất Ba Tơ rộng lớn được hưởng không khí tự do từ đêm ngày 16 đến ngày 23-2-1931. Lo sơ trước tình hình đấu tranh của quần chúng cách mạng ở Ba T , địch phải điều lính lê dương ở tỉnh lên đàn áp và bắt một số cán bộ cốt cán của phong trào. Tuy bị tổn thất nhưng tổ chức đảng và quần chúng ở Ba Tơ vẫn tiếp tục duy trì phong trào đấu tranh cách mạng.

Tiếp sau đó, không khí đấu tranh cách mạng của quần chúng ở các xã Ba Động, Ba Đình... diễn ra khá sôi nổi. Truyền đơn được rải ở nhiều nơi. Vào đêm ngày 1-5-1931,
truyền đơn cách mạng được rải từ Hóc Kè, Trường An (Ba Động), cờ đỏ búa liềm được treo ở Hoàng Đồn (Ba Đình) tác động lớn đến tinh thần đấu tranh cách mạng, gây niềm phấn khởi cho nhân dân ở các xã Ba Thành, Ba Vinh... Nhân dân Ba Tơ lên án mạnh mẽ sự dàn áp, khủng bố của địch đối với phong trào dấu tranh của nhân dân Đức Phổ và các nơi trong tỉnh, nhất là sau khi bọn giặc đê hèn xử chém đồng chí Nguyễn Nghiêm. Từ trưa ngày 2-5-1931, bộ máy cai trị của thực dân và tay sai ở Ba Tơ do tên kiểm lý cầm đầu đã bắt đầu lồng lộn, bắt bớ lung tung và báo động cho bọn ở tỉnh có biện pháp phòng ngừa, khủng bố. Bọn cai trị ở tỉnh đã lệnh cho một trung đội đoàn phu, đoàn thập từ Nghĩa Hành kéo lên Ba To vây bắt, hăm dọa, đàn áp nhân dân. Chúng nổ súng uy hiếp tinh thần của nhân dân tại Trường An, hạ cờ búa liềm mà ta đã treo trước đó. Chúng lùa bắt, tập trung nhiều người, hăm dọa, nói xấu çách mạng và bắt giải về tỉnh lỵ Quảng Ngãi 30 đồng chí, đồng bào và cơ sở của ta. Tuy nhiên, do có tổ chức chặt chẽ, được địa thế núi rừng và quần chúng nhân dân che chở, bảo vệ nên đường dây liên lạc từ huyện về tỉnh vẫn được bảo toàn và hoạt động có hiệu quả. Trong những chiến sĩ liên lạc thời gian này có anh Bốn Đố, người Hrê, làm liên lạc cho tuyến liên tỉnh từ cuối năm 1930, bị địch bắt tại Quảng Nam. Chúng đưa anh về giam tại nhà lao Quảng Ngãi, tra tấn tàn nhẩn nhưng anh vẫn một lòng kiên trung với cách mạng và căm giận chửi thẳng vào mặt kẻ thù . Cuối cùng, không khuất phục được anh, chúng dùng xe chở anh đến Đồng Cát
(Đức Tân, Mộ Đức), cắt gót chân anh rồi thả. Đồng bào ở đây đã tận tình cứu chữa vết thương cho anh nhưng anh đã không qua khỏi. Anh dã hy sinh và được bà con ở đây chôn cất tại Vạn Tây.

Sợ hãi trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, địch ra sức tăng cường khủng bố, đàn áp, ngăn chặn việc đi lại làm ăn của nhân dân Ba Tơ. Chúng ráo riết kiểm tra thẻ tùy thân của người đi lại, lục soát các gánh hàng hóa, quần áo, nhà của của nhân dân, nhất là đối với những người bị chúng nghi ngờ tham gia cách mạng. Bọn tay sai và binh lính thay phiên nhau đi tuần tra, rình mò ở khắp mọi nơi. Đêm đêm, lính đoàn phu, đoàn thập tập trung canh gác, sẵn sàng ứng phó. Trước sự bao vây, khủng bố gắt gao của địch, các đồng chí cán bộ và cơ sở cách mạng ở Ba Tơ vẫn kiên định hoạt động giữ gìn phong trào với ý chí, tinh thần "có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết". Ở Ba Tơ thời gian này phổ biến rộng rãi bài thơ kêu gọi:

> Tiến lên hơn nưa,
> Mặ địch trả đüa,
> Cướp của phá làng,
> Bắn giết tràn lan,
> Ta không lùi bước.
> Nó càng lấn lướt,
> Trong cuộc hơn thua,
> Nhiều trận gió mưa,
> Mới thành lụt bão.

Đời chưa tạnh ráo,
Máu lửa càng dâng,

## Nhiều trận ra quân,

Cuối cùng tất thắng.

Cuối năm 1930, do sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, hàng vạn đồng bào, đồng chí trong tỉnh bị địch bắt, trong đó có đồng chí Nguyễn Quang Mao. Các nhà lao chật ních người, nhiều đồng chí, đồng bào bị địch xử án chém, án tù chung thân. Đồng chí Nguyễn Quang Mao và nhiều đồng chí khác bị đưa đi giam giữ ở các nhà lao Kon Tum, Buôn Ma Thuột...

Sau khi phong trào Xôviết Nghệ Tỉnh bị đàn áp, từ tháng 5 dến tháng 8-1931, tại Quảng Ngãi không có nh Z̄ng cuộc đấu tranh và biểu tình sôi nổi như trước. Hầu như khắp trong toàn tỉnh, các tổ chức đảng và tổ chức quần chúng yêu nước bị kẻ thù khủng bố, đàn áp khốc liệt. Nhiều nơi không còn Huyện uỷ và tổ chức đảng. Hầu hết các đồng chí trong Tỉnh uỷ bị địch bắt. Nhiều cán bộ, đảng viên đã anh dũng hy sinh hoặc bị kẻ địch bắt giam ở những nơi rừng thiêng nước độc, trong chế độ lao tù khắc nghiệt. Phong trào cách mạng và tổ chức đảng ở Ba Tơ cūng ở trong hoàn cảnh đó. Các cán bộ, đảng viên còn lại phải tìm nơi ẩn náu và tìm cách hoạt động khéo léo hơn.

Sự ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong cao trào cách mạng 1930-1931 của Đảng bộ Ba To cho thấy:

1. Kế thừa truyền thống yêu nước của nhân dân Ba Tơ trong các phong trào đấu tranh liên tục trên một địa
bàn hiểm trở và gần gũi, sát kề với các huyện đồng bằng Đức Phổ, Nghĩa Hành, Mộ Đức; nhờ sự hoạt động tích cực và mối liên lạc chặt chẽ của những đảng viên cộng sản đầu tiên của Ba Tơ với các đảng viên cộng sản và các tổ chức đảng đầu tiên của các địa phương khác trong tỉnh; nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ lâm thời đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi và sự vận động, chuẩn bị tích cực của các tổ chức cách mạng tại Ba Tơ nên Đảng bộ Ba Tơ đã được thành lập khá sớm, phù hợp với thực tế khách quan và quy luật phát triển của lịch sử.
2. Đảng bộ Ba Tơ là Đảng bộ của một huyện miền núi, lúc đầu được xây dựng ở các xã gần vùng đồng bằng, có đông người Kinh sinh sống và chỉ mới bắt đầu gây được ảnh hưởng ra các xã vùng dồng bào dân tộc thiểu số ở gần đó như Ba Đình, Ba Động. Vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ đã chú ý giúp đơ, động viên nhằm phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Ba T , xây dựng trong đồng bào lòng tin vào con đường cách mạng đúng đắn do Đảng lãnh dạo.
3. Ra đời vào tháng 4 năm 1930, hoạt dộng của tổ chức đảng đầu tiên ở Ba Tơ khá rō nét. Đồng bào gồm cả người Kinh và người dân tộc thiểu số ở Ba Tơ đều hưởng úng khá mạnh cao trào đấu tranh 1930-1931. So với các huyện miền núi khác của Quảng Ngãi, Ba Tơ là nơi sớm có tổ chức đảng ra đời và đả có tác dụng góp phần rất to lớn vào sự nghiệp cách mạng ngay từ buổi đầu dưới sự lãnh đạo của Đảng: "dẫn dắt giai cấp vô sản và dân cày ra chiến
trường cách mạng" ${ }^{1}$. Đó chính là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ.

## ₹ Chương II: ĐẢNG BỘ BA TƠ LĀNH ĐẠO NHÂN DÀN ĐẤU TRANH TRONG PHONG TRÀO CHỐNG PHẢN ĐỘNG THUỘC ĐỊA, ĐÒI HÒA BİNH, DÂN SINH VÀ DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1932-1939

Tình hình thế giới dầu những năm 30 của thế kỷ XX chịu ảnh hưởng mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Mâu thuẫn giai cấp trong các nước tư bản cũng như mâu thuẫn giữa chủ nghīa tư bản đế quốc với các dân tộc thuộc địa ngày càng gay gắt. Bối cảnh quốc tế này khiến cho nội bộ phe tư bản có sự phân hóa sâu sắc. Dưới tác động của quy luật phát triển không đều, một số nước tư bản "sinh sau đẻ muộn" như Đức, Ý, Nhật nhờ có "sức trẻ" dã tìm cách vượt qua khủng hoảng bằng mọi giá kể cả bằng "hạ bệ" các nước tư bản "đàn anh" như Anh, Pháp, Mỹ. Những nước tư bản trẻ mới trỗi dậy này đã đẩy mạnh chiến lược phân chia lại ảnh hưởng và thị trường thế giới từ tay các nước tư bản "già" và làm xuất hiện nguy cơ chiến tranh và chế dộ phát xít - một nền chuyên chính tư sản độc tài phản động nhất. Về đối nội, chủ nghia phát xít thủ tiêu tất cả mọi tự do dân chủ kể cả mọi quyền tự do dân chủ tối thiểu trong xã hội tư bản. Về đối ngoại,

[^6]nó chuẩn bị cuộc chiến tranh thế giới mới để chia lại thị trường thế giới và tiêu diệt Nhà nước Xôviết. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đặt loài người trước nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Nhân loại đứng bên bờ vực thẳm của thảm họa chiến tranh thế giới.

Trước tình hình trên, Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản đã họp tại Mátxcơva (tháng 7-1935) với sự tham gia của 65 đoàn đại biểu các Đảng Cộng sản trong dó có đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong làm Trưởng đoàn.

Đại hội đã nhất trí vạch rõ kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới lúc này không phải là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân chưa phải là đấu tranh đánh đổ chủ nghīa tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, giành dân chủ, hòa bình và bảo vệ Liên Xô, xây dựng sự thống nhất hành động của giai cấp công nhân từng nước và trên toàn thế giới. Trên cơ sở đó hình thành mặt trận nhân dân rộng rãi đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, đòi quyền dân chủ và dân sinh. Đây là sự chuyển hướng chỉ đạo rất kịp thời của Quốc tế Cộng sản.

Dưới ánh sáng Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản, phong trào đấu tranh chống phát xít dâng lên mạnh mẽ trên thế giới. Tháng 1-1936, Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp được thành lập. Tháng 4-1936, Dảng Cộng sản Pháp giành được thắng lợi lớn trong cuộc Tổng tuyển
cử; tháng 6-1936, chính phủ phái "tả" lên cầm quyền. Chính phủ mới này đã thi hành một số chính sách tiến bộ, trong đó có những chính sách đối với Đông Dương như thả tù chính trị, hứa ban bố các quyền tự do dân chủ, v.v.. Đối với nhân dân Đông Dương, một nơi hoàn toàn không có tự do dân chủ thì những chính sách trên có ý nghīa rất lớn. Đảng ta đã biết triệt để lợi dụng vấn đề này để đẩy lên một phong trào đấu tranh dân chủ rộng lớn. Đáng tiếc rằng hình hình trên không kéo dài được bao lâu. Ở ngay nước Pháp, Chính phủ bình dân đã nhanh chóng bị các thế lực "hữu và cực hữu" lật đổ tức bị các thế lực thỏa hiệp và dầu hàng chủ nghīa phát xít giành lại quyền lực để bảo vệ quyền lợi ích kỷ của bọn đầu xỏ tư bản cực đoan và phản động. Đương nhiên một khi ở chính quốc đã như vậy, thì ở thuộc địa, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều.

Nhạy cảm với thời cuộc và nắm bắt nhanh sự thay đổi của cục diện thế giới trong những năm 1936-1939, ở trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương dã liên tiếp tiến hành các Hội nghị trung ương trong các năm 1936, 1937 và 1938 dể thảo luận và ra Nghị quyết về sự chuyển hướng chỉ đạo mới. Nội dung cơ bản của sự chuyển hướng là:

- Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt của cách mạng Đông Dưong là bọn phản động thuộc địa và tay sai chứ không phải là thực dân Pháp nói chung và toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến.
- Lúc này mục tiêu dân tộc và dân chủ chỉ dặt ra ở mức độ thấp. Mục tiêu trực tiếp trước mắt lúc này của cách mạng Việt Nam là đấu tranh chống bọn phản động
thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình.
- Hình thức tổ chức thích hợp lúc này là Mặt trận dân chủ Đông Dưong vừa coi trọng liên minh của các tầng lớp và giai cấp cơ bản là công nông vừa thực hiện đoàn kết và liên minh rộng rãi với các giai cấp khác cũng như với các cá nhân và thế lực nào tán thành chống chiến tranh phát xít, chống phản động thuộc địa, đòi dân sinh dân chủ, đòi hòa bình, v.v..

Trong nhưng năm 1932-1939 mà đặc biệt là trong những năm 1936-1939 với phong trào Mặt trận dân chủ, các tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương đã từng bước được phục hồi sau những tổn thất của thời kỳ 1930-1931. Hoạt dộng của Đảng đã khởi sắc trên mọi miền đất nước. Phong trào cách mạng đã trưởng thành lên nhiều và diễn ra phong phú. Tình hình chung đã như vậy. Tình hình riêng của tỉnh Quảng Ngãi cũng là như vậy. Cụ thể, các hình thức tổ chức và các hoạt động cách mạng trong tỉnh ngày càng được mở rộng, được tiến hành khéo léo và có hiệu quả hơn. Nhiều đồng chí từng tham gia hoạt dộng trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mãn hạn tù trở về và các đồng chí hiện ở trong các nhà lao Quảng Ngāi tìm cách bắt liên lạc với cơ sở còn lại bên ngoài để tiến hành công việc khôi phục các tổ chức đảng. Đầu năm 1932, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, nhiều Tổng uỷ, Huyện uỷ trong tỉnh dược xúc tiến xây dựng lại. Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Quảng Ngãi cūng được xây dựng lại do đồng chí Võ Sỹ làm Bí thư.

Ngay sau khi thành lập lại, Tỉnh uỷ đã phát động một cuộc rải truyền đơn và treo cờ Đảng rộng khắp tỉnh và tổ chức nhiều cuộc mít tinh quần chúng đòi quyền lợi hàng ngày. Ở Ba Tơ, các đồng chí còn hoạt động tại Trường An (Ba Động) đã tổ chức cho đông đảo đồng bào tham gia một cuộc biểu tình kéo dài mấy tiếng đồng hồ nhằm hưởng ứng phong trào cách mạng toàn tỉnh và biểu lộ sự đồng tình với 4.500 công nhân làm đường xe lửa ở Đức Phổ bãi công và biểu tình ngày 12 tháng 3 năm 1932 cũng như biểu lộ sự đồng tình với công nhân làm đường xe lửa ở Bình Sơn vào tháng 5 năm 1932. Cũng trong năm này, ở Ba Tơ diễn ra một sự kiện đầy cảm động. Đó là sau khi địch bắt các đồng chí Trần Hàm, Nguyễn Quang Mao và tịch thu toàn bộ tài sản của hai đồng chí tại trại cày Bãi Ri, dem ra bán đấu giá. Cha Chuông ( Ba Thành) dứng ra vận động nhân dân ở đây đem chinh ché, tài sản riêng của mình mua lại và gìn giữ dến khi đồng chí Trần Hàm thoát tù rồi trả lại đầy đủ cho đồng chí Hàm. Đây là sự kiện đẹp đẽ, nét son tiêu biểu cho sự đoàn kết chiến đấu, sống chết có nhau, gian khổ cùng nhau, hoạn nạn có nhau và tấm lòng đối với Đảng, với cách mạng của đồng bào các dân tộc Ba Tơ.

Sau một thời gian ngắn hoạt động, tổ chức co sở Đảng ở Ba Tơ và ở nhiều nơi trong tỉnh lại bị địch đánh phá một lần nữa. Đến tháng 6 năm 1932, một số anh chị em bị địch giam (không kết án) được trả về đã cùng với các đồng chí còn lại và quần chúng tích cực khôi phục các tổ chức dảng, cūng như các tổ chức quần chúng. Các hội "Vòng công", "đổi công", các "đoàn cấy", "đoàn cày", "đoàn
gặt" ở Ba Đình, Ba Động được tổ chức và đấu tranh đòi địa chủ, cà rá tăng tiền công cày, công cấy và chống cho vay nặng lãi. Đi đôi với việc tập hợp, tổ chức, giáo dục quần chúng đấu tranh đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ, tổ chức đảng Ba Tơ còn tích cực giáo dục tư tưởng trong nội bộ, động viên từng đồng chí giư vững ý chí chiến đấu, chống tư tưởng cầu an, run sợ trước kẻ thù.

Tháng 3 nǎm 1933, tại Đức Phổ, Tỉnh uỷ lâm thời Quảng Ngãi được tái lập và đề ra nhiệm vụ cấp bách là tìm mọi biện pháp chắp nối và xây dựng lại hệ thống tổ chức đảng từ trên xuống dưới, cũng như tìm cách bắt liên lạc với các tỉnh bạn và cấp trên. Tổ chức đảng đã được khẩn trương xây dựng củng cố lại ở các huyện Mộ Đức, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Ba Tơ... Các tổ chức quần chúng cũng được củng cố và phát triển. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, tù chính trị liên tiếp nổ ra. Đáng chú ý có vụ hơn 300 nông dân Nghĩa Hành biểu tình phản dối bọn chủ thầu đập suối Đá tự ý tăng tiền thủy lợi phí.

Cuối năm 1933, được sự uỷ nhiệm của cấp trên, sau nhiều lần quan hệ với các tỉnh, Tỉnh uỷ lâm thời Quảng Ngãi đã đứng ra triệu tập Hội nghị, mời đại biểu các tỉnh Quảng Nam, Bình Định (vắng mặt dại biểu Phú Yên, Khánh Hòa) để họp bàn chương trình và kế hoạch hành dộng chung, chuẩn bị cho việc họp liên tỉnh sắp tới. Thời gian sau, từ đầu năm 1934, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã được chấn chỉnh lại. Đồng chí Phạm Xuân Hòa thay thế đồng chí Phạm Quy làm Bí thư Tỉnh uỷ và cũng là Bí thư Chấp uỷ địa phương Trung Trung Kỳ.

Tại Ba To , trong thời gian này dồng chí Trần Toại đã được địch đưa về địa phương quản thúc. Đồng chí đã hết sức khéo léo thông qua việc dạy học dể làm công tác tuyên truyền cách mạng trong các tầng lớp đồng bào và xúc tiến tổ chức cơ sở Đảng. Một cuộc họp có sự tham dự của các dồng chí đảng viên và co sở cách mạng ở Ba Tơ được tiến hành tại Hố Trầu (Đồng Quang, Ba Động) dể thảo luận và đề ra các mặt công tác. Tổ chức đảng ở Ba Đình, Ba Động được chắp nối trở lại, các hội viên quần chúng được phát triển, mở rộng thêm.

Đánh hơi thấy khí thế cách mạng được phục hồi, thực dân Pháp và bọn tay sai ở Quảng Ngãi liền tiến hành khủng bố, đàn áp, bắt bớ các đồng chí đảng viên và cơ sở cách mạng. Ngày 12 tháng 7 năm 1935, chúng mở một phiên tòa tại thành Quảng $\mathrm{Ngãi}$, xử án 44 dồng chí trong vụ chúng gọi là "tái tổ cộng sản Đông Dương". Tại phiên tòa, các đồng chí đã dùng diễn đàn để vạch mặt và buộc tội bọn cướp nước và tay sai bán nước. Tinh thần các chiến sĩ cộng sản Quảng Ngãi ảnh hưởng tích cực đến tâm tư, tình cảm, ý chí cách mạng của dồng bào trong tỉnh và trong cả nước.

Tại Ba Tơ, nhiều đồng chí dự phiên tòa trên kể lại cụ thể và thông qua sách báo, dư luận để tuyên truyền dộng viên nhau giữ vững tinh thần đảng viên và ý chí cách mạng của đồng bào. Đảng viên và quần chúng cách mạng Ba Tơ đã bày tỏ lòng kính trọng đến các đồng chí bị xử án, xem họ là những người "gan sắt, dạ đồng", đồng tâm, đồng chí, đồng lòng. Những cuộc đấu tranh ở trong huyện đòi
tăng công cấy, công cày, công gặt và chống cho vay nặng lāi tiếp tục diễn ra. Các tổ chức quần chúng vẫn duy trì được hoạt động. Công tác tư tưởng và tổ chức trong Đảng bộ được củng cố một bước, tạo điều kiện cho việc lãnh đạo có hiệu quả những cuộc dấu tranh tiếp theo.

Trong giai đoạn 1932-1935, tuy phong trào cách mạng trong tỉnh bị địch đánh phá ác liệt và Tỉnh uỷ phải xây dựng lại tổ chức nhiều lần, nhưng ở Ba Tơ tổ chức đảng vẫn duy trì được hoạt động liên tục, lãnh đạo kịp thời các cuộc đấu tranh của đồng bào tuy còn giới hạn trong phạm vi 2 xã người Kinh và một số xã lân cận. Có được như thế là nhờ một phần ở sự viện trợ của các đồng chí, các co sở cách mạng ở Đức Phổ, Nghĩa Hành, Mộ Đức và chủ yếu là có nhiều đồng chí, nhiều cơ sở cách mạng ở huyện vượt qua mọi khó khăn thử thách dù có bị dịch đàn áp, bắt bớ, tù đày vẫn tích cực tổ chức, xây dựng phong trào, chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn mới.

Vào cuối năm 1935 một số tù chính trị được địch trả về đã tìm cách liên lạc với nhau để thành lập Ban Tỉnh uỷ lâm thời do đồng chí Nguyễn Công Phương làm Bí thư. Một số đồng chí được phân công tìm bắt liên lạc với Xứ uỷ và Trung ương đã mang về nhiều thông tin, tài liệu hướng dẫn hoạt động. Phong trào cách mạng trong tỉnh có điều kiện để phát triển mạnh. Tạp chi Đỏ - cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh ra đời. Các tài liệu Kiên cố Đảng, Điều lệ Đảng đã được in thành tập. Co quan ấn loát của

Tỉnh uỷ được đặt tại Trường An (Ba Động) và do tổ chức đảng Ba Tơ đảm nhiệm công việc.

Hòa vào khí thế chung, các đảng viên Ba Tơ tích cực hoạt động, tuyên truyền và lãnh đạo quần chúng. Đồng chí Trần Toại thể hiện vai trò rất lớn trong việc củng cố và phát triển tổ chức, xây dựng cơ sở cách mạng. Các nhóm Thanh niên dân chủ, hội đá bóng, hội đọc sách, các hội tương tế (lợp nhà, trợ táng, đi cấy, đi gặt, hái củi, đánh tranh) được thành lập và tập hợp đông đảo quần chúng. Để hưởng ứng phong trào Đông Dương Đại hội, Tỉnh uỷ đã vận động thu thập chữ ký "dân nguyện" đòi tự do đi lại, mở hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào phát triển nhanh và rộng. $090920146809351 / 1833$

Đầu tháng 9 năm 1936, tại Thiết Trường, Mộ Đức, Tỉnh uỷ tổ chức một cuộc họp với thành phần đại biểu là chính trị phạm các huyện trong tỉnh, trong đó có Ba Tơ, bàn việc dấy lên phong trào "Đông Dương Đại hội". Tại Ba Tơ, phong trào lên khá mạnh ở các xã Ba Đình, Ba Động.

Ngày 01 tháng 3 năm 1937, được sự vận động của Đảng, Đảng bộ Ba Tơ tổ chức 1 đoàn đồng bào về tỉnh ly tham gia dón phái viên của Chính phủ Pháp là Giuytxtanh Gôđa, đưa dân nguyện đòi các quyền dân sinh dân chủ. Đồng bào hô to các khẩu hiệu:

- Ủng hộ Mặt trận Bình dân Pháp!
- Đả đảo bọn phản động thuộc địa!
- Ủng hộ Mặt trận Bình dân Tây Ban Nha!
- Ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Hoa!

Cuộc biểu dương lực lượng của nhân dân Quảng $\mathrm{Ngãi}$ trong đó có đồng bào Ba Tơ đã làm cho bọn thực dân và tay sai cay cú, tức tối. Các đồng chí và đồng bào $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ}$ tham gia đợt đấu tranh chính trị này trở về với niềm phấn khởi và truyền tin tức thắng lợi cho đồng bào tại địa phương.

Trong năm 1937, nhiều cuộc đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, đòi chia lại công điền ở các huyện Nghia Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Ba Tơ nổi lên rất quyết liệt, gây tiếng vang trong tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên từ các nhà tù cūng được thả ra trong thời gian này. Đồng chí Phạm Văn Đồng về thăm quê và góp nhiều ý kiến về công tác Đảng, về đấu tranh chống bọn tờrốtxkít, về vận dụng các hình thức đấu tranh công khai hợp pháp, đòi thả tù chính trị... Cũng như các nơi trong tỉnh, tại Ba Tơ lúc này hầu như việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, được diễn ra công khai và việc đi lại hoạt động cūng được tự do, ít dè dặt hơn trước, chẳng những đối với vùng thấp mà ngay ở vùng cao.

Cùng lúc này, phong trào "Nước xu đỏ" từ nam Tây Nguyên lan nhanh và mạnh ra bắc Tây Nguyên. Khi dến miền tây Quảng Ngãi, phong trào đi theo hai hướng (được chuẩn bị tữ năm 1937, nổi lên giữa năm 1938) với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Ở Ba Tơ, một số đồng bào nhất là ở các xã Ba Tô, Ba Vi, Ba Xa, Ba Vinh, Ba Ngạc... khi nghe nói nước thần nếu bôi vào người thì đạn địch bắn không thủng nên đã cử người đi đổi nước thần tại Kom Plong về. Họ loan
truyền tin trong nhân dân và lúc đầu đã tạo nên nhiều phấn khích. Cũng trong lúc này, tin tức dấu tranh của dồng bào ở miền xuôi buộc thực dân Pháp và Nam triều phải có nhiều nhượng bộ. Điều đó càng cổ vũ đồng bào Ba To. Họ đã tập hợp nhau lại, chuẩn bị cung tên, giáo mác, làm lễ tuyên thệ, chia nhau nước thần và liên kết nhiều vùng cùng nhau nhịp nhàng nổi dậy kéo đi dánh dồn Giá Vụt... Nổi nhất là các ông Prua, Prôi (Ba Vinh) dã chỉ huy đồng bào trong vùng nhiều lần chặn đánh địch đi càn quét, cướp bóc tài sản, cùng nhân dân tổ chức lễ dâm trâu ăn thề tại Gò Tum. Ở Tà Noát (Ba Ngạc), ông Dinh Ó không nghe theo lời dụ dỗ của Pháp làm chánh tổng, đã thành lập dội nghĩa quân 30 người cùng đồng bào chống lại địch quyết liệt, giết nhiều tên trong đó có 10 tên do Cai Xấc là tên chỉ huy đến nhà trực tiếp đe dọa, dụ dỗ ông. Bọn quan và binh lính ở đồn Giá Vụt phải hết sức khó khăn mới đối phó nổi cuộc nổi dậy của đồng bào suốt nhiều năm liền. Những đồn làng Rí, làng Danh của dịch gần Ba Tơ cũng bị đánh phá thường xuyên. Địch đã phải huy động nhiều lực lượng khố xanh, khố đỏ ứng chiến và đàn áp, đối phó. Mặc dù nước thần không ngăn được súng đạn kẻ thù, nhiều nghĩa quân hy sinh anh dũng nhưng nhiều đồn địch trong các vùng ở Giá Vụt, Ba Tơ đã bị tấn công. Địch phải tốn nhiều sinh lực, thời gian đi đàn áp. Nghĩa quân ở Ba Tơ đã tổ chức nhiều đợt phục kích địch ở vùng Tà Noát, Nước Sung.. làm cho chúng bị thiệt hại nặng.

Sau khi bị địch đàn áp khủng bố đẫm máu, thần linh
"Nước xu đỏ" không cứu được, những người nổi dậy chống Pháp ở Ba Tơ rủ nhau chạy khỏi làng, kéo lên núi cao xây dựng căn cứ chờ co hội đánh lại kẻ thù.

Trong năm 1939, ở nhiều nơi trong tỉnh, đồng bào tham gia những cuộc biểu tình chống dự án thuế mới của thực dân và biến cuộc vui chơi trong dịp lễ "chánh chung" kỷ niệm 150 năm ngày cách mạng dân c:hủ tư sản Pháp (14-7-1789 - 14-7-1939) thành cuộc mít tinh tại thị xã Quảng Ngãi đòi tự do, cơm áo, hòa bình, "chống phát xít gây chiến tranh", chống tăng thuế... Các cuộc biểu tình, mít tinh bị thực dân Pháp và bọn tay sai đàn áp, bắt bỏ tù, xử án một số đồng chí, đồng bào, nhưng nhiều đồng chí đứng đầu các phong trào đã sử dụng diễn đàn tại các phiên tòa xử án để tố cáo, vạch mặt kẻ thù.

Phong trào cách mạng ở Ba Tơ trong thời kỳ Mặt trận dân chủ cũng phối hợp nhịp nhàng với phong trào đồng bằng. Sự đấu tranh trong thời kỳ này mang màu sắc vừa có tính hợp pháp như tổ chức biểu tình, mít tinh, đưa dân nguyện, ra tranh cử hội đồng ở các xã người Kinh, lại vừa có tính bất hợp pháp như dùng vū lực, sử dụng vũ khí ở đồng bào các vùng dân tộc thiểu số của huyện.

Ngày 01 tháng 9 năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Mặt trận Bình dân Pháp sụp đổ. Bọn phản động ở các nước thuộc địa có cơ hội phục thù, trả đũa phong trào cách mạng. Tại Quảng Ngãi nhiều tổ chức đảng, nhiều đồng chí đảng viên và cơ sở bị lộ. Địch tổ chức đợt đàn áp dã man, vây bắt triệt để các đồng chí lãnh đạo các cấp bộ
đảng. Cuộc đàn áp của địch trong tháng 10 năm 1939 đã gây nên tổn thất khá lớn và phong trào tạm lắng. Nó báo hiệu thời kỳ hoạt động dân chủ, công khai hợp pháp không còn thích hợp nưa.

Có thể đánh giá, vào thời kỳ này, Ba To là một trong những huyện miền núi có phong trào cách mạng tương dối mạnh và rộng. Đảng bộ địa phương đã biết vận dụng các hình thức hợp pháp, các khẩu hiệu chính trị, kinh tế, dân sinh, dân chủ thích hợp trong đời sống hàng ngày của đồng bào để động viên và lãnh đạo họ nhận thức được sự sống còn của đất nước, của dân tộc mà đấu tranh đòi quyền tự do, đòi độc lập.

Phong trào đấu tranh ở Ba Tơ đã góp phần mở ra một bước liên kết mới giữa các vùng, các thành phần cư dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với các hình thức hợp pháp công khai kết hợp vũ trang vây dánh, phục kích dịch.

Tuy nhiên, do chưa dự báo được đầy đủ tình hình để ngăn ngừa những yếu tố bất lợi xảy ra nên có lúc, có nơ tổ chức đảng, cơ sở cách mạng và đồng bào phải chịu tổn thất. Ngay ở Ba Tơ, tổ chức đảng cūng chưa làm tốt công tác chính trị và tư tưởng để tăng cường khối đoàn kết giữa người Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như chưa phát triển được đảng viên trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Những hạn chế vừa nêu có lúc đã gây nên nhiều khó khăn cho sự phát triển của phong trào quần chúng nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

# Chương III: KHỞI NGHĨA BA TƠ, KHỞI NGHİA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CAO TRÀO CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939-1945) 

Chiến tranh thế giới thứ hai chính thức nổ ra khi phát xít Đức tấn công Ba Lan ngày 1-9-1939. Ngày 3-9-1939 sau khi đòi Đức rút quân không có kết quả, Chính phủ Anh và Chính phủ Pháp tuyên chiến với Đức.

Đến tháng 6 năm 1940, phát xít Đức tấn công Pháp, Chính phủ Pêtanh đã nhanh chóng dầu hàng. Tại Đông Dương, bọn phản động cầm quyền đã đầu hàng Nhật. Nhân dân Đông Dương roi vào tình cảnh "một cổ hai tròng" xiềng xích: Pháp và Nhật. Các tổ chức thân Nhật mọc lên như nấm. Bọn cơ hội, hữu khuynh, bọn đầu thú, đầu hàng, bọn $\mathrm{AB}^{1}$ đoàn cấu kết cùng các đảng phái chính trị thân Nhật ráo riết hoạt động. Bọn thực dân Pháp dùng chính sách cai trị thời chiến bóp nghẹt dân chư, vơ vét của cải phục vụ chiến tranh, xô đẩy nhiều đồng bào đi phu, đi lính làm bia đơ đạn cho chúng. Đảng ta bị chúng cấm hoạt dộng, tài liệu, báo chí cách mạng bị tịch thu. Tình cảnh của nhân dân ta vô cùng thê thảm, diêu đứng. Cùng với ách áp bức bóc lột đến thậm tệ của thực dân Pháp, lúc này nhân dân ta còn bị bọn quân phiệt Nhật bòn rút, cướp bóc dến tận xương tủy. Chúng còn bắt nhân dân "phá lúa trồng day" dể cung cấp quân nhu cho quân đội Nhật trong

[^7]chiến tranh châu Á - Thái Bình Dương. Tội ác đó đã là nguyên nhân trực tiếp làm cho trên 2 triệu đồng bào ta chết dói năm 1945. Càng bị áp bức bóc lột nặng nề, tinh thần đấu tranh và khí thế vùng lên của nhân dân càng mạnh mẽ. Chẳng những thế vào thời điểm cách mạng Việt Nam đā trải qua 2 cuộc tổng diễn tập lớn trong các năm 1930-1931 và 1936-1939, sự lãnh đạo của Đảng đã có thêm nhiều kinh nghiệm, v.v. thì phong trào cách mạng càng sâu rộng hơn, càng mau lẹ hơn, càng có sự phối hợp và chỉ dạo chặt chẽ hơn, kịp thời hơn. Một trong những dẫn chứng dễ thấy nhất là chỉ trong vòng 6 tháng - từ tháng 9 năm 1940 đến tháng 1 năm 1941, ở nước ta trên cả 3 miền đã liên tiếp nổ ra ba cuộc khởi nghĩa. Đó là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27-9-1940, khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940 và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương ngày 13-1-1941. Tuy tất cả những cuộc khởi nghĩa có tính chất từng phần vừa nêu đều chưa giành được thắng lợi, nhưng đó là những tiếng súng báo hiệu một thời kỳ đấu tranh mới, báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng võ trang của nhân dân Việt Nam. Rõ ràng thực tiễn cách mạng Việt Nam diễn ra trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945 đã được thể hiện trên những nét cơ bản tinh thần của các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu (tháng 11-1939), lần thứ bảy (tháng 11-1940) và lần thứ tám (tháng $5-1941$ ) liên quan đến nội dung chính của đường lối giải phóng dân tộc với nhiệm vụ hàng đầu là chống đế quốc, giành bằng được giải phóng dân tộc. Còn nhiệm vụ chống phong kiến
và các nhiệm vụ dân chủ khác phải thực hiện rải ra từng bước, phục tùng và phục vụ nhiệm vụ chống đế quốc.

Cuối năm 1939, Hội nghị Trung ương Đảng đã họp lần thứ sáu và ra Nghị quyết nêu rõ sự chuyển hướng chiến lược cho phù hợp với tình hình mới. Đảng nêu ra nhiệm vụ: "Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn có con đường nào khác hơn là con dường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để tranh lấy giải phóng độc lập..." ${ }^{1}$. Sau đó tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám, Đảng ta nhấn mạnh hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc: "... trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách của giặc Pháp - Nhật..."².

Hội nghị Trung ương lần thứ tám mang một ý nghīa lịch sử to lớn, quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng nhanh chóng, đón chờ cơ hội lớn trên mọi miền đất nước suốt từ Bắc đến Nam.

Tại Quảng Ngãi, sau sự đàn áp của thực dân và tay sai vào tháng 10 năm 1939, số đảng viên còn lại cùng với các đồng chí tù chính trị ở Căng an trí Ba To, Trà Bồng, Sơn Hà tìm cách chắp nối cơ sở, bắt mối liên lạc với Xứ uỷ để khôi phục lại tổ chức và lãnh đạo Đảng bộ các cấp. Trong năm 1940, Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập lại, do đồng chí Võ Xuân Hào làm Bí thư. Sau một thời gian, Đảng bộ lại bị địch đánh phá và nhiều cán bộ, đảng viên bị bắt.

[^8]Vào những ngày nửa đầu tháng 11 năm 1940, đồng chí Đỗ Xáng từ Nam Bộ về Quảng Ngãi đã nắm được tinh thần các Nghị quyết sáu, bảy của Trung ương và liên lạc với các đồng chí trong tỉnh, trong đó có Ba Tơ để hoạt động. Tại Ba Tơ, đồng chí Trần Toại đã giới thiệu và hướng dẫn đồng chí Đỗ Xáng về vùng Ba Vinh chuẩn bị các công việc cần thiết cho vấn đề lập căn cứ.

Bọn mật thám, chỉ điểm, bọn AB đoàn phát hiện và mật báo với thực dân Pháp tại Quảng Ngãi về các hoạt động của những người cộng sản. Tỉnh uỷ bị địch đánh phá liên tục, tổn thất nặng nề.

Vào cuối năm 1940, địch sắp xếp lại số tù chính trị bị giam ở các căng an trí trong tỉnh. Một số bị đày, một số bị chuyển từ nơi này sang nơi khác để chúng dễ kiểm soát. Căng an trí Trà Bồng không còn nữa.

Địch còn chuyển một số tù chính trị từ Di Lăng (Sơn Hà) sang Cãng an trí Ba To, trong đó có các đồng chí Nguyễn Đôn, Nguyễn Khoách (Thạnh). Sau khi ổn định nơi ăn, chốn ở và sơ bộ tìm hiểu tình hình, địa thế ở Ba Tơ, các đồng chí đã hình thành một nhóm hoạt động có 3 người. Nhóm đề ra nhiệm vụ thành lập Uỷ ban vận dộng cách mạng hoạt dộng tại Căng an trí Ba To và xây dựng mối liên lạc với các cơ sở còn lại ở dồng bằng. Đồng chí Nguyễn Đôn giữ vai trò trung tâm của nhóm.

Cũng vào thời gian này, nhiều tin tức và sự kiện ở trong và ngoài nước dồn dập truyền đến Quảng Ngãi, đến Căng an trí Ba Tơ. Điều này đã trực tiếp ảnh hưởng đến
tinh thần và sự chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Các đồng chí ở Căng an trí Ba Tơ vừa phải tự sản xuất nuôi sống bản thân, đối phó với địch, vừa tiếp tục thăm dò, tiếp xúc, chắp nối quan hệ với các đồng chí chính trị phạm đang ở Ba Tơ từ trước, trong đó có đồng chí Trần Toại tại Trường An. Sự liên lạc, giúp đỡ nhau thường xuyên được tổ chức tốt.

Cũng từ cuối năm 1940, đồng chí Trần Từ được Tỉnh uỷ phái về hoạt động, đã giúp huyện củng cố tổ chức và đến cuối năm 1941 ở Ba Tơ đã có trên 20 đảng viên, không kể những tổn thất qua các cuộc lùng bắt của địch.

Tháng 4 năm 1942, đồng chí Huỳnh Tấu, nguyên Uỷ viên Thường vụ Ban cán sự Trung Nam của Xứ uỷ Trung Kỳ từ Nhà đày Buôn Ma Thuột được chuyển về Căng an trí Ba Tơ. Đồng chí mang theo tinh thần và nội dung các Nghị quyết sáu, bảy và nhất là Nghị quyết tám của Trung ương. Khi về đến Ba Tơ, đồng chí Huỳnh Tấu đã nhanh chóng tham gia hoạt động. Đồng chí lấy việc bốc thuốc bắc làm nghề làm ăn hợp pháp để hoạt dộng gây dựng phong trào. Lúc bấy giờ tại Căng an trí Ba Tơ anh em tù chính trị tương đối đông đã ổn định nơi ở và công việc làm ăn. Tuy có một số sống yên phận, một số tìm cách nắm tin chờ thời cơ nhưng còn nhiều đồng chí tích cực hoạt động xây dựng phong trào. Mối quan hệ, tình cảm giữa những người tù an trí và đồng bào Ba Tơ rất khăng khít và thể hiện rất rõ sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Theo quy định của địch, những người an trí hàng ngày phải trình
diện ở đồn hai lần và không được đi xa nơi an trí quá 500 mét. Anh em an trí với sự giúp đở của đồng bào và một số binh lính đã đấu tranh đòi địch phải nhượng bộ, mỗi ngày chỉ phải trình diện một lần và được đi xa hơn quy định ban đầu.

Vào giữa năm 1943, dồng chí Phạm Kiệt từ Nhà đày Buôn Ma Thuột về Ba Tơ có mang theo nhiều tài liệu và kinh nghiệm đấu tranh quân sự.

Đồng chí Huỳnh Tấu và các đồng chí an trí đã thành lập Uỷ ban Vận động cách mạng với nhiệm vụ khẩn cấp là tìm mối liên lạc với cơ sở cách mạng trong toàn tỉnh và với cấp trên. Mối quan hệ, liên lạc được thiết lập từ trước giữa Trường An và Nghīa Hành nay được củng cố và mở rộng thêm. Chi bộ Đảng Căng an trí Ba Tơ ra đời gồm có 5 đảng viên, do đồng chí Huỳnh Tấu làm Bí thứ. Chi bộ Đảng đã định ra chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương tám (5-1941). Các tổ chức quần chúng mới xuất hiện và các thành viên gia đình đồng chí Trần Toại đều tham gia hoạt động cách mạng. Uỷ ban Vận động Cách mạng ở Ba Tơ đã trở thành Uỷ ban Vận động Cứu quốc Quảng Ngãi làm nhiệm vụ của Tỉnh uỷ, lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng các tổ chức đảng trong tỉnh. Một số lớp huấn luyện phương pháp đấu tranh và giáo dục tư tưởng cho cốt cán cơ sở ở miền núi và đồng bằng được tổ chức tại bãi dâu tằm của đồng chí Trần Toại, ở Bằng Chay, Trường An.

Uỷ ban Vận động Cứu quốc Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị điều kiện và phương tiện làm công tác in ấn và
phát hành tài liệu. Đồng bào Ba Tơ tích cực hưởng ứng sự vận động của đồng chí Nguyễn Đôn trong việc mua thuyền, bảo vệ việc in ấn các tài liệu, chương trình và Điều lệ của Việt Minh, của các đoàn thể cứu quốc và của các cuộc họp của tổ chức dảng.

Ît lâu sau, một cuộc Hội nghị cán bộ gồm đại biểu các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ... được triệu tập tại trại dâu tàm của đồng chí Trần Toại ở Trường An nhằm đánh giá tình hình, quán triệt Nghị quyết tám của Trung ương và bàn việc phát động treo cờ, rải truyền đơn trong tỉnh và một số tỉnh bạn. Về dự hội nghị này có rất nhiều đại biểu trong các tổ chức cứu quốc ở Ba Tơ. Người trước tiên phải kể đến là đồng chí Trần Toại, các đồng chí Mau, Tiểu và các con gái của đồng chí Toại. Người thì trực tiếp tham dự hội nghị, người thì chịu trách nhiệm lo việc đón đại biểu, dẫn đường, tổ chức địa điểm, phục vụ và bảo vệ hội nghị. Hội nghị đã bầu Tỉnh uỷ lâm thời Quảng Ng ãi, do đồng chí Huỳnh Tấu làm Bí thư.

Vào đêm 16 rạng ngày 17 tháng 7 năm 1943, nhiều truyền đơn, cờ đỏ sao vàng được treo và rải khắp nơi trong tỉnh. Riêng ở Ba To không thực hiện việc này vì các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ lâm thời cho rằng cần phải bảo vệ lực lượng cách mạng vừa được tập hợp.

Các hoạt động cách mạng vừa nêu làm cho kẻ thù tức tối, lồng lộn. Chúng ra sức đánh phá phong trào, truy lùng, bắt bớ cán bộ. Một số cơ sở cách mạng bị vỡ, đường dây liên lạc với cấp trên bị lộ và một số đảng viên bị sa
lưới địch, trong đó có đồng chí Huỳnh Tấu. Mặc dù địch dùng nhiều thủ đoạn tra tấn, nhục hình, nhưng các đồng chí vẫn kiên định lòng trung thành với Đảng, dũng cảm đấu tranh và giũ vững bí mật. Cơ sở cách mạng ở Ba To nhờ đó vẫn được bảo toàn và hoạt động bình thường.

Vào năm 1944, lần lượt nhiều đồng chí từ một số nhà tù trong nước đã có mặt tại Căng an trí Ba Tơ. Lúc đầu có đồng chí Trương Quang Giao, sau đó có các đồng chí Trần Quý Hai, Trần Lương... Các đồng chí an trí cũ và mới đã họp cùng nhau và bàn luận công tác tổ chức. "Uỷ ban Vận động Cứu quốc" của tỉnh tại Căng an trí Ba Tơ tiếp tục làm nhiệm vụ của Tỉnh uỷ lâm thời do đồng chí Trương Quang Giao lãnh đạo.

Ở đồng bằng, các mối quan hệ với cơ sở được móc nối lại và được phát triển thêm. Tại Ba To , trung tâm là Ba Đình, Ba Động, đồng chí Trần Toại và các đồng chí khác lo phát triển tổ chức, giữ mối quan hệ chặt với các đồng chí ở căng an trí, vừa lo lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh của nhân dân địa phương, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ của tỉnh. Đầu năm 1945, các tổ chức nông hội, thanh niên cứu quốc đã hình thành và phát triển khá nhanh. Hầu hết ở các thôn trong 2 xã Ba Đình, Ba Động đã có các tiểu tổ thanh niên, nông dân, phụ nữ, thuyền nhân cứu quốc... tập hợp những anh chị em nòng cốt trong đồng bào. Các cơ sở binh vận trong đồn Ba Tơ được củng cố, được tăng cường giáo dục, nắm bắt tình hình và chuẩn bị điều kiện chờ đón thời cơ hành động. Cơ sở trong đồng bào dân tộc thiểu số được xúc tiến thành lập ở Ba Vinh, Ba Tô, Ba Dinh.

Lúc này, Nhật và Pháp đang lăm le như "hai con chó" cùng "cắn chung một miếng mồi". Cái ung nhọt sắp vỡ. Tại Kon Pờ Leng gần sát Ba Tơ, Sơn Hà, bọn Pháp chuẩn bị đón sự chi viện của Mỹ.

Các đồng chí lãnh đạo trong Uỷ ban Vận động Cứu quốc (Tỉnh uỷ lâm thời) đã chuẩn bị các điều kiện thoát ly về dịa phương hoạt động đưa phong trào cách mạng tiến kịp tình hình. Theo dự đoán của các đồng chí, nếu điều kiện đến sớm hơn dự định, cần phải chớp lấy thời cơ khởi nghīa từng phần, từng nơi trong tỉnh, nhất là ở miền núi dể chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa về sau giành thắng lợi to lớn hon. Uỷ ban Vận động Cứu quốc đã nắm chắc tinh thần cách mạng của 20 đồng chí trong Căng an trí. Cũng trong thời gian này đồng chí Trương Quang Giao từ đồng bằng trở về và tổ chức họp, phân công các đồng chí đi các hướng, kể cả các tỉnh bạn lân cận, để hoạt động vì tình hình chuyển biến mau lẹ.

Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương thì ngày 09 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Ở Quảng Ngāi, chính quyền của thực dân Pháp tan rã, quân Pháp như rắn mất đầu. Từ các hướng Nghīa Hành, Mộ Đức, Tư Nghīa... các cơ sở cách mạng cấp tốc báo tin về Ba To. Thời cơ lịch sử đã đến!

Ngay trong dêm 10 tháng 3 năm 1945, Uỷ ban Vận động Cứu quốc (Tỉnh uỷ lâm thời) triệu tập cuộc họp bất thường tại dốc Ông Tài, cách đồn Ba Tơ 700 mét, thảo luận tình hình và quyết định chớp lấy thời cơ, huy động lực lượng quaû̀n chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền
từng phần trong toàn tỉnh, trước hết là ở ngay tại Ba To . Cuộc họp đã chỉ ra kẻ thù trực tiếp của ta lúc này là Nhật và thống nhất cách tiến hành khởi nghĩa là kỳ tập để chiếm đồn Ba Tơ và thành lập Ban khởi nghĩa. Uỷ ban Vận động Cứu quốc cử người đi báo tin cho các đồng chí trong tổ chức đảng ở Ba Tơ mà trực tiếp là đồng chí Trần Toại để tuyên truyền, tập hợp, lãnh đạo quần chúng tham gia chiếm đồn. Dự định của Uỷ ban Vận động Cứu quốc là sáng ngày 11 tháng 3 sẽ tiến hành việc khởi nghīa, chiếm đồn.

Chấp hành sự chỉ đạo và kế hoạch của trên, các đồng chí ở Ba Đình, Ba Động lập tức vừa huy động lực lượng quần chúng, tự vệ cứu quốc, tiểu tổ du kích, thanh niên, nông dân, phụ nữ ở dọc Đường số 5 A (Quốc lộ 24 ) kéo lên hướng đồn Ba T , vừa báo tin cho đồng bào ở các nđi sát Ba Tơ như Khánh Giang, Trường Lệ (Nghĩa Hành), Mộ Đức, Đức Phổ biết để hưởng ứng cuộc khởi nghīa.

Cuộc khả̛i nghĩa đã không diễn ra như thời gian đã định vì trong đêm 10 tháng 3 Pháp đã nhận được tin Nhật đảo chính nên ra lệnh "cấm trại" quân lính và đóng chặt cửa đồn, sã̃n sàng đối phó với ta. Đồng thời bọn quan, lính ở châu ly Ba Tơ dã nắm biết tình hình và liền có kế hoạch đối phó.

Sau đó, Ban lãnh đạo khởi nghĩa được tin bọn Pháp đang theo đường Nghĩa Hành kéo lên Ba To, trong đó có tên giám binh người Pháp chỉ huy lính khố xanh ở thị xã. Ban lãnh đạo liền quyết định sử dụng bạo lực vũ trang để buộc chúng phải giao đồn. Gần 20 đồng chí ở Căng an trí,
trong đó có các đồng chí Trương Quang Giao, Trần Lưong, Nguyê̂n Đôn, Trần Quý Hai, Phạm Kiệt... dã mang gậy, rựa, dao đi xuống Trường An đón bắt. Khi gặp tên giám binh Pháp, ta cử người tiếp xúc, bàn việc phối hợp cùng đánh Nhật và bắt chúng giao đồn lại cho cách mạng. Song việc này cũng không thành vì sau khi vào đồn, tên giám binh trở mặt, nuốt lời hứa. Kế hoạch chiếm đồn Ba To một lần nữa không thực hiện được.

Trước diễn biến tình hình như vậy, Ban lãnh đạo khởi nghīa đã họp khẩn cấp vào trưa ngày 11 tháng 3 tại chòi canh Suối Loa (Ba Động) kiểm điểm và bàn việc chuyển hướng kế hoạch khởi nghīa, phân công các đồng chí Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn, Nguyễn Khoách chịu trách nhiệm chỉ huy cuộc khởi nghĩa ở Ba To. Một số đồng chí an trí được bố trí vào lực lượng nòng cốt khởi nghĩa và chuẩn bị cho việc xây dựng lực lượng vū trang, căn cứ miền núi sau này.

Trước khi về đồng bằng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nơi đó, đồng chí Trương Quang Giao đã nắm chặt tay các đồng chí chịu trách nhiệm tại Ba To, dặn dò: "Bất kỳ phải hy sinh giá nào, chúng ta cūng phải khởi nghĩa, giành cho bằng được chính quyền $\mathrm{Ba} \mathrm{Ta} . .$. ".

Bộ phận lãnh đạo khởi nghĩa Ba To, một mặt ra sức tăng cường thêm lực lượng vũ trang, mặt khác tỏa về các làng chung quanh: Trường An, Tân Long, Suối Loa, Hoàng Đồn, Nước Gia, Nước Lá, Mang Đốc... phát động đồng bào Kinh - Thượng nổi dậy giành chính quyền ở cơ sở, sau đó phối hợp giành chính quyền ở châu lỵ. Công tác binh vận cũng được xúc tiến.

Quần chúng cách mạng ở Ba Động, Suối Loa, Trường An và nhiều nơi khác lần lượt được tổ chức Việt Minh và các tổ chức cứu quốc tập hợp, huy động. Chiều ngày 11 tháng 3 theo sự chỉ huy chung, tất cả mọi người cầm giáo mác, dao rựa, cờ đỏ sao vàng, giương cao biểu ngử kéo về châu lỵ Ba To. Truyền đơn và cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Cơ sở nội ứng của ta trong đồn Ba Tơ đã được Ban chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ và đã gửi ra cho lực lượng khởi nghĩa 4 khẩu súng và đạn. Khí thế cách mạng của quần chúng và không khí của cuộc khởi nghia đang hừng hực, sôi sục.

Chiều tối ngày 11 tháng 3 , dội quân khởi nghĩa đã được sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề. Quần chúng đã kéo đến dông chung quanh đồn, tại sân vận động. Một cuộc mít tinh lớn được tiến hành tại sân vận động. Ban chỉ huy khởi nghĩa nêu rõ tình hình và phát động quần chúng tham gia khởi nghĩa. Ngay sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình tuần hành, đèn đuốc sáng rực châu lỵ. Quần chúng hô vang các khẩu hiệu: "Đánh dổ phát xít Nhật, tẩy sạch phát xít Pháp; Việt Nam hoàn toàn độc lập; Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm; ủng hộ Mặt trận Việt Minh...". Sau đó đồng bào chia nhau tỏa ra các ngả đường rồi tản vào nhà đồng bào chung quanh châu ly bàn tán sôi nổi chờ hiệu lệnh.

Trước khí thế cách mạng như nước vơ bờ, tên giám binh Pháp hoảng sợ tháo chạy khỏi đồn Ba To.

Theo kế hoạch, lực lượng khởi nghĩa phối hợp với
quần chúng vū trang xông vào Nha kiểm lý́, bắt tên Bùi Danh Ngũ cùng bọn nha lại phải nộp vũ khí, đạn dược, hồ sơ, tiền bạc. Lúc đầu $\mathrm{Ngũ} \mathrm{ra} \mathrm{mặt} \mathrm{phản} \mathrm{ứng} \mathrm{nhưng} \mathrm{sau} \mathrm{đó}$ xin hàng. Việc giành chính quyền ở châu lỵ Ba Tơ diễn ra tương đối nhanh, gọn. Thừa thắng, lực lượng khởi nghĩa chuyển sang chia thành ba mũi, bao vây tấn công đồn khố xanh châu lỵ. Các mũi khởi nghĩa do các đồng chí Nguyễn Đôn, Phạm Kiệt, Nguyễn Khoách chỉ huy trực tiếp. Lực lượng xung kích vừa nổ súng, vừa gọi hàng. Đội quân khởi nghĩa xông vào đồn, lực lượng quần chúng bên ngoài nổi trống, mõ, tù và âm vang cả một góc trời. Tiếng hô khẩu hiệu chi viện của đồng bào vang lên không ngớt. Đèn đuốc sáng rực, tiếng hò reo của quần chúng càng lúc càng dồn dập và khí thế cách mạng càng dâng cao. Bên trong đồn, cơ sở nội ứng tiến hành làm công tác binh vận.

Trước khí thế áp đảo của quần chúng khởi nghĩa, bọn địch trong đồn hoang mang, dao động. Bọn chỉ huy binh lính lúc đầu định chống trả nhưng trước đòn tiến công mãnh liệt của các lực lượng khởi nghĩa, chúng phải hạ vũ khí. Ta phá tung cửa đồn xông vào, binh lính trong đồn đầu hàng. Quân khởi nghĩa thu toàn bộ súng, đạn, lương thực. Cờ địch bị hạ xuống và cờ đỏ sao vàng được kéo lên.

Để chi viện cho cuộc khởi nghĩa ở châu ly, cùng lúc này, đồng bào dọc ven Đường số 5 A (Quốc lộ 24) từ Hóc Kè xuống Vực Liêm, Hùng Nghĩa, Tân Hội đốn ngã cây, phá

[^9]cầu, lăn đá làm các ụ chướng ngại vật để ngăn chặn quân Nhật kéo lên, đồng thời tịch thu triện đồng của bọn hương lý, phá bỏ bộ máy chính quyền phong kiến cấp xã. Cūng trong đêm 11 tháng 3 năm 1945, quần chúng cách mạng ở Khánh Giang, Trường Lệ, Suối Bùn, Phú Khương, Phú Thọ (Nghīa Hành) nổi trống mõ kéo tới đình làng dự mít tinh, nghe cán bộ Việt Minh giải thích về nhiệm vụ chống Nhật, cứu nước, về khởi nghĩa vū trang giành chính quyền, về sự chi viện cho cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Đối với binh lính địch, quân khởi nghīa tuyên bố: "Làm cách mạng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, có thể hy sinh, nếu ai muốn tham gia, cách mạng sẽ xem xét từng người; còn ai muốn về quê làm ăn thì sẽ giải quyết cụ thể. Song tất cả đều không được trở lại làm việc cho địch. Ai còn theo giặc chống phá cách mạng thì nhất định sẽ bị trừng trị. Đây là sự biểu hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của cách mạng".

Thắng lợi nhanh chóng, quần chúng ở Ba Tơ vô cùng phấn khởi, reo hò, vui mừng, tập hợp lực lượng đông nghịt. Ban lãnh đạo khởi nghĩa cử người đi lên phía tây truyền tin thắng trận và huy động thêm đồng bào từ các nơi kéo về châu ly.

Từ chiều ngày 11 đến sáng ngày 12 , rừng núi Ba To mang không khí sôi động. Các tổ chức quần chúng cách mạng, các lực lượng có tổ chức và chịu ảnh hưởng của cách mạng, từ đồng bào Kinh đến đồng bào các dân tộc thiểu số, từ gần đến xa đều náo động, sôi nổi với khí thế lạ thường, đều như mở cờ trong bụng, như sự đổi đời. Họ thức suốt
đêm, bàn tán việc nước, việc đời. Nhiều cơ sở đến gặp Ban chỉ huy xin được trực tiếp tham gia đoàn quân khởi nghĩa. Nhân dân ở các cơ sở, các vùng nổi chiêng trống, mang gươm giáo, đèn đuốc sáng rực trời từ các ngả đường, hô vang các khẩu hiệu rầm rập kéo về Ba Tơ tham dự mít tinh. Hầu hết các chánh tổng, chủ làng, già làng và cơ sở đều cùng đồng bào kéo xuống châu ly và Trường An tham gia biểu tình. Có thể nói trong phạm vi toàn tỉnh, toàn miền Nam Trung Bộ, chưa có nơi nào mà đồng bào tham gia, chứng kiến sự kiện lịch sử đã diễn ra trên quê hương mình như ở Ba Tơ.

Cuộc khởi nghĩa ở Ba Td và ở một số vùng phụ cận đã tạo ra làn sóng cách mạng có tiếng vang lớn lan nhanh đi khắp nơi. Việt Minh, quần chúng cách mạng Ba Tơ và một số xã các huyện chung quanh đã quản lý hầu hết mọi mặt hoạt động. Bộ máy xã thôn của địch đã đầu hàng và có người xin tham gia khởi nghĩa. Đồn địch đã bị đánh chiếm, ngụy quyền châu lỵ dã nhào. Nhân dân các vùng Khánh Giang, Trường Lệ (Nghĩa Hành), dọc Đường số 5A và hai bên bờ sông Bến Thóc... hưởng ứng tham gia khá mạnh mẽ và rầm rộ.

Rạng sáng ngày 12 tháng 3 năm 1945, tại sân vận động trước đồn Ba T , một cuộc mít tinh lớn được tổ chức trong không khí phấn khởi, tự hào, đông vui và rất trang nghiêm. Các đồng chí Nguyễn Đôn, Phạm Kiệt đã nói lên thắng lợi, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa và kêu gọi đồng bào tham gia sự nghiệp cách mạng. Cờ Đảng, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Đội du kích Ba Tơ anh hùng chính
thức ra mắt đồng bào. Đoàn quân khởi nghĩa với vũ khí trong tay đứng trang nghiêm, đồng bào Ba Tơ với giáo mác tua tủa, dông nghịt, ánh mắt long lanh, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc vì quá xúc dộng, nhất loạt hưởng ứng từng lời kêu gọi của cách mạng. Ban lãnh đạo khởi nghīa tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, xóa bỏ các loại xâu thuế và tuyên bố thành lập Uỷ ban nhân dân Cách mạng Ba To và đọc bản tuyên cáo của Uỷ ban nhân dân Cách mạng Ba Tơ. Bản Tuyên cáo có đoạn viết: "Uỷ ban nhân dân Cách mạng Ba Tơ theo tiếng gọi của giang sơn, nhận lấy nhiệm vụ nặng nề của lịch sử phó thác đã mạnh mẽ tiên phong phất cờ khởi nghĩa, tiếp tục hưởng ứng đồng bào Nam Kỳ và Đội Du kích Cứu quốc Bắc Sơn, dựng lên chính quyền cách mạng Ba To...". Uỷ ban kêu gọi đồng bào: "Lúc này hơn lúc nào hết, đồng bào hãy mau đoàn kết lại, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, không phân biệt giàu nghèo sang hèn... chung lưng đấu cật, góp tài góp lực tham gia vào cuộc cách mạng giải phóng, để đem lại độc lập chân chính cho nước nhà...". Và Uỷ ban tuyên thệ: "Chúng tôi, Uỷ ban nhân dân Cách mạng Ba Tơ xin tuyên thệ trước dồng bào: cố noi theo vết máu tiền nhân quyết rửa hờn cho giống nòi, phục thù cho Tổ quốc...".

Uỷ ban kêu gọi đồng bào gia nhập các Hội Cứu quốc, tiếp tục hưởng ứng, ủng hộ chính quyền cách mạng Ba T ơ và hô các khẩu hiệu cách mạng:

- Đánh đổ phát xít Nhật!
- Tẩy sạch phát xít Pháy ở Đông Dương!
- Trừng trị bọn Việt gian thân Nhật!
- Việt Nam hoàn toàn độc lập muôn nǎm!
- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!

Trong giờ phút thiêng liêng của đời mình, được sống với chính quyền cách mạng, đồng bào Ba Tơ đã tự hứa hẹn với lòng là phải làm gì để đóng góp cho cách mạng, cho quê hương và cũng không ít người ngã ngàng trước sự đổi đời nhanh chóng như vậy.

Lương thực và các vật dụng tịch thu của địch được đem ra chia cho nhân dân, chỉ để lại một con ngựa, một máy chữ, súng đạn. Mặc dù của cải chia không nhiều, nhưng qua đó đồng bào thấy rõ tấm lòng của các chiến sĩ cách mạng. Nó thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ mới, thể hiện quan điểm, tình cảm của Đảng, của cách mạng đối với đồng bào nghèo khổ. Ai nấy đều rất cảm động. Có người nói: "Đã được xóa bỏ xâu thuế, lại được chia của cải nũa. Cách mạng là thế...". Sau khi trang bị đủ cho dội quân khởi nghĩa, tất cả súng đạn còn lại được cất giấu.

Lực lượng tham gia khởi nghĩa ngày càng đông thêm. Nhiều người tình nguyện tham gia đội quân cách mạng (trong đó có nhiều người quê Thanh Hóa và một số tỉnh bạn). Cuối cùng, cuộc mít tinh đã cử hành lễ "ăn thề" giưa dồng bào Kinh, lực lượng khởi nghĩa với đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi để cùng nhau thắt chặt đoàn kết, đấu tranh đánh đổ phát xít Nhật, tẩy sạch phát xít Pháp và bè lũ tay sai của chúng, giành lấy chính quyền.

Cuộc mít tinh đã kết thúc, nhưng đồng bào còn lưu luyến với đội quân khởi nghĩa.

Sau đó, từng đoàn người đổ về các hướng, mang theo
khí thế và trách nhiệm mới là phải làm gì để quê hương sạch bóng quân thù.

Trong không khí hào hùng, sôi động, đồng bào Ba To ai ai cūng muốn tham gia bất cứ việc gì mà cách mạng cần đến. Các thuyền đánh cá trên sông Ba Tơ nhộn nhịp chở người lên xuống, cất giấu vũ khí, tiếp tế lương thực, cá mắm. Đồng bào Ba Tơ sã̃n sàng cống hiến và phục vụ mọi nhu cầu của cách mạng.

Do chưa dủ điều kiện giành chính quyền cho nên ở vùng đồng bằng các tổ chức cách mạng nhanh chóng lãnh dạo quần chúng thực hiện việc giúp đở cho đội quân khởi nghīa ở Ba Tơ, đẩy mạnh phát triển hàng ngũ cứu quốc, gây thanh thế chống lại các hoạt động của Nhật và tay sai.

Trong khi phác thảo kế hoạch, Ban lãnh đạo khởi nghĩa dã dự lường tình huống nếu quân Nhật kéo lên chiếm lại Ba To , tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ thì thực hiện các việc:

- Chuyển chính quyền cách mạng vào hoạt động nửa công khai (công khai với quần chúng, bí mật với địch).
- Chuyển lực lượng vũ trang vào căn cứ núi Cao Muôn, nơi ta có chuẩn bị co sở từ trước, tiến hành vũ trang tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng chiến khu chống Nhật, cứu nước.

Trong ba ngày, tại trung tâm châu lỵ Ba To, Đội du kích cứu quốc Ba Tơ đã đi đến từng nhà, từng vùng, từng làng để tuyên truyền giác ngộ quần chúng, phát huy thắng lợi, ổn địinh tình hình và chuẩn bị việc chuyển hướng hoạt động.

Để bảo vệ khối đoàn kết Kinh - Thượng và bảo vệ đồng bào sau khi Đội du kích chuyển quân, Ban chỉ huy đã triệu tập cuộc họp gồm các chánh tổng, sách trưởng và lý hương vùng phụ cận châu lỵ làm lễ ăn thề, đánh tan những ngờ vực lo sợ gây ra trong dư luận, chuẩn bị lý lē cho đồng bào đấu tranh với Nhật nếu chúng có đàn áp, tra khảo, thì cứ một mực nói rằng: "Mọi việc đều do những người ở Căng an trí làm và họ đã đi đâu chúng tôi không biết". Còn số ngụy quyền đã bị bắt giam, ta phóng thích và dặn chúng nên nhận rõ tình hình mà có cách ăn ở, dối xử tốt với nhân dân, có thái độ đúng với cách mạng và chịu trách nhiệm về các việc làm của mình sau này.

Được cơ sở các nơi báo về là quân Nhật kéo lên Ba Tơ theo Đường 5A (Quốc lộ 24), Đội du kích Ba Tơ đã rời khỏi châu lỵ vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 1945 ngược dòng sông Liên hướng về núi Cao Muôn để xây dựng căn cứ cách mạng. Đến khuya, đội dừng chân tại Bãi Hang Én và cử hành lễ tuyên thệ. Tại buổi lễ, toàn Đội du kích Ba Tơ đứng nghiêm dưới cờ, long trọng gio cao nắm tay trái ngang vai tuyên thệ: "Hy sinh vì Tổ quốc" và thề làm tròn 3 nhiệm vụ: Ra sức vận động nhân dân tham gia cách mạng, xây dựng chiến khu kháng Nhật, cứu nước; không ngừng củng cố và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng; sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ chiến đấu khi có lệnh. Đội quân từ đây dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn, gồm một số đảng viên và có 28 người, 24 khẩu súng với tên gọi chính thức "Du kích Cứu
quốc Ba Tơ", được tổ chức chặt chẽ, lập trường chính trị vữg vàng.

Như vậy, vào đêm 14 tháng 3 năm 1945, lịch sử đã trao cho những chiến sĩ của Đội du kích Cứu quốc Ba Tơ trách nhiệm nặng rề, chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.

Trời vừa sáng, đồng chí Trần Lương từ đồng bằng lên đã gặp Đội để phổ biến chủ trương của lãnh đạo tỉnh. Sau khi trao đổi, bàn biện pháp thực hiện chủ trương của trên và có cơ sở dẫn đường, đội quân theo Bến Buôn đi về vùng núi Cao Muôn hùng vì.

Sau khởi nghĩa Ba To, tình hình địch - ta trong tỉnh có sự thay đổi. Bộ máy thống trị của Pháp đã tan rã nhưng chúng đang âm mưu chống lại Nhật. Phát xít Nhật thì chưa thiết lập được hệ thống cai trị mới. Vì vậy, chúng phải tạm dùng số tay sai của Pháp còn lại, vừa ra sức đào tạo bọn tay chân mới. Chúng rêu rao: "Nhật đánh Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam"... Trong lúc đó, bọn thân Nhật cūng ra sức quảng cáo cái "dộc lập bánh vẽ" của vua bù nhìn Bảo Đại. Những phần tử phản động thân Nhật ra sức lôi kéo quần chúng ủng hộ phát xít Nhật, chống lại Việt Minh.

Tại Ba Tơ, sau khi Đội du kích chuyển lên xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng, bọn tay sai của Nhật tiến hành việc ổn định lại tình hình, rà soát dân chúng và tuyên truyền thuyết "dồng văn đồng chủng" da vàng mị dân. Mặt khác, chúng dùng quân đội tổ chức các cuộc hành quân, càn quét vùng rừng núi Ba Tơ nhằm tiêu diệt
lực lượng vũ trang, tiêu diệt phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc miền tây Quảng Ngãi.

Trước tình hình như vậy, Tỉnh uỷ lâm thời đã triệu tập hội nghị tại Mộ Đức vào cuối tháng 3 năm 1945. Trong các nội dung hành động đề ra, Tỉnh uỷ đặt mạnh vấn đề phải bảo toàn lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. Đội du kích tiến hành ngay việc vū trang tuyên truyền và xây dựng căn cứ địa... Nhờ vậy, Tỉnh uỷ đã tạo được một sự chuyển biến lớn về nhận thức trong quần chúng. Thanh thế của cuộc khởi nghīa Ba To, Đội du kích Ba Tơ ngày càng lan rộng, giục giã, dộng viên mọi người tham gia cách mạng. Nhiều đồng bào Ba Tơ tham gia các tổ chức, đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. Hai chiến sĩ người địa phương đứng vào hàng ngũ của Đội du kích Ba Tơ là Đinh Nếp và Đinh Béo. Đó là những người dân tộc thiểu số tốt bụng, dũng cảm, đã đứng vào hàng ngū quân đội của Đảng để góp sức gánh vác việc nước. Sau Hiệp định Giơnevo 1954, đồng chí Đinh Nếp tập kết ra Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Đinh Nếp trở lại miền Nam chiến đấu, đã hy sinh anh dũng ở chiến trường Tây Nguyên năm 1964.

Chiều ngày 15 tháng 3 đoàn quân đã đến làng ông Run, một tù trưởng nổi tiếng chống Pháp ở trong vùng. Ông Run tiếp đón Đội du kích, đãi cơm nước rồi hướng dẩn đường đi và hứa sē tìm cách giúp Đội hoạt động, huy động nhân dân trong vùng cùng làm cách mạng dánh Nhật, đuổi Tây giành độc lập.

Rời làng ông Run, đoàn quân tiếp tục đi về hướng

Minh Long. Đến chân đèo Eo Chim, rẽ trái, Đội đi vào Nước Nẽ, cùng là nơi nổi tiếng đánh Tây. Tại đây Đội tiến hành công tác dân vận và liên lạc với Phó Nía, người có uy tín trong vùng, bàn bạc nơi ăn ở và tiến hành công việc. Các chiến sĩ ở đây một tuần lễ, triển khai một số công việc: tìm hiểu đường sá, địa hinnhe, thăm hỏi giúp đơ, chưa bệnh cho nhân dân, tuyên truyền đánh Nhật, đuổi Tây. Sau mấy ngày ở Nước Nē, Đội du kích kéo quân lên phía bắc xây dựng chiến khu, nơi đồng bào đã chỉ hướng. Đó là ngọn Nước Sung. Đến đây Đội không ở trong nhà dân. Các đồng chí đã nhanh chóng tổ chứe xây dựng trại, ổn định nơi ăn chốn ở tại vùng ruộng Cờ Lâm, tổ chức canh gác và triển khai luyện tập quân sự ở hai bãi tập Nước Vết, gần đỉnh Ràng Bà Điêu và ở bót gác Nóc Tà Lách. Hằng ngày Đội phân công từ ba đến năm đồng chí xuống làm công tác tuyên truyền cho đồng bào hiểu và giúp đđ̃ anh em du kích hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí đã giúp đồng bào những việc như mang nước, chẻ củi, chữa bệnh, và sống hòa mình với nhân dân, tôn trọng phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào để thực hiện nhiệm vụ dân vận của Đội.

Qua các việc làm đó, các đồng chí trong Đội đã nhanh chóng được đồng bào tin yêu, thương mến và cảm phục. Đồng bào đã cùng Đội làm lể ăn thề theo phong tục "cúng trời, cúng đất" cùng nhau đánh Nhật, đuổi Tây, nếu ai làm sai lời thề sẽ bị cách mạng, nhân dân và "Giàng" xử phạt. Tại vườn nhà tổng Phương gần Nước Sung, hàng trăm đồng bào trong vùng, cớ cả già làng, tù trưởng cùng với Đội du kích cắt máu hòa chung vào rượu uống thề.

Buổi lễ rất trang nghiêm đúng theo phong tục của người Hrê. Tất cả súng và kiếm chúc vào ché rượu rồi cùng cất cao lên thành biểu tượng "đoàn kết", thề với nhau chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, ai phản bội sẽ bị lưỡi kiếm và cây súng trừng trị.

Trong muôn ngàn khó khăn của buổi đầu xây dựng đội ngũ giũa núi rừng, các chiến sĩ cộng sản tuy có chí khí cách mạng và lòng quyết tâm cao, nhưng cūng không sao tránh khỏi những điều chưa chuẩn bị trước. Bởi vì lúc này đồng bào đang vào mùa suốt lúa. Mùa suốt lúa cũng là mùa kiêng cữ. Lúa mới chưa được ăn, cūng chưa được xuất ra khỏi nhà. Anh em trong Đội phải chịu đói, chờ tiếp tế lương thực từ trung châu lên, nếu không có tiếp tế thì đành nhịn đói.

Đêm cũng như ngày anh em trong Đội phải thay nhau canh gác, nhất là ban đêm ở giữa núi rừng, gió lạnh thấu xương, không đủ áo che thân, bọ chét rúc cắn khắp mình, bắt đầu sinh bệnh và lở ghẻ. Tình cảnh gian khổ đó phần nào đã làm nao núng một số đồng chí, không trụ lại được buộc phải về xuôi công tác. Trong lúc Đội đang gặp khó khăn đồng bào đã hết lòng giúp đã, động viên anh em. Tấm lòng của mẹ Thía thật vô cùng cảm động. Mẹ đem đến cho anh em một rổ khoai do mẹ đi mót về, trong khi nhà mẹ bếp lạnh đã lâu ngày. Anh em trong Đội đã hiểu tấm lòng cao cả của mẹ đối với cách mạng, và nỗi khó của mẹ nên một mực từ chối, nhưng mẹ nài nỉ đến mức như trách móc, giận hờn, buộc Đội phải nhận.

Tấm lòng của mẹ Thía đã nhắc nhở, động viên anh
em, củng cố thêm lòng tin của Eộ đỡ với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nhưng người nghèo. Các đồng chí trong Ban chỉ huy lấy đơ làm bài học thực tế sinh động và cụ thể về nghia Đảng, tình dân để động viên tinh thần chiến dấu của Đội trong những ngày gian khổ nhất.

Sau đợt huấn luyện quaấn sự, củng cố một bước dội ngũ, Đội tiếp tục cuộc hành qưận di chuyển lên vùng núi cao hơn. Theo triền núi đi về hướng nam, Đội chuyển lên xóm Gò Rinh, rồi vượt Nước Nẽ lên một vùng hiểm trở có dịa thế cheo leo, heo hút, gọ̀ là "Xóm Tám nhà". Đồng bào nơi đây cũng có truyền thống kiên cường đánh Pháp.

Dựa vào Xóm Tám nhà, Đội đã bắt liên lạc với anh em Rua và Rói, đây là hai nhân vật nổi tiếng cầm đầu việc bất hợp tác và chống Pháp quyết liệt trên vùng núi hiểm trở này. Anh em du kích đã tổ chức kết nghĩa, cùng bàn bạc với anh em Rua, Rái và đồng bào về cách đánh Nhật, đuổi Pháp, bảo vệ qưêhưorgog.

Ở đây tình đoàn kết giữa Đội và đồng bào rất thắm thiết, nhưng khí hậu khắe nghiệt và sự tiếp tế lương thực quá khó khăn nên Đội quyết định chuyển xuống Gò Ring để tiếp tục chuyển dần xuống thấp. Anh em trong Đội bắt đầu đau ốm quá nhiều. Khi trở lại Gò Ring, anh em phải bước ngay vào công tác dân vận và phải giải quyết một số công việc cụ thể của Đội.

Đội có khẩu súng trung liên tìm được tại Suối Bùn, do Pháp vứt xuống suối khi tháo chạy vào ngày 9 tháng 3 năm 1945. Vî súng mất lò xe không bắn được lại phải
mang theo cồng kềnh mà anh em lại đau yếu quá nhiều, nên Đội quyết định gửi lại cho một cụ già trong làng cất giữ. Cụ đem gói vào mo cau, treo trên nhà và nói "hai mươ năm, ba mươi năm sau đến lấy vẫn còn. Tôi có chết đi con cháu tôi sẽ giữ súng cho cách mạng". Để làm tin cho nhau, đồng chí Phạm Kiệt đã lấy một hào bạc cắt đôi, mỗi người giư một nửa và hẹn rằng sau này ai muốn lấy súng thì đem nửa hào bạc đó đến lắp vào cho khớp. Khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí Phạm Kiệt đang công tác ở Nha Trang thì có người gặp lấy nửa hào bạc ấy để đi lấy khẩu súng đó về.

Từ vùng Gò Ring, Đội lại chuyển xuống Ruộng Hea và tiến hành chấn chỉnh lại đội ngũ, giải quyết cho một số đồng chí về đồng bằng làm công tác khác vì đau ốm liên tục.

Vào cuối tháng 4 năm 1945 được tin co sở ở Trường An cho biết, địch kéo lên và đang khủng bố quần chúng, tra hỏi tung tích Đội du kích Ba Tơ. Tiếp đến ông Run cho người lên báo tin địch đang ùn ùn kéo lên Ea Tơ truy lùng đánh phá Đội du kích, với lực lượng gồm 30 lính Nhật, 100 lính bảo an và 200 dân vệ của tổng Ngúi.

Được tin này, Ban chỉ huy Đội họp khẩn cấp và nhận định: tin địch kéo lên vây đánh là có thật. Ta có khả năng cùng nhân dân tiêu hao một phần lực lượng địch và bảo toàn lực lượng ta. Bằng mọi giá, ta cũng không để địch vây bắt người của Đội và cũng không để rịch lấy cớ đàn áp đồng bào. Nếu địch và ta có hay không đánh nhau thì ta
cũng phải dời chỗ ở, chuyển dần về đồng bằng như kế hoạch đã định.

Khoảng 9 giờ sáng, ông Run ở làng đã cho người lên báo "Nhật chưa dám lên". Bọn chúng bắt đồng bào đánh đập, tra hỏi lung tung. Ai cũng trả lời chúng "không biết", "không có". Chúng bắt em bé 9 tuổi, con ông Run tra hỏi chỗ ở của Đội du kích, cho ngựa cắn trầy da cổ chảy máu, em bé vẫn kiên quyết không nói. Tranh thủ thời gian, Ban chỉ huy Đội cho lệnh nấu cơm bằng nửa số gạo hiện có, vắt cho mỗi người một nắm nhỏ. Phần gạo còn lại dể dự phòng chuyển quân theo kế hoạch. Từ lúc địch đóng quân án ngữ tại Trường An, uy hiếp quần chúng, kiểm soát gắt gao dường sông, Đội gặp phải không ít khó khăn, trở ngại về tiếp tế.

Khoảng trưa, cơ sở lại báo tin: Địch bắt ông Run dẫn đường, dọa sẽ cứa cổ ông, nhưng ông không đi và nói: "Từ ngày an trí về dây không ai dám lên núi Cao Muôn cả. Họ kéo về làng một bữa lại đi ngay, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, đi về như con ma. Họ đông hơn quân của các ông, lại có súng to bằng đầu gối. Bây giờ họ ở đâu, khó biết lắm". Lời ông Run nói làm cho chúng có phần hoang mang lo sợ, nhưng vẫn lồng lộn đe dọa, tra hỏi đồng bào.

Đến chiều, bọn Nhật không dám hành quân mà chỉ thúc quân của tổng Ngúi đi trước dẫn đường. Tổng Ngúi cūng sợ, chần chừ, chúng bắt ông Run rồi cứa cổ chảy máu buộc ông phải dẫn đường. Ông Run vẫn ung dung dõng dạc thét vào mặt chúng "Tao già rồi, chết cũng được. Nhưng
tao chết đi, con cháu tao sẽ nổi lên làm loạn thì bọn bây chịu lấy. Ở đây không có du kích, không có cộng sản". Trước lời lẽ đanh thép đó, bọn chúng phải thả ông và đành phải ở lại trong làng qua đêm. Nhân dân phối hợp cùng Đội du kích định bao vây đánh úp chúng, nhưng ngại bọn chúng đốt phá xóm làng gây thiệt hại cho quần chúng nên đã để cho chúng "ngủ tạm một đêm" rồi sẽ bàn tính. Sáng hôm sau địch phải rút đi.

Đội tiến hành hành quân theo kế hoạch về dồng bằng. Trước khi hành quân, Đội phải gửi lại hai đội viên người Thanh Hóa vì quá yếu không thể cùng đội vượt qua nhiều dãy núi trong đêm. Đội phân công đồng chí Hoa ở lại chăm sóc và chuẩn bị tư tưởng đối phó vá̛i mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra. Đội đã bàn giao cho ông Run nuôi nấng, bảo vệ và tìm cách đưa hai đồng chí về trung châu an toàn.

Rất nhiều bà me, cụ già, thiếu nhi Ba Tơ mà da số là người Hrê đã nêu những tấm gương sáng, nhiều chiến công trước mũi súng của kẻ thù. Họ xứng đáng được ghi tên vào sử sách, xứng đáng với niềm tin yêu của các dân tộc miền tây Quảng Ng ãi. Tình đoàn kết chiến đấu giữa đồng bào dân tộc Ba Tơ với Đội du kích đã được thể hiện rõ trong các cuộc "uống máu ăn thề" chung quanh Ba Vinh, các chiến khu và các vùng $\mathrm{Ba} \mathrm{Vi}, \mathrm{Ba} \mathrm{Xa}, \mathrm{Ba}$ Ngạc, Ba Tô... Già Kiêu và nhiều già làng đã có sự đồng tình, giúp đơ Đội du kích nhiều lương thực, cất giấu và bảo vệ vũ khí, chăm sóc và nuôi dưỡng số anh em chiến sĩ bị đau ốm, dẫn đường
cho một số cán bộ về xuôi và chuyển thư từ, tin tức, hàng tiếp tế từ đồng bằng lên chiến khu. Địa điểm bến Buôn trên đường đi Ba Vinh, nơi các dòng sông tụ họp lại đã trở thành nơ tập trung nhận hàng tiếp tế và các đồng chí đảng viên, cơ sở quần chúng ở các xã Ba Đình, Ba Động thực hiện nhiệm vụ canh gác, chuyển hàng hóa đi. Các đoàn thuyền đánh cá đã chở người và hàng hóa lên xuống giửa hai miền. Gia đình đồng chí Trần Toại đã góp công lớn trong việc mua hàng tiếp tế và thực hiện nhiều công việc khác mà cách mạng giao cho.

Trải qua mấy tháng, Đội du kích Ba To đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng, xây dựng căn cứ trong vùng rừng núi Ba Tơ, đã trải qua muôn vàn gian khổ và thiếu thốn, đã học tập được nhiều điều có ý nghĩa. Đội đã để lại trong nhân dân, đồng bào các dân tộc Ba Tơ hình ảnh sinh động của những người cách mạng cộng sản và Đội quân vũ trang do Đảng lãnh đạo. Đội đã được đồng bào chăm sóc, giúp đơ, nuôi nấng, che chở với tình nghĩa gắn bó thủy chung son sắt. Rời chiến khu trở về đồng bằng với bao lưu luyến và thương yêu, Đội luôn tâm niệm rồi sẽ có ngày đền ơn đáp nghĩa đồng bào.

Các đồng chí Nguyễn Quang Giao (Cống), Trần Thanh Dân (Hóa)... là những cán bộ cốt cán của phong trào cách mạng Ba Tơ lúc bấy giờ, đã hăng hái huy động các hội viên của thanh niên cứu quốc và các đoàn thể tham gia công tác. Hàng ngũ hội viên các tổ chức, đoàn thể cứu quốc Ba Tơ phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Tình
hình tham gia và hoạt động cách mạng của đồng bào Ba Tơ có bước nhảy vọt khá rõ. Hai tiếng "Ba Tơ" đã trở thành lời kêu gọi, động viên, thôi thúc người dân Quảng Ngãi ở cả miền xuôi lẫn miền núi đứng lên cứu nước, cứu nhà.

Ngược lại, địch ở Ba Tơ ngày càng co dần, từ do dự, hoang mang đến một số ngả theo cách mạng.

Hầu như ở khắp nơi trong toàn tỉnh từ sau cuộc khởi nghīa Ba Tơ thắng lợi, tương quan lực lượng giữa địch và ta có nhiều thay đổi. Khí thế cách mạng nổi lên trong mọi tầng lớp nhân dân. Hàng ngũ quân thù ngày càng ít và yếu thế. Các tổ chức, đảng phái Tân Việt Nam, Thanh niên tiền tuyến, Hướng Đạo, Quốc dân Đảng, Cao Đài... không thể nào lôi kéo được quần chúng đang ủng hộ cách mạng.

Gần xa trong và ngoài tỉnh ngày càng có nhiều người tìm đến Quảng Ngãi, tìm đến mảnh đất Ba Tơ anh hùng.

Dưới ánh sáng Chỉ thị của Trung ương Đảng "Nhật Pháp bắn nhau và hành dộng của chúng ta" ngày 12 tháng 3 năm 1945, vào cuối tháng 4 năm 1945, Tỉnh uỷ lâm thời tổ chức Hội nghị và đề ra những công tác mới nhằm đẩy mạnh cao trào cách mạng giành chính quyền trong cả nước nói chung và ở tỉnh nhà nói riêng. Tỉnh uỷ quyết định xây dựng các căn cứ ở đồng bằng và đưa Đội du kích Ba To về đồng bằng đứng chân, làm nòng cốt xây dựng và phát triển lực lượng tự vệ, tiểu tổ du kích, chuẩn bị điều kiện tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

Các báo Chơn độc lập của Việt Minh tỉnh và báo Xung phong của Đội du kích ra đời. Các tiểu tổ tự vệ, du kích từ
huyện dến xã dêm đêm tích cực tập luyện tại địa phương hoặc thay phiên nhau lên các chiến khu. Nhân dân Ba To cùng với nhân dân cả tỉnh lo vận động, quyên góp tiếp tế lương thực, quân nhu, vũ khí khắp nơi trong tỉnh và một số tỉnh bạn. Các chiến khu cách mạng được mở rộng và nối liền với các tỉnh xung quanh.

Thời cơ đã đến, Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Vào chiều ngày 14 tháng 8 năm 1945, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã phát lệnh khởi nghīa toàn tỉnh, kêu gọi mọi tầng lớp quần chúng nổi dậy vū trang khởi nghĩa. đánh dổ toàn bộ chính quyền địch, giành chính quyê̂n về tay nhân dân. Cuộc tổng khởi nghīa tháng tám ở Quảng Ngãi đã nổ ra và lan nhanh khắp các vùng, miền và đến dêm 16 rạng ngày 17 tháng 8 năm 1945 đã thành công trọn vẹn, Việt Minh đã nắm trong tay chính quyền các cấp.

Uỷ ban nhân dân Cách mạng các cấp lần lượt ra đời. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Uỷ ban nhân dân Cách mạng tỉnh Lê Trung Đình (tên gọi của Quảng Ngãi sau khởi nghĩa thành công) đã ra mắt toàn thể đồng bào trong tỉnh. Đồng chí Trần Toại, một trong những đảng viên của mảnh dát Ba Tơ kiên cường được bầu làm Chủ tịch tỉnh đầu tiên của tỉnh.

Ở Ba Tơ, trước ngày khởi nghĩa, phong trào cách mạng của quần chúng hầu như đã công khai. Đồng bào ở các vùng tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho ngày khả̛i nghīa. Trong quá trình phát triển của cách mạng, lực lượng khởi nghĩa của đồng bào 2 xã Ba Động, Ba Đình có sự chuẩn bị kỹ. Bộ máy hương lý, binh lính dần dần bị ta
vô hiệu hóa, chỉ còn trên danh nghĩa. Được sự lãnh dạo của Đảng, quần chúng giác ngộ cách mạng rất cao đã tự giác hành động, chỉ chờ có thời cơ là đứng lên khởi nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trí, một trong những chiến sĩ cách mạng từ thời Đảng mới ra đời được Tỉnh uỷ phái lên Ba Tơ để tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Các tổ chức quần chúng cách mạng phát triển lực lượng nhanh chóng. Lực lượng tự vệ, du kích ở các thôn xã đồng bào Kinh và một số xã nơi đã có Đội du kích Ba Tơ hoạt động, nhất là ở Ba Vinh, ngày càng đông và được huấn luyện tốt. Nhiều nơi trong huyện là cơ sở rèn vũ khí cho du kích như Bàn Cờ.

Nhận được lệnh khởi nghĩa vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Uỷ ban khởi nghĩa huyện Ba Tơ đã kịp thời thông báo mệnh lệnh cho co sở và sơ bộ hướng dẫn kế hoạch thực hiện. Ngay sau đó, tiếng trống khởi nghĩa vang lên. Từ 8 giờ sáng, bão táp cách mạng đã bùng lên từ trung tâm Ba Tơ. Các xã dọc Đường số 5 (Quốc lộ 24 A ), từ Bằng Chay đến Mang Đốc và sau đó là các làng xã vùng cao, quần chúng nhất tề nổi dậy khởi nghīa. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, quần chúng cách mạng đã chiếm lĩnh châu ly, đồn Ba Tơ trước khi một trung đội của Đội du kích Ba Tơ kéo đến hỗ trộ. Tên Kiểm lý Bùi Danh Ngũ bị bắt cùng với toàn bộ hồ sod, vũ khí, tiền bạc.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trước cơ quan châu ly, đồn Ba Td, và cùng với rừng cờ lớn, nhỏ của đông đảo đồng bào từ các vùng trong huyện kéo về. Cuộc khởi nghīa ở các xã có địch cũng lần lượt giành thắng lợi.

Chính quyền thực dân phát xít và tay sai ở Ba Tơ dã
bị lật đổ. Không khí phấn khởi, tự hào được thể hiện rõ khắp rừng núi Ba T . Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời Ba Tơ đã ra mát đồng bào, lúc đầu do đồng chí Huỳnh Thanh phụ trách, sau đó là ông Đinh Khanh, một chánh tổng đã ngả về với cách mạng làm Chủ tịch. Các dồng chí Huỳnh Thanh, Đinh Thái làm Phó Chủ tịch.

Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời Ba Tơ còn có 5 uỷ viên phụ trách các mặt: thư ký, tài mậu, quân sự, giao thông, nông lâm.

Như vậy, trong giai đoạn cách mạng từ năm 1939 dến tháng 8 năm 1945, phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào Ba Tơ phát triển không ngừng. Điểm đáng lưu ý là các đồng chí, đồng bào ở đây vừa trực tiếp cùng các đồng chí trung kiên cách mạng của tỉnh làm nên sự kiện lịch sử khởi nghĩa Ba To , biến mảnh đất Ba To thành trung tâm phong trào cách mạng của tỉnh, là nơ đi đầu trong cả khu vực miền Nam Trung Bộ trong cao trào cách mạng 1939-1945, vừa cùng nhau mở rộng không gian hoạt dộng cách mạng giưa các dân tộc anh em lên một bước lớn cả lượng lẫn chất. Điều đó đã được minh chứng rất rõ trong các hoạt động: tham gia nuôi dưõng, chăm sóc chiến sĩ, bảo vệ trung tâm lãnh đạo và xây dựng Đội du kích Ba Tơ hạt nhân của phong trào cách mạng Quảng Ngãi trong thời gian này.

Đồng bào Ba Tơ dưới sự lãnh dạo của Việt Minh đã tiến hành cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh, gọn trong toàn huyện, được nhìn thấy tận mắt cờ đỏ sao vàng, được nghe lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thấu hiểu được
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là như thế nào, những đảng viên cộng sản là ai, họ đã hoạt động, sống và gắn bó sâu sắc như thế nào với đồng bào Ba T , mà phần lớn ở đây là đồng bào dân tộc Hrê. Đảng và các dân tộc anh em đã hiểu thêm sâu sắc về tấm lòng trung trinh, ý chí bất khuất, sự dūng cảm, thông minh và tình cảm chân thành, sâu nặng của đồng bào Ba Tơ.

Quá trình đấu tranh cách mạng của đồng bào Ba Tơ trước và sau ngày có Đảng cho đến khi khởi nghīa thành công trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là quá trình đấu tranh nhằm đạt được ước nguyện từ bao đời của mọi tầng lớp nhân dân, đó là tạo nên cảnh đổi đời cho những con người bị áp bức, bóc lột, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Mảnh đất Ba Tơ rất đỗi tự hào về tính liên tục của phong trào cách mạng ở địa phương và về sự phối hợp nhịp nhàng trong đấu tranh nhiều lúc như ngẫu nhiên, ngay từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo. Điều đó đā nói lên ước muốn tự do, độc lập in sâu trong lòng nhân dân các dân tộc biết nhường nào. Lòng tin ở Đảng từ đầu đã được thừa nhận và ngày càng sâu sắc trong một vùng đất mà sự phân hóa giai cấp chưa rõ, chưa sâu, tổ chức của Đảng ở vùng sâu, vùng xa còn chưa được hình thành chặt chẽ.

# ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BA TƠ TRONG GIAI ĐOẠN CÙNG CẢ TİNH, CẢ NƯỚC ĐƯA CUộC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾN THẮNG LỢI (8-1945-7-1954) 

Chương IV: NĂM ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ Độ MỚI, CHUẨN B!̣ THAM GIA KHÁNG CHIẾN
(8-1945-12-1946)

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giũ nước của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam, từ những ngày đầu được sống trong chế độ mới, đã đoàn kết nhất trí xung quanh Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên
quyết dem tính mạng và tài sản, chung sức chung lòng cùng nhau xây dựng chế độ mới, bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa giành được. Sau nhưng tháng năm dài tối tăm, sống dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đồng bào các dân tộc Ba Tơ bị bóc lột, bị đối xử tàn tệ, không được sống tự do, nay đã tự đứng lên làm chủ cuộc đời mình, núi rừng quê hương mình. Hơn lúc nào hết, đồng bào các dân tộc ở Ba Tơ dã cùng nhau thi đua tham gia các công tác, công việc xã hội không kể ngày đêm, ra sức thực hiện mọi chủ trương, nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời Ba Tơ đề ra. Tinh thần yêu nước của đồng bào lên rất cao, khí thế cách mạng thể hiện ở mỗi người dân Ba Tơ rất rõ. Mọi người gặp nhau đều giơ tay chào "Hy sinh vì Tổ quốc".

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện, Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời các xã hình thành và một số người có uy tín trong quần chúng, trong đó có một số chánh tổng, chủ làng cũ lâu nay có quan hệ tốt với phong trào cách mạng, tham gia điều hành.

Tổ chức Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể quần chúng ở huyện, xã được phát triển và củng cố. Ban Chấp hành các tổ chức, đoàn thể ở xã, huyện được kiện toàn, bổ sung và tiến hành hoạt động sôi nổi, ngày càng có uy tín trong lãnh đạo nhiệm vụ. Đồng bào các vùng ở Ba Tơ hăng hái tham gia các đoàn thể Nông dân Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc,... Tổ chức Đảng đã chỉ định một số cốt cán có uy tín vào vị trí lãnh đạo các tổ
chức, đoàn thể quần chúng. Đồng chí Nguyễn Trí được cử làm Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Ba Tơ.

Lực lượng bán vū trang của huyện gồm tự vệ và dân vệ đã có từ trước, đến dầu năm 1946 được chuyển thành lực lượng dân quân.

Về tổ chức Đảng, sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ở Ba Tơ chỉ mới có một số đảng viên cū tích cực hoạt dộng, điều hành công việc và vẫn chưa hình thành được Huyện uỷ. Trong tình hình chung của tỉnh còn phải giải quyết, sắp xếp mặt tổ chức ở nhiều nơi, Ba Tơ giống như một số địa phương khác là chưa có chi bộ chính thức. Các đảng viên ở Ba Tơ vẫn còn phải sinh hoạt với chi bộ ghép ở Đức Phổ. Hệ thống tổ chức Đảng từ huyện xuống xã chưa được hình thành.

Trong những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, rất nhiều vấn đề phức tạp về kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong toàn quốc cũng như ở Quảng Ngãi, ở Ba Tơ. Nền kinh tế cạn kiệt do thực dân Pháp và phát xít Nhật để lại, nền văn hóa giáo dục thấp kém do chính sách ngu dân của thực dân đã tác động rất xấu đến việc xây dựng đất nước. Hơn thế nữa, kẻ thù bên ngoài đã tiến hành việc cướp nước ta một lần nũa. Nam Bộ đã bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nạn đói khủng khiếp diễn ra từ tháng giêng đến tháng 7-1945 đã làm honn 2 triệu người chết, vẫn còn hậu quả nghiêm trọng.

Ở Ba Tơ, nhân dân cũng dang thiếu đói và lạt muối. Đời sống đại đa số đồng bào còn phải chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, mọi người đã sôi nổi,
hào hứng tham gia các cuộc biểu tình, biểu dương lực lượng tại huyện, xã và cử người về thị xã Quảng Ngãi dự lễ ra mắt Uỷ ban nhân dân Cách mạng tỉnh Lê Trung Đình.

Đồng bào Ba Tơ đã hưởng ứng lời kêu gọi cứu dói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
"Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng.

Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước:

Cứ 10 ngày nhịn ăn một bưa, mỗi tháng nhin 3 bửa. Đem gạo đó (mồi bữa một bơ) để cứu dân nghèo" ${ }^{\prime \prime}$.

Trong thời gian từ ngày 17 dến ngày 24 tháng 9 năm 1945, Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh đã phải huy động viện trợ và bán rẻ nhiều gạo, muối cho đồng bào 2 huyện Trà Bồng và Ba To. Tuy được cứu đói, nhưng đồng bào Ba Tơ cũng dã góp phần xứng đáng vào quỹ cứu đói của tỉnh.

Đặc biệt, trong tuần lễ vàng, đồng bào Ba Tơ đã góp $2,4 \mathrm{~kg}$ cho quỹ độc lập. Một số đồng bào còn đóng góp nồi đồng, chiêng, chinh, ché quý giá của ông bà để lại. Đối với một huyện miền núi nhiều khó khăn, nhân dân đói cơm lạt muối kinh niên, ý nghīa của việc làm và con số đó không phải là nhỏ.

Việc động viên nuôi quân, góp sức xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa - xã hội đầu tiên sau ngày giành

[^10]được độc lập đều được đồng bào Ba Tơ nhiệt liệt hưởng ưng với tinh thần cách mạng cao.

Để khắc phục nạn đói, ổn định cuộc sống của đồng bào, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã kêu gọi đồng bào toàn tỉnh nỗ lực tăng gia sản xuất, tiết kiệm, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nưa!". Đồng bào Ba Tơ vừa hăng hái bắt tay vào việc khai phá ruộng rẫy, trồng thêm hoa màu trên khắp các vùng, vừa bước dầu thực hiện tiết kiệm. Đồng bào ý thức được việc phải tự mình vươn lên, tự mình khắc phục nạn đói kinh niên kéo dài từ trước đến nay. Cần phải nhắc lại rằng, tuy ở một địa bàn đất khá rộng, người lao động cần cù, thông minh và dư khả năng tạo dựng cho mình cuộc sống đầy đủ nhưng thời gian trước do thiếu quyền làm chủ, bị các thế lực của chế độ cũ bóc lột tận xương tủy và ảnh hưởng của một số tập tục lạc hậu nên đời sống nhân dân Ba Tơ vô cùng cực khổ, tối tăm ${ }^{1}$.

Khi thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, mở rộng việc đánh chiếm các tỉnh phía nam đất nước, đồng bào Ba Tơ cũng như đồng bào toàn tỉnh đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thà chết tự do hơn sống nô lệ". Một số thanh niên Ba Tơ lên đường nhập ngũ. Nhiều đội viên Du kích Ba Tơ đã trở thành chiến sĩ giải phóng quân, dẫn đầu nhiều đơn vị lên đường vào Nam giết giặc. Đồng bào Ba Tơ góp quà, bánh, mua vải, may sắm quần áo,

[^11]chăn màn cho các đơn vị Nam tiến và tiễn đưa các đoàn quân lên đường giết giặc.

Thực hiện chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Đảng, các đồng chí đảng viên và chính quyền Ba Tơ đã triển khai việc học tập, quán triệt trong các cơ quan, đoàn thể quần chúng và đồng bào. Việc tổ chức thực hiện đã từng bước được tiến hành hết sức khẩn trương. Các mặt công tác được xúc tiến, Hũ gạo Cứu tế được tổ chức khắp các vùng.

Vào cuối năm 1945, đầu năm 1946, cũng như toàn tỉnh, Ba Tơ tiến hành sắp xếp lại hình thức tổ chức chính quyền nhân dân các cấp. Cấp tổng được bãi bỏ. Đơn vị huyện đã chính thức ra đời ở Ba Tơ thay thế "châu" trước đây. Các làng, sách được nhập lại thành 26 xã: $\mathrm{Ba} \mathrm{Lục}, \mathrm{Ba}$ Bích, Ba Tằng, Ba Điền, Ba Lế, Ba Sơn, Ba Lang, Ba Khâm, Ba Dinh, Ba Chi, Ba Tô, Ba Gia, Ba Vî, Ba Tiêu, Ba Lương, Ba Trang, Ba Liên, Ba Lâm, Ba Lãnh, Ba Động, Ba Đình, Ba Cung, Ba Chùa, Ba Dung, Ba Xa, Ba Ngạc.

Dân số ở Ba To lúc này có khoảng trên dưới 20.000 người.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tham gia ngày lịch sử trọng đại của đất nước: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6 tháng 1 năm 1946, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở Ba Tơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, làm cho nhân dân nhận rõ tầm quan trọng của việc bầu cử Quốc hội, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người dân một nước dộc lập, tự do, giúp họ sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng
đáng tham gia Quốc hội. Sáng ngày 6 tháng 01 năm 1946, tại Ba Đình và một số nơi trong huyện, các địa điểm bầu cử được tổ chức trang nghiêm và đồng bào với quần áo chỉnh tề, lần lượt đi bỏ phiếu. Lần đầu tiên thực hiện quyền công dân ai cũng thấy lòng mình hết sức xúc động, tự hào và nhận thấy rõ trách nhiệm của mình.

Sau đó, các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh và xã vào các tháng 2,4 năm 1946 cũng được tổ chức chu đáo. Uỷ ban Hành chính các cấp được bầu thay thế cho Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời trước đó.

Ngày 18 tháng 3 năm 1946, Huyện đội Ba To được thành lập, do đồng chí Trần Thanh Dân (Hóa), Uỷ viên quân sự Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời làm Huyện đội trưởng, dồng chí Nguyễn Như Côn (Cống) làm Chính trị viên. Một đơn vị tập trung được hình thành gồm có 33 chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Tiến Công làm Trung đội trưởng. Mỗi xã có một trung đội du kích. Riêng ở 2 xã Phạm Đực (Ba Đình) và Nguyễn Giã (Ba Động) ${ }^{1}$ thì mỗi xã có một trung đội nam và một trung đội nữ. Ở các xã đều đã thành lập Ban chỉ huy xã đội, thôn đội và ở một số xã anh em du kích được trang bị súng trường của Pháp mà ta thu được.

Địa điểm tập luyện và rèn vū khí ở núi Bàn Cờ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, vũ khí chủ yếu lúc bấy giờ là lươi kiếm và dao găm. Chiến khu Lý Văn Bé (lúc đầu lấy tên là chiến khu Phạm Đực), một trong những nơi đóng

[^12]quân, tập luyện của Đội du kích Ba Tơ, ở tại Ba Trang là nơi rèn súng ống, sản xuất lựu đạn. Co sở này sau được chuyển cho Uỷ ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Việt Nam.

Về mặt tổ chức đảng ở Ba Tơ, vào cuối năm 1945, đầu nǎm 1946 đã được các cấp đặc biệt quan tâm. Sau khi các đồng chí đảng viên tách khỏi chi bộ ghép ở Đức Phổ, tại Ba Tơ hình thành chi bộ xã đầu tiên ở Ba Động và tiếp đến là Chi bộ Ba Đình. Lúc dầu, dồng chí Nguyễn Trí chịu trách nhiệm xây dựng và phụ trách việc hoạt động và tổ chức của các chi bộ. Sau đó đồng chí Nguyển Trí được điều đi nhận công tác khác, đồng chí Huỳnh Thanh thay thế. Khi hình thành hai chi bộ và Huyện uỷ dầu tiên, đồng chí Huỳnh Thận giũ nhiệm vụ Bí thư Huyện uỷ.

Đồng bào Ba Tơ khẩn trương tăng gia sản xuất cứu dói. Các loại cây lương thực ngắn ngày như khoai lang, bắp, đậu, rau xanh... được trồng nhiều nơi. Đầu năm 1946 huyện đã tổ chức thí điểm một "Hội đồng canh" gồm có 20 gia đình ở thôn Hóc Kè (Ba Động) chung tài sản, nông cụ dể sản xuất và chia sản phẩm chung. Về sau, tổ chức này giải thể vì chưa phù hợp với trình độ kinh tế - xã hội lúc bấy giờ.

Bên cạnh việc "diệt giặc đói", mặc dù công việc còn đầy khó khăn và bề bộn, Huyện uỷ và chính quyền nhân dân ở Ba Tơ rất chú trọng đến việc "diệt giặc dốt" trong dân.

Do hậu quả chính sách ngu dân của chế độ thực dân phong kiến và sự ngăn trở của các tập tục lạc hậu, đa phần nhân dân Ba Tơ thất học. Vì vậy, công tác xóa mù
chư trong thời gian này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phong trào thi đua xóa nạn mù chư được phát động khắp các vùng và được đồng bào sôi nổi hưởng ứng. Với khẩu hiệu: "Đi học là yêu nước", nhiều lớp xóa mù, bình dân học vụ được tổ chức. Từ thiếu nhi đến các cụ già đều đua nhau đi học chū. Việc học được tiến hành mọi lúc, mọi nơi: lúc sản xuất, lúc đi chợ, lúc sinh hoạt doàn thể. Trường tiểu học được khôi phục, mở cửa đón con em trong dộ tuổi đến học.

Chế độ cũ đã gây ra và để lại cho đồng bào Ba To dịch bệnh khắp các vùng và gây tác hại nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất hàng ngày. Trong những ngày dầu sau khi giành được độc lập, chính quyền và các doàn thể quần chúng đã vận động nhân dân thực hiện đời sống mới, vệ sinh xóm làng và thu được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần vào việc giữ gìn sức khỏe cho mọi người.

Việc giúp đơ, tương trợ nhau trong cuộc sống, bảo vệ an ninh trật tự được chú ý đề cao.

Các phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc... đã giảm đi nhiều. Nếp sống văn hóa mới lành mạnh được phổ biến rộng rải. Một số sách báo từ trên được đưa về cơ sở. Thanh niên, nhân dân tham gia dọc và nghe các nội dung viết trong sách báo. Một số bài hát, câu hò được sáng tác nhằm động viên đồng bào tích cực sản xuất, thanh niên hăng hái tòng quân...

Với những chủ trương cùng những việc làm dúng đắn và cần thiết, tổ chức Đảng và chính quyền nhân dân Ba Tơ đã xây dựng khối đoàn kết mọi tầng lớp đồng bào,
các dân tộc anh em ở quê hương để xây dựng chế độ mới và bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được.

Trong lúc nhân dân ta đang ra sức xây dựng đời sống mới của mình thì giặc Pháp lại ra sức dựa vào quân Đồng minh vào tước khí giới quân Nhật, thực hiện việc đem quân vào nước ta, đánh chiếm một số noi ở Nam Bộ và gây hấn nhiều nơi ở miền Bắc. Tình hình đất nước ta khi vừa mới giành được chính quyền lại phải đứng trước nguy cơ "Ngàn cân treo sợi tóc".

Trong tỉnh cũng như trong huyện, bọn Quốc dân Đảng ráo riết hoạt động chống đối. Nhiều phần tử phản động tập hợp nhau, hoạt động gây rối và tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng.

Trước âm mưu, thủ đoạn của địch, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho các cấp: Phải luôn luôn tích cực chuẩn bị về quân sự và chính trị để sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc có thể xảy ra. Thực hiện chỉ thị này, nhân dân cả nước gấp rút chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong toàn quốc.

Ngày 19 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số được tổ chức tại PleiCu. Bức thư có đoạn viết:
"Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số,
Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà thật vui vé.

Tiếc vi đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào.


Đồng chí Huỳnh Thanh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời Ba Tơ (1945-1946).


Đồng chí Lê Phó - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1946-1947).


Đồng chí Đinh Khanh - Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Ba Tơ.


Đồng chí Đinh Nếp, dân tộc Hrê, quê Nước Lá (Ba Vinh) chiến sĩ du kích Ba Tơ (11-3-1945). Trong chống Mỹ, cứu nước là tiểu đoàn trưởng, đã anh dũng hy sinh ở chiến trường Gia Lai - Kon Tum 1964.


Đồng chí Hồng Kỳ - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1951-1952).


Đồng chí Đinh Nói, dân tộc Hrê (Ba Cung, Ba Tơ) chiến sĩ thi đua toàn quân 1952, được gặp Bác Hồ.

Đồng bào Kinh hay Thổ (Tày), Mường hay Mán (Dao), GiaRai hay ÊĐê, XêĐĐăng hay BaNa và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vi thiếu giây liên lạc, hai là vi có kẻ xui giục đểchia rẽ chúng ta.

Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thi có "Nha dân tộc thiểu sô" để săn sóc cho tất cả các đồng bào.

Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gin nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta" ${ }^{\prime \prime}$.

Đảng bộ, Mặt trận Việt Minh cùng các đoàn thể huyện Ba Tơ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên và đông đảo quần chúng học tập thư Bác nhằm động viên tinh thần, ý chí, niềm tin vào chế độ mới, vào sự lãnh dạo của Đảng và Bác Hồ. Bác đã trở thành biểu tượng tình thương của Đảng và Chính phủ đối với đồng bào các dân tộc anh em. Bên cạnh các mặt công tác dang thực hiện, Đảng bộ Ba Tơ dã nghiêm chỉnh trong việc điều động một số cán bộ người Kinh đi làm công tác dân vận ở các xã vùng cao.

Tuy tiến hành có chậm so với nhiều nơi khác, Hội

[^13]Liên hiệp Quốc dân Việt Nam của huyện ra đời nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp đồng bào vào khối đoàn kết bảo vệ và xây dựng quê hương.

Trong tháng 6 năm 1946, sau khi chiếm dược Tây Ngúyên, quân Pháp tìm cách tiến xuống trung châu theo nhiều hướng trong đó có hướng đi theo dọc Đường 5A (Quốc lộ 24 A ) xuống Ba Tơ. Chúng nhanh chóng tiến xuống Kon Plong (Kon Tum) và đóng tại các đồn, nối lại các cơ sở kinh tế - xã hội cũ của chúng dọc theo địa giới ba tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Quảng Ngãi.

Đồng bào các dân tộc Ba Tơ dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương đã tổ chức canh gác, dựng những chướng ngại vật trên dọc đường giao thông, thống nhất kế hoạch hợp đồng tác chiến giữa lực lượng du kích, đơn vị vũ trang tập trung của huyện và tỉnh. Nhân dân thực hiện việc "vườn không nhà trống", cất giấu tài sản khá chu đáo. Công tác bố phòng bằng các hình thức cắm chông, gài thò, bẫy đá, mang cung được triển khai khắp nơi. Lực lự̛̣ng dân quân được tổ chức luyện tập các khoa mục cơ bản theo chương trình, kế hoạch dã định, chuẩn bị sã̃n sàng tác chiến đánh địch.

Lúc bấy giờ, thực dân Pháp chơi trò "Lá mặt lá trái", vừa đàm phán, vừa lấn chiếm. Tình hình các nơi trong nước xấu đi hơn trước nhiều.

Mọi công việc chuẩn bị cho kháng chiến được gấp rút tiến hành. Ngày 11 tháng 11 năm 1946, đại diện đồng bào các dân tộc Ba Tơ đã cùng với đồng bào toàn tỉnh tập trung tại đầu cầu Trà Khúc (phía bắc thị xã Quảng Ngãi)
đón đồng chí Phạm Văn Đồng, người con yêu quý của quê hương núi Ấn, sông Trà, (người mà sau này đông đảo đồng bào Ba Tơ mang họ), là Trưởng đoàn Chính phủ ta tại Hội nghị Phôngtennobolô, đại diện cho Trung ương Đảng và Chính phủ về tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam Trung Bộ.

Đảng bộ Ba Tơ tiếp nhận chủ trương của tỉnh, ý kiến của đồng chí Phạm Văn Đồng, đã tiếp tục phát động xây dựng lực lượng, xây dựng chế độ mới, bảo vệ quê hương và sẵn sàng tham gia các mặt hoạt động kháng chiến chống Pháp.

## Chương V: XÂY DỰNG VÀ BẢO VẸ CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG, ĐÓNG GÓP SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA CHO THỜI KỲ ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1947-1949)

Qua hơn một năm, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, nhân dân Ba Tơ từng bước xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ chế độ mới. Không khí tự do, độc lập ngày càng rõ trong cuộc sống, lao động sản xuất của mọi người. Bên cạnh đó, còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện, giải quyết tốt hơn. Tuy buổi đầu, Đảng bộ và chính quyền, đoàn thể có sự nỗ lực cao song vẫn còn nhiều hạn chế trong việc học tập cách nắm giữ chính quyền, xây dựng cơ cấu hệ thống chính quyền mới của nhân dân, xây dựng và
phát triển tổ chức đảng ở huyện và một số xã. Việc chăm lo tăng gia sản xuất, giải quyết nạn đói, ốm đau và cùng nhân dân toàn tỉnh chuẩn bị kháng chiến có nhiều kết quả nhưng cần phải tích cực đẩy mạnh hơn nữa.

Công việc còn bề bộn, thử thách trước mắt còn nhiều và vô cùng phức tạp, song nhờ có lòng tin vào Đảng, vào Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có sự chỉ đạo trực tiếp tại địa phương của đồng chí Phạm Văn Đồng nên cùng với nhân dân toàn tỉnh, đồng bào Ba Tơ nguyện đem hết sức mình góp phần vào cuộc kháng chiến.

Thực dân Pháp đã bội ước và từng bước lấn tới. Khả năng hòa hoãn đã không còn nữa.

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã chủ trương phát động một cuộc kháng chiến trong cả nước, nêu rõ đường lối kháng chiến. Đêm 19 tháng 12 năm 1946 cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.

Ngay sau đó, quân và dân Ba Tơ cùng với nhân dân cả nước được nghe Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh uỷ và Uỷ ban Hành chính Quảng Ngãi đã lập kế hoạch cụ thể và kêu gọi nhân dân toàn tỉnh sẵn sàng chiến đấu.

Nhân dân Ba Tơ từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ được tổ chức phổ biến học tập lời kêu gọi của Bác, tham gia nhiều cuộc mít tinh rộng rãi và nêu quyết tâm gửi lên Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh uỷ hưởng ứng lời kêu
gọi của Bác, chủ trương của Đảng được nêu trong chỉ thị toàn dân kháng chiến.

Huyện uỷ Ba Tơ đã họp để nhận định tình hình, thảo luận và đề ra biện pháp thực hiện chủ trương của cấp trên. Nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, bàn luận rất ky như nếu giặc đến rừng núi Ba Tơ thì đánh giặc như thế nào, bằng những vũ khí gì để thắng địch. Uỷ ban Kháng chiến huyện được thành lập.

Ơ các vùng của các tỉnh giáp với Ba Tơ, địch đã ra sức nống lấn, xây dựng đồn bót ở nhiều điểm, ráo riết thực hiện âm mưu dùng Đường số 5 A (Quốc lộ 24 A ) đánh phá trung châu đồng bằng và ngược lại có thể từ biển đổ bộ lên đánh phá, xâm chiếm. Vì vậy, Đảng bộ đã nhận thức rõ công tác bảo đảm cho nhân dân sã̃n sàng có nơi trú ẩn, cất giấu tài sản, lương thực, nơi lánh cư, tản cư và đã gấp rút vận động thực hiện. Mặt khác, chuẩn bị giáo mác sẵn sàng, tên nỏ làm thêm, mang cung, thò chặn các ngả đường giặc có thể đến; toàn Đảng bộ và nhân dân Ba To sẵn sàng bước vào chiến đấu.

Dân quân thường xuyên tập luyện, thường xuyên canh gác, tăng cường ý thức cảnh giác đề phòng địch tung biệt kích, gián điệp đội lốt bọn thương lái xâm nhập vào địa bàn huyện.

Ngày 2 tháng 1 năm 1947, tàu thủy và máy bay của địch đã bắn phá thị xã và một số nơi ở đồng bằng. Các cơ quan và nhân dân phải sơ tán về nông thôn đồng bằng và miền núi. Nhân dân Ba Tơ đã tích cực hưởng ứng chủ trương của tỉnh, tiếp nhận và chia sẻ, tạo điều kiện ăn ở
và sản xuất cho đồng bào từ các vùng, miền tản cư đến. Tình cảm, sự đoàn kết của nhân dân Ba Tơ đối với đồng bào các nơi trong những ngày tháng này thể hiện rõ tấm lòng của nhân dân trong giai đoạn kháng chiến, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng chúng ta và các thế hệ mai sau.

Tháng 2 năm 1947, sau khi được Uỷ ban Kháng chiến hành chính tỉnh phổ biến mệnh lệnh của cấp trên là phá hoại để kháng chiến thì tại Ba To , Đảng bộ và chính quyền đã phát động đồng bào hưởng ứng, thực hiện. Con đường 5A (Quốc lộ 24 A ) từ Thạch Trụ đi Ba Tơ, Giá Vụt dã được băm nát từng đoạn. Không kể ngày đêm, gái trai, già trẻ đã dùng cuốc, xẻng, xà beng xeo nạy, đào đắp. Cầu cống bị đánh sập bằng mìn hoặc bằng sức người. Trên đoạn đường hướng về Kon Plong (Kon Tum), ở nhiều địa điểm đất được đào lên thành hào, hố sâu có nông có, lớn có nhỏ có và nhiều chướng ngại vật, ổ tác chiến được dựng lên. Dân quân phân công nhau canh gác, báo động ngày đêm khi có tình huống xấu xảy ra.

Đi đôi với công tác phá hoại, việc đào hầm bí mật, hầm trú ẩn cho người, đề phòng máy bay oanh tạc và xây dựng giao thông hào, chiến hào từ làng này sang làng khác xung quanh Ba Đình, Ba Động, xây dựng ụ chiến đấu, cải tạo địa hình ở các xã vùng cao cũng được tiến hành. Trên các gò hoang, đồi trống mọc lên những bãi cọc nhọn bằng tre, gỗ tua tủa giương lên trời để chống địch nhảy dù đổ bộ.

Khẩu hiệu ba không: Không nghe, không biết, không
thấy và thực hiện việc "vũ khí bất ly thân" để sẵn sàng đánh dịch, vây bắt biệt kích xuyên sơn được đồng bào Ba Tơ chấp hành triệt để làm cho địch có mắt như mù có tai như điếc. Cơ quan của Đảng bộ, chính quyền, quân đội ở Ba Tơ được bảo vệ bí mật, an toàn.

Đi đôi vá̛i việc tổ chức tập luyện, củng cố hàng ngũ dân quân tự vệ về số lượng và chất lượng, Đảng bộ và chính quyền tăng cường bộ máy chỉ huy huyện, xã, chuyển ban dân quân tự vệ thành ban quân sự. Đon vị vũ trang tập trung của huyện được củng cố và phát triển. Uỷ ban Kháng chiến và Uỷ ban Hành chính huyện được sáp nhập thành Uỷ ban Kháng chiến Hành chính huyện.

Phong trào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Đồng bào trồng lúa, rau màu khắp ndi theo câu ca "lúa khoai ta gắng trồng, từ sườn non đến bờ sông" với tinh thần ý thức cao. Quỹ dân quân, các quỹ kháng chiến ở từng làng, từng xã được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Các cơ xưởng vũ khí, xưởng in được chuyển dời đến những nơi bí mật, an toàn. Đồng bào Ba Tơ đã góp nhiều công sức vào việc di chuyển xưởng Lý Văn Bé đến địa điểm mới.

Lời thề "Hy sinh vì Tổ quốc" của Đội du kích Ba To lại vang lên khắp các vùng.

Ngày 11 tháng 3 năm 1947, kỷ niệm hai năm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử, đồng chí Phạm Văn Đồng đã thay mặt Đảng và Chính phủ trao tặng cho tỉnh Huân chương Kháng chiến hạng II. Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại thị xã Quảng Ngãi và huyện ly. Đông đảo
đồng bào cả tỉnh, cả huyện cùng một số đại biểu, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã về tham dự và góp phần động viên tinh thần, bàn luận kế hoạch cụ thể triển khai cuộc kháng chiến. Lòng tự hào của nhân dân Ba Tơ được nâng lên một bước.

Chấp hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (trong kháng chiến chống Pháp), công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Ba Tơ được chú ý đẩy mạnh. Các đồng chí đảng viên của Đảng bộ được phân công đi sâu sát các vùng như Ba Thành, Ba Dinh... để phát động quần chúng, làm công tác dân vận và phát triển đảng viên mới. Chi bộ Cao Muôn được tách ra thành hai chi bộ: Chi bộ Hoàng Đồn (Chi bộ Phạm Đực) và Chi bộ Trường An (Chi bộ Nguyễn Giã). Sau khi kết nạp thêm các đồng chí Đinh Hùa, Đinh Bút, Đinh Rà, Huyện uỷ lập thêm Chi bộ Ba Chùa do đồng chí Đinh Hùa làm Bí thứ. Số đảng viên toàn Đảng bộ Ba To lúc này có khoảng 30 đồng chí.

Mùa xuân năm 1947, tại Trường Bình dân học vụ (sau nhà đồng chí Trần Toại), Đại hội Đảng bộ huyện Ba To lần thứ nhất (trong kháng chiến chống Pháp) được tiến hành. Đại hội đã đánh giá tình hình ở huyện trong thời gian qua, tổ chức phổ biến và học tập Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch công tác mới, đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh sản xuất, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền đủ mạnh và chú trọng công tác an ninh, trật tự vùng giáp các tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới do đồng chí Nguyễn Tiến Cang (Hùng) làm Bí thư thay đồng chí Lê Phó.

Thời gian này, $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ}$ cùng các huyện miền tây Quảng Ngãi trực thuộc phân khu 15 của Liên khu $V^{1}$.

Công tác xây dựng Đảng được tiếp tục đẩy mạnh. Nhiều chi bộ mới ra đời, ghép lại rồi tách ra, dọc theo các tuyến đường giao thông và ở các xã Ba Dinh, Ba Vinh...

Tháng 6 và tháng 7 năm 1947, Ba Tơ đã cử cán bộ xã đội đi dự nhiều lớp huấn luyện dài ngày về kỹ chiến thuật như bắn súng, ném lựu dạn... do Trung đoàn 126 dảm nhiệm. Đồng bào ở các vùng đã đóng góp gạo, tiền, thực phẩm để nuôi anh em trong thời gian tập luyện. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, hưởng ứng ngày toàn dân giúp đō thương bệnh binh và gia dình liệt sĩ được tổ chức lần đầu tiên trong tỉnh, đồng bào Ba Tơ đã đóng góp hàng vạn đồng. Chị em ở các xã Ba Đình, Ba Động còn tổ chức đan áo ấm. Chị em các vùng tích cực phát triển việc nuôi con gà kháng chiến, quy đồng tâm, hưởng ứng ngày mùa đông binh sī... lương thực, thực phẩm được gửi ra chiến trường để anh em bộ đội ăn no, đánh thắng.

Cuộc kháng chiến anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trên cả nưác giáng trả địich nhuîng đòn đî́n đáng, đã làm cho cục diện chiến trường xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tương quan lực lượng giũa ta và địch đã thay đổi có lợi cho ta và bất lợi cho địch.

Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 1947, Ban Chấp hành Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để đánh giá tình hình kháng chiến trong cả nước thời gian qua và đề ra nhiệm vụ mới, trong đó nhấn mạnh việc

[^14]mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, phát động phong trào dân quân, phong trào du kích chiến tranh, xây dựng Đảng, đoàn thể quần chúng và đào tạo cán bộ nhất là cán bộ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Quán triệt chủ trương và Nghị quyết cấp trên, Đảng bộ Ba Tơ đã tổ chức học tập, phổ biến nội dung nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ và quân dân của huyện, tổ chức một số lớp bồi dưỡng tại địa phương và đưa cán bộ, đảng viên đi dự các lớp huấn luyện do tỉnh mở. Đi đôi với công tác dân vận được đẩy mạnh ở các vùng Ba Tô, Ba Chùa, Ba $\mathrm{Xa}, \mathrm{Ba} \mathrm{Vi}, \mathrm{Ba}$ Ngac...., công tác phát triển đảng viên mới có nhiều tiến bộ. Cán bộ, đảng viên là người Kinh có mặt ở nhiều vùng. Nhiều đối tượng tốt được tổ chức cơ sở giới thiệu, đưa đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Để tiến tới giành thắng lợi to lớn hơn nưa, tháng 6-1948, Bác Hồ viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc nêu rõ mục đích:
"Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều"
"Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm"
Đến đầu năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước:
"Người người thi đua.
Ngành ngành thi đua.
Ngày ngày thi đua.
Ta nhất định thắng.
Địch nhất định thua" ${ }^{2}$.

[^15]Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang, bán vũ trang Ba Tơ đã hăng hái dấy lên phong trào tăng gia sản xuất, tham gia luyện tập quân sự, học tập bình dân học vụ, thực hiện việc ăn sạch, ở sạch, uống sạch... Cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phong trào "bớt mía trồng bông", "áo ta chưa ấm lòng thay mía ta trồng bông", trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, làm giấy, làm phân, đào ao, vét giếng, khai mương, đắp đập giữ nước được chú ý hơn trước. Phong trào đầu quân giết giặc trong thanh niên Ba Tơ lên rất cao. Trong phong trào luyện quân lập công, tham gia các chiến dịch ở vùng bị tạm chiếm Quảng Nam - Dà Nẵng, đợt nào Ba Tơ cũng có chiến sĩ tham gia, kề vai sát cánh cùng bạn bè chung sức chung lòng phục vụ tiền tuyến giết giặc.

Đảng bộ đã ra sức học tập chỉnh phong, thực hiện phê bình và tự phê bình, thi đua trau dồi đạo đức, tác phong, chú ý sửa đổi lề lối làm việc. Huyện uỷ đã cố gắng mỏ rộng hàng ngū Đảng ở các ngành, các giới trong huyện và đặc biệt là ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã Ba Tô, Ba Chùa, Ba Trang... đã có đảng viên người dân tộc Hrê. Nhiều thanh niên tiến bộ được chú ý kèm cặp, bồi dưỡng kiến thức về Đảng, về công cuộc kháng chiến. Càng ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên được cử đi tham dự các lớp huấn luyện, học tập do huyện, tỉnh mở liên tục hết đợt này đến đợt khác để có trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, các mặt hoạt động phục vụ sự nghiệp kháng chiến ngày càng phát triển, xúc tiến theo đúng phương hướng, kế hoạch đã vạch. Các phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân đi dần vào nề nếp. Đội ngũ cán bộ Ba Tơ được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ và tích lūy được nhiều kinh nghiệm thực tế.

Chính quyền và các đoàn thể quần chúng ngày càng được củng cố, kiện toàn. Đơn vị vũ trang tập trung của huyện được tăng cường trang bị, tập luyện và học tập đạo đức, tư tưởng cách mạng, đi đôi với hàng ngũ dân quân xã, thôn được phát triển và củng cố. Mặt trận dân tộc thống nhất mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Thực tiễn kháng chiến cho thấy kinh tế tự túc tự cấp ngày càng đem lại kết quả khả quan. Nạn đói, nạn đau đā được khắc phục khá nhiều.

Năm 1949, thực hiện chủ trương của trên, Đảng bộ Ba Tơ tiến hành phong trào thi đua phát triển Đảng thành Đảng quần chúng. Ngoài kết quả tích cực, phong trào này cūng còn một số hạn chế nhất định và đã dẫn đến một số thiếu sót. Đảng viên mới được phát triển chưa có kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng nên rất lúng túng khi giải quyết công việc và gặp nhiều bỡ ngỡ. Số đông dược kết nạp là người thuộc tầng lớp trên trong đó có chánh tổng, chủ làng cū - những người ít nhiều có học trong thời Pháp thuộc, đang được huy động tham gia vào chính quyền và các đoàn thể cứu quốc.

Tỉnh hình trong và ngoài nước lúc bấy giờ dang có nhiều thuận lợi cho công cuộc kháng chiến. Công tác vùng sau lưng địch, trong đó có Quảng $\mathrm{Ngãi}$ dang đòi hỏi lớn về nhiều mặt: nhân, tài, vật lực. Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, vào những tháng cuối năm 1949, công tác phát triển Đảng mang tính ồ ạt, không chắc chắn, phản ánh sự nhận thức lệnh lạc: Đảng thành một Đảng quần chúng rộng rãi. Vì vậy, sau một thời gian ngắn hầu hết các xã đồng bào dân tộc thiểu số, từ gần đến xa trong huyện đều có chi bộ. Số đảng viên tăng lên gần chục lần, số chi bộ ở Ba To đã lên đến gần 20 . Thiếu sót coi trọng số lượng ít chú ý đến chất lượng, sau đó đã được khắc phục dần dần.

Các mặt công tác: Cải thiện dân sinh, thực hiện một bước giảm tô, giảm tức, quy chế lãnh canh, tạm cấp ruộng đất ở đồng bào Kinh theo Sắc lệnh ngày 14 tháng 7 năm 1949 của Chính phủ, thực hiện đời sống mới, tăng công cày công cấy... đã giải phóng nhiều người nghèo khổ thoát khỏi sự ràng buộc từ các khoản nợ cũ tích tụ tử thế hệ cha đến thế hệ con cháu, đã cột chặt họ vào chủ nợ là tầng lớp trên giàu có. Việc ăn sạch, uống sạch, cắt tóc ngắn, ăn đũa hai đầu, làm chuồng gia súc, gia cầm xa nhà cũng được đồng bào các nơi hưởng ứng.

Nói chung, những phương hướng, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và kết quả đạt được đã tạo nên sự phấn khởi, tin tưởng trong đông đảo đồng bào Ba Tơ. Nhiều người thực sự được hưởng quyền lợi thiết thực
do cách mạng đem lại. Tuy còn những biểu hiện, suy nghĩ phức tạp trong một số người chậm tiến nhất là ở tầng lớp trên, nhưng ở Ba Tơ không xảy ra vấn dề nào gây phản ứng gay gắt trong cộng đồng như ở một số nơi trong tỉnh.

Vào cuối năm 1949, quân và dân Ba Tơ dã đánh lui cuộc càn quét của địch từ Kon Plong xuống địa bàn huyện nhà.

Hòa chung với niềm phấn khởi của đồng bào toàn tỉnh, Ba Tơ đã cử đoàn đại biểu về thị xã Quảng $\mathrm{Ngãi}$ tham dự lễ đón nhận "Nghị quyết khen thưởng Đảng bộ Quảng Ngãi" của Ban Chấp hành Trung ương ký ngày 31 tháng 10 năm 1949 về thành tích: "Trong lịch sử dấu tranh cách mạng ở miền Nam Trung Bộ trong khoảng 20 năm nay, Quảng Ngãi là nơi có phong trào sâu và rộng. Quảng $\mathrm{Ngãi}$ có công giúp đõ phong trào các tỉnh Bình Định, Phú Yên trong những năm 1936-1939 và Bình Định tiền khởi nghīa...". Quảng Ngãi là tỉnh dứng dầu trong việc chống Nhật, giành chính quyền ở miền Nam Trung Bộ..., là tỉnh cung cấp cán bộ và bộ dội cho cuộc kháng chiến nhiều nhất; là nơi gây cơ sở cho việc sản xuất vũ khí dầu tiên ở miền Nam Trung Bộ... ${ }^{1}$.

Phần thưởng đó là niềm vinh dự, tự hào, nguồn động viên toàn Đảng bộ và nhân dân Quảng $\mathrm{Ng} a$ ai, trong dó có Ba Tơ đã và đang góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của Đảng và nhân dân Việt Nam anh hùng.

[^16]
## Chương VI: ỔN ĐỊNH VÀ BẢO Vệ

 HẦ PHƯƠNG VỮNG CHẮC, DÁNH BAAI ÂM MƯU LẤn CHIẾM CỦA ĐỊCH, TÍCH CỰC GÓP PHẦN ĐƯA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾN THĂNG LỢİ HOÀN TOÅN (1950-7-1954)Thắng lợi mọi mặt trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo ra những tiền đề về vật chất và tinh thần rất cơ bản, tạo cơ sở cho việc xây dựng Quảng Ngãi thành căn cứ địa, hậu phương vững chắc của Liên khu V , đập $\tan$ mọi âm mưu và hành động phá hoại, lấn chiếm của địch, góp phần to lớn cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Tình hình trong nước và thế giới đầu năm 1950 có nhiều chuyển biến mới thuận lợi nhưng cũng vô cùng phức tạp đối với cuộc kháng chiến của ta. Sau thắng lợi của chiến dịch Biên Giới, năm 1950, nước ta đã nối được quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè gần xa. Quân và dân cả nước đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Trong các vùng tự do, đồng bào hăng hái sản xuất, đóng góp cho cuộc kháng chiến. Ở các thành phố và các vùng bị địch tạm chiếm đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh sôi nổi, rầm rộ của công nhân, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Bên cạnh những thuận lợi lớn như Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng, động viên được toàn

## Chương VI: ỔN ĐỊNH VÀ BẢO VẸ

 HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC, DÁNH BẠI ÂM MƯU LẤN CHIẾM CỦA ĐİCH, TÍCH CỰC GÓP PHẦN ĐƯA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾN THẮNG LỢI HOÀN TOÀN (1950-7-1954)Thắng lợi mọi mặt trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo ra những tiền đề về vật chất và tinh thần rất cơ bản, tạo cơ sở cho việc xây dựng Quảng Ngãi thành căn cứ địa, hậu phương vững chắc của Liên khu V , đập $\tan$ mọi âm mưu và hành động phá hoại, lấn chiếm của địch, gốp phần to lớn cho cuộc kháng chiến di đến thắng lợi.

Tình hình trong nước và thế giới đầu năm 1950 có nhiều chuyển biến mới thuận lợi nhưng cũng vô cùng phức tạp đối với cuộc kháng chiến của ta. Sau thắng lọ̣i của chiến dịch Biên Giới, năm 1950, nước ta đã nối dược quan hệ với các nước xã hội chủ nghīa anh em và bạn bè gần xa. Quân và dân cả nước dang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Trong các vùng tự do, đồng bào hăng hái sản xuất, đóng góp cho cuộc kháng chiến. Ở các thành phố và các vùng bị địch tạm chiếm đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh sôi nổi, rầm rộ của công nhân, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Bên cạnh những thuận lợi lớn như Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng, dộng viên dược toàn
dân trong tỉnh thi đua tham gia các phong trào cách mạng, như đồng bào các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào kháng chiến thì ta cūng còn bộc lộ nhiều thiếu sót, một vài lệch lạc có cả "tả" khuynh và hữu khuynh, máy móc hoặc quá khích đã xuất hiện trong phong trào cách mạng cả ở đồng bằng và miền núi. Việc đẩy mạnh vấn đề dân chủ và đề cao lập trường giai cấp công nhân trong Đảng đã làm cho nhiều người thuộc các tầng lớp trên có mặt trong và ngoài đoàn thể phản ứng dưới nhiều dạng và mức độ khác nhau.

Trong lúc đó, địch ra sức móc nối các phần tử xấu, sử dụng bọn tay sai, gián điệp, bọn lưu manh, bất mãn, phản động nắm tình hình ta, lôi kéo đồng bào. Mặt khác, do thời tiết không thuận nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đời sống đồng bào nhiều vùng đói khổ. Địch lại liên tiếp đánh phá vùng tự do, đổ bộ quân ven biển, bao vây kinh tế ta...

Sau khi tạm ổn định tình hình xung quanh các cứ điểm dọc theo ranh giới giữa Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Nam, cài cấy được một số gián điệp, quân Pháp liền tiến hành những hoạt động mới táo bạo hơn trước trong âm mưu đánh chiếm vùng tự do Liên khu V. Đối với miền tây Quảng Ngãi, chúng đề ra 4 chủ trương:

- Thu hẹp dải đất phía đông Sông Re từ Giá Vụt đến Di Lăng, giành giật tài nguyên xứ Hrê.
- Phát triển gián điệp, một đầu xuống Đồng Ké là nơ có Hoa Kiều, Công Giáo; một đầu xuống Ba Tơ.
- Tổ chức goum ${ }^{1}$ rộng rãi và đóng đồn hầu hết ở những vị trí yết hầu bên tả ngạn Sông Re để chặn đường tiến quân của bộ đội ta lên miền tây.
- Dọn con đường xuống Ba T , chuẩn bị hành quân đánh sâu vào nội địa Quảng Ngãi.

Liền sau đó, chúng tìm cách móc nối với các phần tử phản động ở địa phương vốn là những tên dã làm tay sai cho Pháp trước kia, thuộc thành phần giàu có và bị động chạm quyền lợi như Chánh Ái, Chánh Ênh, Chánh Lãi... Bọn này lại liên hệ với Đinh Ngô, một tên hám danh lợi, quen thói chơi bời trác táng để làm chỗ dựa gây bạo loạn.

Chúng đã tìm cách khoét sâu những sơ hở, thiếu sót của ta trong việc thực hiện dân chủ và lôi kéo một số đồng bào còn bị ràng buộc bởi thế lực kinh tế của chúng chống lại cách mạng.

Trong khi đó, tổ chức đảng của ta ở các huyện miền tây tuy có phát triển nhiều, song đa số đảng viên còn rất mới, có nhiều người lý lịch không tốt cũng lọt vào hàng ngũ mà chưa được giáo dục, học tập. Vì vậy, Đảng bộ các huyện, nhất là huyện Sơn Hà, không đủ sức lãnh đạo phong trào địa phương. Tỉnh uỷ thiếu sâu sát tình hình miền núi, không nắm chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng nên không kịp thời phát hiện được những hoạt động của địch ở miền núi của tỉnh, đặc biệt là Sơn Hà. Vì vậy, khi vụ Sơn Hà xảy ra, ta đã bị thiệt hại nhiều về người, tài sản.

[^17]Ngày 25 tháng 01 năm 1950, vụ Sơn Hà đã nổ ra bắt dầu từ xóm Gò Cao, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, rồi nhanh chóng lan sang các địa phương khác. Nhân dân ở các vùng trực tiếp xảy ra vụ này rất khiếp sợ, còn các xã chung quanh cũng hoang mang, lo lắng.

Tại Ba Tơ, đồng bào các xã Ba Ngạc, Ba Vi, Ba Tiêu, gần sát Sơn Hà tuy bị kẻ thù lôi kéo, nhưng các đồng chí cốt cán ở đây đa số tỏ rõ lập trường vững vàng, cùng với dồng bào 23 xã trong huyện chống lại các phần tử gây rối. Đa số tầng lớp trên ở Ba Tơ cũng phản đối vụ việc xảy ra.

Ngay sau khi vụ Sơn Hà nổ ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, cụ thể của Trung ương, Liên khu uỷ V và Uỷ ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Liên khu V đã cử nhiều đoàn cán bộ về cùng với Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh tham gia giải quyết vụ Són Hà.

Tỉnh uỷ, các huyện uỷ miền tây đã thẳng thắn nhận những khuyết điểm của mình và xác định đúng đắn phương châm hoạt động để trấn áp kẻ thù, đưa tình hình miền núi, nhất là Sơn Hà yên ổn lại như trước.

Đảng bộ đã chỉ ra nguyên nhân căn bản gây ra vụ Sơn Hà là do "không học tập thấm nhuần lý luận, chính sách vận động cách mạng thượng du, nên trong chỉ đạo rất sai lầm".

Nắm vững phương châm giáo dục quần chúng nhân dân là cơ bản, ta đã tranh thủ các già làng, nhất là những người có tinh thần yêu nước, chống thực dân Pháp, có uy tín trong buôn làng để tuyên truyền nắm dân, cô lập bọn
đầu sỏ ngoan cố. Cán bộ, bộ đội phải tự phê bình trước dân.

Trong quá trình giải quyết vụ Sơn Hà, tuy có sai phạm lúc đầu (nặng về quân sự, nhẹ về chính trị) nhưng Đảng bộ tỉnh đã thu được thắng lợi là đã phân hóa được những người lầm lạc với bọn đầu sỏ phản động. Đến cuối năm 1951, ta đã căn bản dẹp yên vụ Sơn Hà, các lực lượng quân sự, chính trị của ta kiên trì vận động quần chúng lầm lạc trở về. Các cơ sở phiến loạn còn lại dần dần bị quần chúng nhân dân phát hiện và tiêu diệt. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với cách mạng, với sự nghiệp kháng chiến được khôi phục và củng cố, tình đoàn kết giưa đồng bào các dân tộc Kinh, Thượng ngày càng bền chặt.

Tại Ba Tó, sau khi vụ Sơn Hà nổ ra, Huyện uỷ liền nhận được lệnh: các đơn vị vũ trang địa phưong, cán bộ, đảng viên, hội viên nòng cốt các đoàn thể được tăng cường xuống ngay các xã để tuyên truyền, giải thích, giáo dục quần chúng. Hầu hết tình hình các xã trong huyện đều được cán bộ bám sát, nắm bắt cụ thể. Tuy vậy, một số xã vùng cao sát Sơn Hà, nhiều đồng bào vẫn bị địch thúc ép, bắt buộc theo chúng. Bọn gây loạn đêm ngày tìm đến hù dọa cán bộ địa phương, lung lạc tinh thần quần chúng. Và đã có một số người, trong đó có đảng viên hoang mang chạy theo, một số khác thì cầu an, đầu hàng, nằm tại chỗ nhận súng của Pháp. Số cốt cán thì thoát ly, tránh sự ám hại của địch, bám vào lực lượng vū trang huyện, tìm cách giữ mối liên hệ với cơ sở để hoạt động.

## Trong lúc đó, địch chú ý đến Già Kiêu vì thấy đây là

một người có uy tín và uy thế lớn trong vùng. Già Kiêu vốn là một tù trưởng giàu, có nhiều ruộng rẫy, trâu bò, chinh ché... cùng với hàng trăm tôi tớ trong nhà, lại có đông con. Thời gian trước, Già Kiêu là người có tinh thần chống Pháp rất cưong quyết để bảo vệ cho quyền lợi của bản thân mình. Ông đã không làm gì cho thực dân Pháp cũng như cho bọn tay sai của Pháp tại dịa phương. Khi Đội du kích Ba Tơ lên đóng căn cứ, hoạt dộng xây dựng tại vùng Nước Sung, Nước Lá, ông đã có sự giúp đõ kháng chiến trong việc nuôi nấng, che giấu một số cán bộ đi làm công tác liên lạc. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ta có mời ông tham gia chính quyền nhưng ông không nhận. Tuy ông không có địa vị, chức tước nhưng lại có quyền lực của một tù trương, già làng. ở Ba To từ số chánh tổng cũ đến những người lãnh dạo chính quyền cách mạng, một số đảng viên cūng nể uy lực của ông.

Khi vụ Sơn Hà vừa nổ ra, Già Kiêu còn do dự. Nhưng đa số con ruột, con rể của ông dều thuộc loại người ăn chơi, trác táng, quen thói đua đòi lại là những cánh tay dắc lực của ông nên làm ông khó xử. Địch đã lợi dụng số con ông tìm cách tranh thủ, lôi kéo ông nhiều lần và cùng với một số trong tầng lớp trên mà chúng đã nắm dược, tìm mọi cách de dọa, lung lạc ông. Chúng kích dộng, gây tâm lý thù hằn giưa các dân tộc, xúi giục đồng bào chống lại nguơoi Kinh. Chúng nói: "Người Kinh đã tìm cách chiếm giưu núi rừng và tích cực ép buộc đồng bào chống lại Già Kiêu dể cướp lấy tài sản". Vừa lo sợ quyền lợi, tài sản bị mất, vừa sợ tính mạng bị đe dọa theo bản chất ích kỷ vốn có của
người tầng lớp trên, Già Kiêu đã ngã theo địch. Một mặt, ông ta cho người đi lãnh súng của địch về phân phát cho đồng bào vùng Ba Xa nơi ông ta ở. Mặt khác, ông ta ra sức lôi kéo một số người có uy tín ở Ba Vî, như đồng chí Hoàng, đảng viên trung kiên, đồng chí Bể đảng viên có uy tín ở Ba Tô và một số nơi khác.

Các đồng chí này đã phản đối âm mưu chia rẽ và nói cho ông biết "không nên chống Kinh". Bác Hồ dạy "đoàn kết Kinh - Thượng mà", nếu "chống thì chống Pháp, chứ sao lại chống Kinh".

Đứng trước tình huống ngày càng phức tạp đó, chấp hành chủ trương của cấp trên, để giữ đúng chính sách của Đảng, giữ nghĩa tình sau trước, Huyện uỷ và chính quyền Ba Tơ đã cho người dến tranh thủ, phân tích phải trái để ông ta rõ. Và tháng 2 năm 1950, lễ ăn thề được tổ chức tại nhà riêng ông ta, nhằm ít nhất cũng trung lập được ông, nhưng sau ông ta đã không giữ đúng lời hứa.

Khi tình hình đã diễn biến xấu hơn, sự chống đối lộ rõ, ta có ý định mời ông ta đi nơi khác, tách khỏi vùng này, tránh địch uy hiếp, lôi kéo làm hoen ố, vẩn đục quá khứ của mình, có hại cho nhân dân trong vùng, nhưng ông ta cũng không chấp nhận, lại ngày càng dấn sâu vào con đường lầm lạc, chống đối ta mạnh hơn.

Tháng 9 năm 1950, Già Kiêu đã bí mật liên lạc, nhận một số vũ khí của Pháp trao cho, từ đồn Kon Plong mang về. Ta cảnh cáo ông và xác định thái độ trừng phạt ông nghiêm khắc.

Tháng 11 năm 1950, ông ta lại tiếp tục nhận và vũ
trang cho số người chịu sự chi phối của mình ở trong vùng, nhất là ở Ba Xa , có đến 200 tên, với trên 150 súng. Các ổ goum này đã theo lệnh của ông, nếu gặp người của lực lượng kháng chiến là bắn giết.

Để đối phó lại tình hình, được sự giúp đỡ của Liên khu V, Tỉnh uỷ, Ban phụ trách miền tây Quảng $\mathrm{Ngãa}$, cùng với Huyện uỷ Ba Tơ chủ trương mở một đợt tổng hoạt động, mục đích là:
"Dập tắt ngay ổ phiến loạn ở Ba Xa , trừng trị những tên đầu sỏ phản động đã thật sự theo Pháp".
"Phá âm mưu mở rộng hành lang của địch và chính sách chia rẽ của chúng", xây dựng các cơ sở của ta.

Phương châm để giải quyết vấn đề, căn bản vẫn là "chính trị" có kết hợp với quân sự lúc đầu. "Lúc đầu thế giặc còn mạnh thì dùng biện pháp quân sự để giúp chính trị tiến tới", nói chúng những nguyên tắc cơ bản đều giống cuộc tổng hoạt động ở miền tây vừa qua. Lực lượng sử dụng gồm có: Tiểu đoàn 50 và Đại đội 9 , Tiểu đoàn 120 bộ đội chủ lực quân khu, hai đại đội địa phương (có 1 đại đội của $\mathrm{Ba} T o ̛$ ), 1 đại đội của bắc tỉnh Kon Tum, 1 đại đội của Bình Định và dân quân du kích, cán bộ dân chính xã phối hợp hoạt động.

Cuộc hoạt động được tiến hành trong hai tháng, bắt đầu từ 20 tháng 12 năm 1950. Do cơ sở của địch ở đây khá mỏng, ảnh hưởng chưa sâu rộng nên chỉ trong vòng một tháng thì ta đã đánh tan ổ phản động mà trung tâm ở Ba Xa, xóm Già Kiêu; bắt giữ giáo dục, phân hóa, xử trí tất cả bọn đầu sỏ, thu 120 súng.

Già Kiêu đã cùng số con, rể phản động chạy trốn ở hang núi phía đông nam. Các đồng chí cán bộ, đảng viên ở các xã Ba Tô, Ba Vì trực tiếp dẫn quân đi, vận động lôi kéo quần chúng, biết được đường đi nước bước của ông, đã dẫn đường cho bộ đội chủ lực chia làm hai mũi: mũi phía tây Ba Vì đi về hướng nam, một mũi đi về hướng đông nam áp sát tiến công bắt sống toàn bộ tại hang ổ cố thủ cuối cùng.

Ta đã giải thoát 450 đồng bào dân tộc thiểu số bị khống chế; tịch thu toàn bộ tài sản của Già Kiêu cùng với số ruộng đất của Đinh Hầm, Tổng Bênh chia cho nhân dân, tạm cấp 913 mẫu cho 323 người, mỗi người được 2 sào chín thước. Số gia nô, con nọ được "sổ lồng" nợ nần được giũ sạch.

Thắng lợi này đã làm cho số "Chí xẻng" ở Ba Tơ không còn cơ sở để tồn tại.

Chính quyền và đoàn thể ở Ba Xa và các xā khác được củng cố. Cấp huyện cũng được tăng thêm thành phần cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Các đoàn thể trở lại sinh hoạt bình thường. Tổ chức Đảng được củng cố. Uy tín của Đảng, chính quyền lên cao. Nhân dân Ba Tơ phấn khởi, tin tưởng và tự hào. Các mặt công tác văn hóa, giáo dục cũng được phát triển. Đội ngũ dân quân được củng cố và tăng cường. Dơn vị tập trung của huyện được tăng thêm quân số, gồm 126 người. Công tác bố phòng, làm hầm chông, ụ chiến đấu, hầm cá nhân được triển khai mạnh với 5.000 mang cung, cạm bẫy, 10 triệu cây chông, hàng ngàn hầm cá nhân...

Tháng 3 năm 1951, Ban cán sự miền tây Liên khu V
có trách nhiệm xây dựng miền tây Quảng $\mathrm{Ngãi}$ và Quảng Nam thành căn cứ địa của Liên khu kết liền với các tỉnh bắc Tây Nguyên.

Với phương châm "Căn bản là chính trị, kết hợp với kinh tế, dựa vào yếu tố thắng lợi của tác chiến củng cố co sở chính trị", ta nói rõ cho đồng bào biết là "Chỉ đánh Tây và bọn ngoan cố, không đánh những người lầm đường hoặc bị cương bức theo địch".

Qua một thời gian hoạt động, nhửng hành động thiết thực, đúng đắn của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đã dần dần cảm hóa, thức tỉnh quần chúng lao động nghèo khổ bị địch lung lạc, cưỡng ép. Và chính họ đã tự động đi gọi chồng, con, em đang ở trong hàng ngũ "Chí xẻng" trở về gia đình, làm cho bọn phản động mất dần chỗ dựa.

Vào những ngày đầu tháng 8 năm 1951, đơn vị vũ trang tập trung của Ba Tơ tham gia diệt đồn Kon Plong lần thứ nhất, một chiến sĩ trong đơn vị đã anh dũng hy sinh. Đó là người con thân yêu của xã Ba Thành. Nhân dân địa phương đã lấy tên người đồng chí đặt tên cho xã mình là xã Hiếu. Một việc làm, một biểu tượng đẹp đáng nhớ, đáng được noi gương và lưu truyền mai sau.

Tiếp đến, vào thời gian từ ngày 12 tháng 10 năm 1951 đến cuối tháng 11 năm 1951, Đảng bộ, quân và dân Ba To trực tiếp tham gia và phục vụ đợt hoạt động mạnh của ta, gồm có: Trung đoàn 108 , Tiểu đoàn 89 miền tây, bốn đại đội địa phương các huyện đồng bằng, kết hợp với lực lượng chính trị của tỉnh, huyện và lực lượng của bắc Kon Tum. Cuối tháng 12 năm 1951, ta tiêu diệt đồn Tà

Mực, hang ổ cuối cùng của bọn phiến loạn. Đại bộ phận địch bị tiêu diệt và tan rã. Số sống sót còn lại tháo chạy lên các cứ điểm địch ở Bắc Tây Nguyên. Nhân dân tiếp tục làm công tác binh, địch vận, kêu gọi số lầm đường trở về, không cho lấy lương thực, dẫn chỉ đường cho ta nơ bọn phản động trú ẩn, vây bắt số ngoan cố lẩn trốn.

Cái ung nhọt đã được mổ xẻ. Từ đó Ba Tơ cũng bớt phần bị uy hiếp và đe dọa. Cán bộ địa phương, co sở chính trị ở Ba Tơ cũng như Sơn Hà được phát triển khá nhanh, trưởng thành một bước và đã được thử thách sau những đợt hoạt động thật sự chống thù trong giặc ngoài, kể cả thực dân Pháp xâm lược bằng vũ trang. Quan điểm lập trường cách mạng được nâng lên, tình cảm đoàn kết dân tộc cūng đ̛ược giác ngộ rõ ràng hơn.

Cuối năm 1951, tại hội trường Bắc Lân, Ba Động, Đại hội lần thứ hai của Đảng bộ Ba Tơ được tiến hành. Đại hội đã thẳng thắn nhìn vào những ưu, khuyết diểm trong thời gian qua, thảo luận rất sâu và rõ về tình hình các xã vùng cao của huyện. Đại hội giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân về việc bám sát vận động, giáo dục quần chúng, xây dựng và phát triển cơ sở Đảng tại các vùng xa, vùng cao. Đồng chí Hồng Kỳ được bầu làm Bí thư Huyện uỷ.

Sau Đại hội, đồng bào các vùng Ba Tơ hưởng ứng chủ trưong, nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và tích cực tham gia các mặt hoạt động tổng động viên, tăng gia sản xuất, phát triển lực lượng dân quân du kích, xây dựng chính quyền
và các đoàn thể ở những vùng ta chưa làm được và những nơi ta vừa dẹp yên các phần tứ gây loạn.

Từ ngày 26 tháng 3 dến ngày 12 tháng 4 năm 1952, đoàn đại biểu của Đảng bộ Ba Tơ đã về tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV (trong kháng chiến chống Pháp). Đại hội đã kiểm điểm các mặt hoạt động qua 2 nǎm tích cực cầm cự chuyển mạnh sang tổng phản công và đề cập cụ thể công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ phải tǎng cường rèn luyện tư tưởng đảng viên, giáo dục nhân dân về nhận thức chính trị, chỉnh đốn tổ chức cơ sở và thực hiện lãnh đạo sâu sát với nguyện vọng, tình cảm, tâm tư của quần chúng. Đại hội lưu ý các Đảng bộ địa phương phải làm tốt công tác thượng du vận.

Thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đề ra, hàng ngàn du kích, cán bộ ở đồng bằng lần lượt được điều lên cho vùng miền tây của tỉnh, trong đó có Ba To. Sau đợt học tập nội dung thư Bác gửi về vụ Sơn Hà, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Ba Tơ càng ra sức đề phòng âm mưu địch lấn chiếm, phá hoại vùng tự do của ta.

Mặc dù thất bại trong nhiều lần hành quân lấn chiếm để cài cấy goum, phát triển gián điệp, đóng đồn chiếm giữ nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu lấn chiếm khu vực căn cứ địa quan trọng này. Sau một thời gian thu gom nuôi dưỡng và huấn luyện bọn loạn quân, vào tháng 4 năm 1952 địch mở cuộc hành quân mang tên Latêrit do tên tướng Lơ Cốc chỉ huy đưa bọn "chí xẻng" (rau đắng) về cấy lại co sở dọc sông Re để đánh phá ta hòng chiếm lấy
bàn đạp này, mở rộng phạm vi chiếm đóng vùng tự do, kìm giữ chân quân chủ lực của ta.

Ngày 25 tháng 4 năm 1952, quân địch đánh chiếm khu vực làng Trui xã Ba Tiêu, Ba Ngạc và dọc theo sông Re, đặt trận địa trên đồi Viôlắc, xây dựng hệ thống bàn dạp theo trục Kon Plong - Kon Kiếng - Viôlắc - Bliêng và tung quân đánh phá khu vực phía tây Ba Tơ, kiểm soát vùng tả ngạn sông Re - vùng tiếp giáp 2 con đường 5 A và 5 B đi lên Kon Plong và đi xuống các hướng đồng bằng.

Ngày 27 tháng 4 năm 1952, dưới sự chỉ huy của tên đại uý Hăngtích, 700 loạn quân Hrê tung ra đánh phá khu vực Nước Lầy, Nước Ố và xã Sơn Kỳ (Sơn Hà); đồng thời chúng cho bọn tay chân luồn về thôn, làng móc nối với bọn phản động còn đang ẩn náu. Mặt khác, chúng tung tiền bạc, hàng hóa để mua chuộc, dụ dỗ nhân dân.

Ngay từ nhũng ngày đầu, địch đã vấp phải sự đánh trả quyết liệt của bộ đội địa phương tỉnh, huyện, du kích, dân quân Ba Tơ. Hầm chông, cạm bẫy mọc lên tua tủa. Mặt khác, nhân dân đã kịp thời báo tin cho cấp trên biết tình hình hoạt động của địch và nhanh chóng cất giấu tài sản, heo, gà, lánh tản cứ. Mọi người đều thực hiện khẩu hiệu: không mua, bán, đổi chác. Nương rẫy vắng bóng người. Trừ những tên làm tay sai cho chúng từ trước, địch không hề gặp được một ai. Mũi càn của địch theo hướng Ba Tơ dọc Đường 5 A , đã bị nhân dân các địa phương, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, chống trả. Trong khi đó, do không tìm được cơ sở móc nối, không ai hợp tác, chúng chỉ quẩn
quanh trên dãy núi về phía bắc xóm $B a$ Nhà. Lực lượng du kích $\mathrm{Ba} \mathrm{Vi}, \mathrm{Ba}$ Ngạc ngày đêm bám sát địch, quấy rối, bắn tỉa, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Giữa lúc lực lượng vũ trang địa phương tỉnh, huyện, dân quân du kích kìm chân, vây hãm quân địch, thì chiến dịch phản công của chủ lực Liên khu được gấp rút triển khai.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Liên khu ${ }^{1}$, Trung đoàn 803 dang đứng chân ở nam Bình Định, được lệnh hành quân bằng chuyến tàu hỏa đặc biệt chạy giữa ban ngày đến Bồng Sơn và ngay trong đêm ra luôn Mộ Đức, hành quân cấp tốc theo Đường 5A lên Ba To - Giá Vụt, giữa không khí hào hùng của chiến trận, trước sự phấn khởi chào đón của nhân dân, với hàng trăm nghìn vắt cơm, ống lương khô, kẹo bánh, khăn mặt, được chuẩn bị sẵn cùng với ánh mắt nụ cười của mọi tầng lớp. nhân dân Kinh - Thượng trên đường bộ đội hành quân. Sự trìu mến, cổ vũ, sự tận tụy hết sức mình của đồng bào được thể hiện trong lúc chỉ dẫn đường và mọi yêu cầu của chiến trường đều được sẳn sàng đáp ứng.

Ngày 5-5-1952, một cuộc tao ngộ chiến diễn ra tại Nước Lầy, vùng Ruộng Hoa, nơi con suối nối với con Sông Re và bên tây sông là cánh dồng Dài và xóm làng xã Ba Ngạc - nơi địch đặt trận địa pháo và sở chỉ huy, giưa 700 loạn quân đang lố nhố vượt sông với đơn vị chủ lực Liên

[^18]khu. Chớp thời cơ vô cùng thuận lợi, chỉ huy Trung đoàn 108 ra lệnh chuyển đội hình hành quân sang đội hình vận động tiến công. Các cỡ súng của ta nhả đạn trùm kín đội hình địch đang dồn đống, lúc chúng đang chen chúc lên bờ và lội giữa sông. Du kích, bộ đội địa phương cũng nổ súng. Bị tấn công mãnh liệt, quân địch hoảng loạn và bị diệt nhiều tên, số còn sống sót vứt súng đạn tháo chạy vào rừng hoặc về chỉ huy sở ( Ba Ngạc), 230 tên trong số đó có tên Hăngtích, 40 lính Pháp cùng một số tên đầu sỏ phiến loạn bị chết tại trận. Quân ta tiếp tục truy kích, gọi hàng và bắt sống thêm trên 100 tên khác; băng bó, cứu chưa cho số bị thương, giải thích chính sách và xử trí đem về phía sau giáo dục.

Đòn giáng trả phủ đầu của quân ta đã bẻ gãy cánh quân địch, phá tan âm mưu "cấy" lại loạn quân của chúng, báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân Pháp trên mảnh đất Ba To lịch sử này.

Cùng lúc, hai đại đội của Tiểu đoàn 89 miền tây, được sự giúp đở của bộ đội địa phương, cán bộ, đảng viên, du kích và nhân dân đã tổ chức trận đánh cánh quân địch ở phía sau đồi Viôlắc, diệt tại chỗ hai trung đội địch.

Sự xuất hiện Trung đoàn 803 tại chiến trường là điều hoàn toàn bất ngờ đối với địch. Chúng nhận thấy mục đích cuộc hành quân đā thất bại, các vị trí đóng quân chưa có công sự vững chắc, số goum cũ nay đã khác trước, không có ai tham gia mà còn chống lại chúng, hết chỗ dựa.

Để tránh thất bại lớn hơn, tên tướng Lơ Cốc vội vã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng hành quân tháo chạy.

Thừa thắng, quân ta lập tức chuyển sang truy kích. Nhiều đơn vị địch vội vã rút không kịp mang theo vũ khí đạn dược, quân dụng. Một số lính ngụy trên đường tháo chạy dã trốn lại, chờ quân ta đến, nộp súng đầu hàng. Trước sức truy kích của ta, quân Pháp không chỉ rút bỏ các vị trí mới chiếm đóng mà còn tháo chạy về phía Kon Plong. Quân ta truy kích đuổi chúng đến Công Xu.

Tuy chưa tiêu diệt được toàn bộ quân địch, nhưng chiến dịch phản công kịp thời và kiên quyết của ta đã đập tan âm mưu quấy rối lâu dài vùng căn cứ địa miền tây Quảng Ngãi. Chiến thắng Nước Lầy và việc đánh bại toàn bộ cuộc hành quân của dịch mang tên Latơrít đã diễn ra trên đất Ba To. Quân và dân Ba Tơ dã mắt thấy, tai nghe, chứng kiến sự kiện lịch sử này. Cả quân Pháp lẫn loạn quân, súng to, súng lớn, "binh nhiều tướng ác" cũng phải đền tội, số sống sót chạy thoát thân, như khỉ, như chó. Chỉ có bộ đội mình gan dạ, nhanh tay, nhanh chân như con sóc, con hổ đánh địch. Nhân dân mình có kẻ lầm đường theo Tây, theo "chí xẻng" có dịp mở mắt, nghiệm lòng mà rõ dục trong.

Đồng bào phấn khởi, tin tưởng ở bộ đội tài giỏi, anh hùng; tin tưởng Đảng, Chính phủ Cụ Hồ thêm nhiều "lắm lắm". Mọi việc làm như có thêm chân, thêm tay. Họ trở về xóm làng, góp phần thu dọn chiến trường, tải thương, tiễn đưa bộ đội, làm ruộng, làm nương, chăn nuôi heo gà cho
mau lớn. Buôn rẫy xóm làng từng bước ổn định và cải thiện đời sống, đóng góp nuôi quân, phục vụ chiến trường, tiếp tục tham gia kháng chiến.

Với chiến công của quân và dân huyện nhà, tại Hội nghị thi đua toàn quân (12-4-1952), dồng chí Đinh Nói người con của xã Ba Cung, là một trong những tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, thi đua giết giặc lập công, khắc phục khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thành tích của đồng chí đã được Hội nghị biểu dương, chọn bầu chiến sĩ thi đua toàn quân.

Sau chiến thắng, Đảng bộ Ba Tơ đã lãnh dạo nhân dân trong huyện nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa dân trở về làng sản xuất, ra sức lo củng cố cơ sở, giải quyết các việc còn lại của chiến trường, tiếp tế mắm muối, rèn sẵn công cụ đã bị mất mát, hư hao trong chiến đấu, sửa chưa công sự, hầm hào, tăng cường luyện tập và đề cao cảnh giác chống chủ quan khinh địch như Bác Hồ đā dạy.

Việc chỉnh Đảng, Trung ương quy định là công tác trung tâm từ tháng 4 năm 1952, được tiếp tục tiến hành từ huyện đến xã với không khí phấn khởi, hăng say của người chiến thắng. Công tác phát triển Đảng cũng dược xúc tiến. Đến tháng 12 năm 1954, Đảng bộ Ba Tơ có 24 chi bộ với 217 đảng viên, trong đó có 63 đồng chí là người Hrê. Đồng chí Đồng Xuân Liêu được điều động nhận công tác khác. Đồng chí Trương Quang Bích (Tu) được cấp trên cử về làm Bí thư Đảng bộ Ba Tó

Công tác động viên xã hội cũng thuận lọ̣i hơn. Dưới
sự lãnh đạo của Đảng bộ, việc quyên góp giúp đỡ nhân dân các huyện bị địch đánh phá và vùng biển bị nạn đói trầm trọng vì sự bao vây đánh phá ghe mành của địch, v.v. đã được nhân dân Ba Tơ với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "Kinh - Thượng đoàn kết", cứu đói như cứu lửa, nhiệt tình đóng góp về tiền bạc, về lương thực. Mọi thứ quyên góp đều được gửi đến tận nơi cho nhân dân vùng đói, nhất là cho việc ủng hộ bộ đội, giúp đỡ nuôi dưỡng thương, bệnh binh. Các Hội mẹ chiến sī và chị em phụ nữ sôi nổi hưởng ứng phong trào "hũ gạo nuôi quân", "con gà kháng chiến".

Vào những tháng cuối năm 1952 đầu năm 1953, địch ra sức đánh phá vùng tự do Nam, Ngãi, Bình, Phú với mức độ ngày càng ác liệt, tuy âm mưu cơ bản của chúng không có gì thay đổi.

Về phía ta, kiên quyết đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến lên về mọi mặt; xây dựng thế và lực của ta để làm thay đổi lực lượng, liên tục tiến công tiêu diệt địch, giành chủ động trên chiến trường được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Từ tháng 12 năm 1952 đến tháng 01 năm 1953, chiến dịch An Khê đã được mở và giành thắng lợi lớn.

Tháng 1 năm 1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ tứ. Trong báo cáo đọc tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ:

Để duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn tờñ, cần phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hai vấn đề: một là lãnh đạo kháng chiến
và chính sách quân sự; hai là phát dộng quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, tiến tới cải cách ruộng đất.

Vào thời gian này, đồng chí Đồng Xuân Liêu đã được cấp trên điều động về làm Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ

Theo sự hướng dẫn trực tiếp của Ban cán sự miền tây Liên khu V, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tơ đã ra sức vận động nhân dân đẩy mạnh các mặt công tác, vận động thanh niên ở các xã bổ sung cho bộ đội miền tây Liên khu, tỉnh, huyện. Đồng thời, Đảng bộ huyện ra sức giáo dục chính trị cho quần chúng triệt để giảm tô, giảm tức, thực hiện một bước cải cách ruộng dất nhằm dem lại quyền lợi cho nông dân nghèo, bồi dưỡng sức dân, đẩy mạnh kháng chiến.

Một không khí mới được dấy lên khắp nơi trong huyện. Quần chúng lao động đã vùng lên giành quyền làm chủ, giành lại ruộng đất, thực hiện triệt để giảm tô, giảm tức, khắc phục nạn đói ở những vùng bị địch đánh phá. Cùng với việc phát động quần chúng, Đảng bộ huyện tích cực củng cố hàng ngũ, nhanh chóng tổ chức hệ thống hành lang, kho tàng, tổ chức các đoàn dân công nhằm phục vụ chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 một cách có hiệu quả nhất.

Vậy trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, quân và dân Ba Tơ đã có những đóng góp trực tiếp gì tạo nên chiến thắng chung rất đỗi tự hào này?

Như chúng ta đã biết, sau những thất bại dồn dập trên chiến trường Đông Dương, thực dân Pháp được đế
quốc Mỹ giúp sức đā lập kế hoạch Nava hòng cứu vãn tình thế. Tại Liên khu V, từ giữa năm 1953 thực dân Pháp tích cực mở chiến dịch Átlăng nhằm chiếm đóng vùng tự do của Liên khu V. Chúng có ý đồ tiến công đánh chiếm tỉnh Quảng Ngãi, bao vây phá hoại kinh tế, giao thông của ta và ngăn chặn sự tiếp viện của tỉnh ta cho chiến trường Liên khu V.

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số một lúc này là ra sức đánh giặc, nhiệm vụ khẩn cấp là toàn Đảng bộ phải khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian, tích cực giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân thấy rō âm mưu của địch, quán triệt đường lối của ta, thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu của địch cũng như khó khăn và thuận lợi của ta. Đảng bộ phát động toàn quân dân tập trung phục vụ đắc lực cho chiến dịch Tây Nguyên.

Huyện uỷ Ba Tơ đã tiếp thu và quán triệt dầy đủ, nghiêm túc các nội dung công tác do Tỉnh uỷ đề ra.

Công tác động viên nhân tài vật lực cho kháng chiến ở Ba Tơ trở thành phong trào rộng, mạnh khắp các vùng. Các tầng lớp nhân dân, nam cũng như nữ, trẻ cũng như già hăng hái xung phong tham gia công tác cách mạng. Mọi người được tổ chức thành đội ngũ gián tiếp hoặc trực tiếp phục vụ chiến trường. Một số tham gia đào hầm trú ẩn trên các trục đường hành quân phục vụ cho bộ đội và dân quân ra chiến trường. Số khỏe mạnh chuẩn bị dụng cụ, quần áo, nồi niêu, thuốc men đi dân công phục vụ chiến
đấu ở các vùng gần xa trong tỉnh và bắc Tây Nguyên. Mọi người dân Ba Tơ đều tự sắm lấy từ cây kim, sợi chỉ đến quang gánh, đòn dây, áo tơi, nón lá... Ai được điều đi chiến trường nào là lập tức chấp hành, lên đường làm nhiệm vụ. Những đoàn dân công đi xa đều có cán bộ quân, dân, chính Đảng của huyện, xã, thôn trực tiếp đi cùng để lãnh dạo. Số người ở nhà, dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể như Nông hội, Phụ nữ... lo thu xếp, gánh vác công việc ở hậu phương, giúp nhau sản xuất, canh gác, bảo vệ xóm làng để người ra đi yên tâm phục vụ.

Các cụ già, các mẹ chiến sĩ đi đầu trong việc động viên thanh niên nam nư lên đường, chăm sóc con cháu. Chị em phụ nữ, các em thiếu nhi lo quà bánh cho bộ dội.

Mùa xuân đến! Tiếng gọi của rừng núi Tây Nguyên giục giã lòng người dân Ba Tơ. Những con đường hành quân bí mật cho bộ đội được đồng bào góp sức mở, nhất là đoạn Giá Vụt - Kon Plong - Mangđen... Dọc các Đường 5A, 5 B , nhiều hầm trú ẩn mới được đào, các hầm trú ẩn có từ trước được đào đắp thêm và được ngụy trang ky hơn. Các kho tàng quân lương, quân nhu, trạm trại dọc các đường lớn, các trục hành quân được cấp tốc xây dựng. Đồng bào chăm sóc, bảo vệ những đám bắp, nương mì dọc hai bên đường chuyển quân để dành cho lực lượng kháng chiến đi ngang qua sử dụng theo yêu cầu. Vườn ổi dài, rộng của Giá Vụt trĩu đầy quả chín vừa là nguồn lương thực dồi dào vừa là lưới ngụy trang che kín lều trại của các đoàn dân công, bộ đội trú quân chờ lệnh vượt dốc ra chiến trường.

Ngày đêm trên các tuyến đường, dân công Ba Tơ, bằng mọi phương tiện vận chuyển đưa hàng ra tiền tuyến. Các đơn vị bộ đội liên tục hành quân theo nhiều hướng tiến ra các địa bàn đánh địch.

Từ dầu tháng 01 năm 1954, quân đội ta trên các chiến trường trong Liên khu V đã mở cuộc tiến công lên Tây Nguyên, trong đó có 3 cứ điểm của địch: Mangđen, Mangbút, Côngprẫy mà Mangđen là cứ điểm lớn kiên cố nhất. Địch đã từng thách thức: Khi nào nước sông Re chảy ngược thì Việt Minh mới lấy được đồn này. Sau một đêm chiến đấu, hệ thống án ngũ đầu tiên của địch ở Bắc Tây Nguyên bị sụp đổ. Quân địch còn sống sót hoảng loạn, tháo chạy. Bộ đội, dân công thu dọn chiến trường, truy quét tù binh. Tin vui chiến thắng từ chiến trường lập tức bay nhanh về hậu phương làm nức lòng người.

Thừa thắng, quân đội ta tiến đánh Đắc Tô, Đắc Sút..., truy địch chạy sang biên giới Lào. Cuộc tiến quân như vũ bão. Dân công Ba Tơ đi liền với bộ đội tiếp tế súng đạn, lương thực, tải lương. Ở đâu có chiến đấu là ở đó có dân công. Người hậu phương với người tiền phương luôn gắn bó như hình với bóng.

Trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên, Ba Tơ là một trong những nơi gánh vác một phần khá lớn trong việc tổ chức phục vụ chiến trường, bảo vệ hành lang cuộc hành quân, dẫn đường, tải thương... Lực lượng vũ trang cùng dân quân du kích địa phương tham gia cùng với quân chủ lực đánh địch, làm nhiệm vụ của người hậu phương phục vụ dân
công đi chiến trường. Heo, gà, lúa gạo, khoai sắn trong nhà, ngoài rẫy đều được huy động phục vụ chiến dịch. Số dân công phục vụ chiến trường đợt này là đông nhất, ta đã huy động 25.000 lượt người tham gia các đợt.

Thắng lợi của chiến dịch Bắc Tây Nguyên và các chiến trường khác cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ là những thắng lợi có ý nghĩa quyết định trong cuộc tiến công chiến lược của quân dân cả nước. Thắng lọ̣i có tính chất quyết định này đã kết thúc cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp của nhân dân ta, dẫn đến việc thực dân Pháp phải chịu ký Hiệp định Gionnevơ về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Quân và dân Ba Tơ xứng dáng với niềm tin yêu của cả nước vì đã trực tiếp góp phần to lớn vào sự nghiệp vĩ dại của dân tộc.

Trải qua nhiều thế kỷ chiến đấu để giành độc lập tự do và bảo vệ quê hương, qua 24 nǎm dưới sự lãnh đạo có lúc trực tiếp, có lúc gián tiếp của Đảng, nhân dân Ba Tơ đã thể hiện lòng dūng cảm, ngoan cường, truyền thống dấu tranh bất khuất, lòng tin tưởng vào cách mạng, vào Đảng để góp sức làm nên những chiến công rất dáng tự hào. Lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi muôn đời chói sáng với cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử và Đội du kích Ba Tơ anh hùng. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp,
tuy Quảng Ngãi là vùng tự do nhưng nhân dân Ba Tơ đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh địch, bảo vệ quê hương.

Thực dân Pháp đi rồi đế quốc Mỹ đã đến, quê hương tiếp tục phải đứng lên kháng chiến chống kẻ thù mới hung bạo gấp nhiều lần so với kẻ thù cũ và bè lũ tay sai bạo ngược. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, quân dân Ba Tơ vẫn một lòng tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ, vào cách mạng, quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù.

Tự bản thân lo cho mình là chủ yếu, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quảng Ng ãi, vẫn khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cho giai đoạn cách mạng nối tiếp.

# ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BA TƠ TRONG GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MȲ, CỨU NƯỚC (7-1954-4-1975) 

Chương VII: ĐẤU TRANH CHÍNH TRİ ĐÒI ĐỊCH THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ; BẢO VÊ VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MÂNG; CHỐNG "TỐ CộNG", "DIỆT CỘNG", TIẾN ĐẾN DIỆT ÁC, TRỪ GIAN, LÀM CHỦ VÙNG CAO (7-1954-1959)

Thắng lợi của nhân dân ta trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, có ý nghĩa quyết định đối với cục diện quân sự và chính trị trên toàn chiến trường Đông Dương.

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevo dược ký kết. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia chống thực dân Pháp và can thiệp My kết thúc thắng lọi. Sau một thời gian dài đấu tranh anh dũng, vinh quang và trải qua biết bao hy sinh, gian khổ, nhân
dân ta đánh thắng thực dân Pháp, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghīa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Theo Hiệp định Giơnevơ, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền và sau hai năm sẽ có cuộc Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. Nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn mới với những nhiệm vụ cụ thể khác nhau ở hai miền Nam, Bắc. Đặc trưng chủ yếu của giai đoạn mới này là: chế độ thực dân cũ của Pháp chấm dứt trên toàn bộ nước ta, thay vào đó là chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như các địa phưong khác của miền Nam, tỉnh Quảng Ngãi tạm thời được giao cho đối phương quản lý.

Ở miền Nam, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Mỹ đã hất cả̉ng Pháp và lập bộ máy tay sai mới, ráo riết tìm mọi cách phá hoại việc thực hiện các điều khoản quy định, nhằm chia cắt lâu dài dất nước ta. Nhà cầm quyền $\mathrm{Mỹ}$ bắt đầu thực hiện âm mưu của chúng bằng việc đưa tay sai Ngô Đình Diệm về nước. Cuối tháng 3 nǎm 1955, chúng buộc Pháp phải chuyển cho chính quyền tay sai các khu vực chiếm đóng ở miền Nam và tập trung quân ở Vūng Tàu để trở về nước. Ngày 16 tháng 6 năm 1955, Thủ tướng bù nhìn trong chính quyền tay sai của Pháp ở miền Nam là Bửu Lộc, bị áp lực từ quan thầy Pháp và Chính phủ Mỹ, phải từ chức. Ngô Đình Diệm được đưa lên thay. Ngày 7 tháng 7 năm 1955, nội các Ngô Đình Diệm được thành lập.

Mỹ và bọn tay sai bán nước ở miền Nam tích cực xây
dựng một bộ máy ngụy quỵèn. ngụy quân từ trung ương dến cơ sờ. Mặt khác chúng tuyên truyền. nói xấu. khiêu khich ta và ngang nhiên chà dạp lên các điều khoản được ký kết tại Gionnevo. Dôì với Quảng Ngài là một trong nhựng tinh tự do suốt 9 nãm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dàn có tinh thần yêu nước và truỵ̂̀n thống đấu tranh bất khuất trước mọi kè thù. địch tập trung sức để sau khi tiếp quản xong chúng có thể khủng bố. đàn áp dã man nhà̀m dập tắt tinh thần. ý chí cách mạng của dồng bào ta.

Từ nhửng ngày trước khi Hội nghị Giơnevo kêt thúc, Đảng ta đā đánh giá đúng bản chất và âm mưu của đế quốc Mỹ đôi với nước ta. Ngày 22 tháng 7 nàm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi nhắc nhở đồng bào và chiến sī cả nước nhận rō tính chá́t của cuộc dấu tranh cách mạng mới là "cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ". Ngày 5 tháng 9 năm 1954. Bộ Chính trị họp và ra nghị quyết về 5 đặc điểm của giai đoạn mới. Ngày 6 tháng 9 nåm 1954, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị về tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng miền Nam gồm 3 nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài của các cấp uỷ và đồng bào miền Nam là:

1. Đấu tranh đòi địch thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ.
2. Chuyển hướng đấu tranh cho thích họ̣p với thời kỳ mới.
3. Tập hợp mọi lực lượng vào khối đoàn kết toàn dân để đới phó hữu hiệu với mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Cùng với cả tỉnh, cả nước, trong suốt chín nǎm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bào Ba Tơ đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc, đồng thời cũng được hưởng nhiều quyền lợi về chính trị, kinh tế, văn hóa, xā hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp càng làm cho đồng bào các dân tộc Ba To thêm tin yêu và biết ơn Đảng, on cách mạng.

Ba Tơ nằm trong khu vực địch tiếp quản sau cùng (khu vực 300 ngày) nên Đảng bộ và chính quyền địa phương có điều kiện sắp xếp, bố trí cán bộ đi tập kết, ở lại và ổn định đời sống nhân dân hơn một số địa phương khác. Việc buộc phải chuyển giao vùng ta làm chủ cho đối phương đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự lo lắng, băn khoăn xuất hiện ở một số dồng chí, đồng bào. Trong lúc đối phương chưa đến tiếp quản Ba Tơ thì trong và ngoài tỉnh dã xảy ra những vụ địch khủng bố đẫm máu đồng bào $\mathrm{ta}^{1}$ đã tác động xấu đến tâm tư, tình cảm của mọi người.

Trong nhưng ngày đầu tiên của giai đoạn mới, Huyện uỷ Ba Tơ chỉ còn một số đồng chî và Đảng bộ có ít đảng viên mà công việc thì nhiều và đòi hỏi tính khẩn trương. Chấp hành nghị quyết của Hội nghị Tỉnh uỷ về chuyển hướng đấu tranh (10-1954), Huyện uỷ đã tiến hành họp tại Ba Chi bàn việc thực hiện chủ trương của trên. Để ổn

[^19]dịnh tình hình địa phương và bảo vệ lực lượng cách mạng, Huyện uỷ đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể là:

- Sắp xếp, bố trí lực lượng đi, ở một cách hợp lý, bảo đảm đúng quy định.
- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đồng bào trong huyện học tập những điều khoản của Hiệp định Giơnevo. Đồng thời Đảng bộ tiến hành việc chuẩn bị đấu tranh quyết liệt với kẻ thù nếu chúng phá hoại Hiệp định.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách của Đảng đối với đồng bào.
- Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong điều kiện chuyển hướng đấu tranh.

Trong việc sắp xếp, bố trí người đi tập kết, Huyện uỷ gặp một số khó khăn. Một số đồng chí, đồng bào không muốn đi vì chưa từng xa quê hương và sợ đi lâu dài. Huyện uỷ tổ chức học tập, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và đồng bào nên bảo đảm số lượng, chất lượng của những người đi tập kết. Đặc biệt, Huyện uỷ đã tranh thủ vận động được nhiều người thuộc tầng lớp trên ra đi như Chánh Liêu và gửi nhiều thiếu nhi ra miền Bắc học tập để sau này về xây dựng quê hương. Ngày 11 tháng 3 năm 1955, Huyện uỷ tổ chức mít tinh kỷ niệm 10 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ và đưa tiễn những người đi tập kết. Buổi lễ này được tiến hành trọng thể, xúc động, có đâm trâu ăn thề, có đội văn công miền Bắc vào biểu diển phục vụ đồng bào.

Đối với lực lượng ở lại, Huyện uỷ rất thận trọng và khá chu đáo trong việc bố trí công việc cho từng đồng chí.

Huyện uỷ tiến hành giáo dục tư tưởng, truyền thống trong đội ngū những người ở lại, xác định cho tất cả mọi người dứt khoát có tinh thần sẵn sàng hy sinh. Các đồng chí ở lại được học tập các gương đảng viên cộng sản trong và ngoài nước để nhận thức đúng đắn, vững vàng về vai trò và trách nhiệm của mình. Huyện uỷ cũng chủ trương cất giấu một số súng đạn đề phòng tình hình có thể xấu đi. Đến đầu tháng 5 năm 1955, Huyện uỷ Ba Tơ hoàn thành việc đưa người đi, bố trí người ở lại hoạt động.

Thời gian này, trong toàn Đảng bộ còn lại 5 chi bộ sinh hoạt ở các xã Ba Đình, Ba Động, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Tiêu. Còn ở các xã khác vì số lượng đảng viên ít nên không thành lập được chi bộ và các đồng chí đảng viên chủ yếu sinh hoạt đơn tuyến. Ở hai xã Ba Đình, Ba Động, các chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng theo kiểu hai tròng.

Giữa năm 1955, địch bắt đầu tiếp quản Ba To. Đầu tiên chúng đem quân lên đóng ở quận lỵ, chia quận thành 4 khu (Nam, Trung, Đông, Bắc). Ở mỗi khu có một tên phụ trách chung và có nhiều tên hoạt động chuyên từng mặt như: quân sự, tâm lý chiến... Từ trước những ngày tiếp quản, địch đã chuẩn bị một số người trong đồng bào Kinh sã̃n sàng tổ chức bộ máy ngụy quyền từ quận xuống xã. Ngay sau khi đến, chúng liền tổ chức một buổi lễ ra mắt chính quyền quận gồm 6 tên và một số tên thuộc thành phần lưu manh, bất mãn ở địa phương. Chúng đưa tên Mạch - một tên khét tiếng gian ác, lên làm quận trưởng. Đến cuối năm 1955, trừ Ba Lế và Ba Nam ra, địch đã hoàn thành việc xây dựng chính quyền của chúng ở các xã.

Năm 1956, chúng đ̛ưa lính cộng hòa lên duyệt binh tại quận ly, bắt nhân dân đến xem lễ và bày trò uống máu ăn thề giữa chính quyền xã và quận, giữa đại biểu "nhân dân" với chính quyền của chúng với nội dung nêu ra là quyết tâm đoàn kết chống cộng.

Địch ra sức xây dựng lực lượng quân sự địa phương, đóng quân ở một số chốt điểm quanh quận ly. Rút kinh nghiệm trong việc đàn áp phong trào cách mạng ở các nơi, địch thực hiện khủng bố, đàn áp tinh thần cách mạng của dồng bào Ba Tơ rất quyết liệt. Chúng trắng trợn xuyên tạc Hiệp định Giơnevơ, xuyên tạc đường lối của Đảng, nói xấu cách mạng và lôi kéo dân về với chúng. Sau khi thành lập chính quyền xã, địch tiến hành tố cộng ở các xã đồng bào người Kinh. Hình thức tố cộng ban đầu của chúng áp dụng trên đất Ba Tơ là bắt đảng viên phải khai báo, làm tờ cam đoan ly khai Đảng, xé ảnh Bác Hồ, xé cờ Đảng, đòi người thân đi tập kết trở về. Số đồng chí, đồng bào nào không làm cam đoan theo ý định của chúng đều bị bắt quản chế. Địch tiếp tục thực hiện việc nắm dân, tuyên truyền cho cái gọi là chính nghīa quốc gia, lùng sục và phát hiện những cơ sở của ta. Qua việc nắm dân, tố cộng, lùng sục cán bộ của ta, dịch phân loại dảng viên và quần chúng thành ba hạng $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}^{1}$.

Truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần yêu quê hương đất nước thiết tha của đồng bào Ba Tơ và sự

[^20]lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ được thể hiện một cách rõ nét trong những ngày đầy khó khăn này. Trong đọt tố cộng đầu tiên của địch, được Huyện uỷ chỉ đạo rất sâu sát và chủ động đấu tranh, đồng bào các xã người Kinh đều làm tờ cam doan tự nhận mình là dảng viên nên địch bị động, lúng túng trong việc phân loại quần chúng. Ở các vùng khác, đồng bào rất ít người đi học tập, tham gia việc điều tra, tố cộng của địch. Ở nhiều xã, đồng bào đã nuôi dưỡng và che chở cán bộ tốt như $\mathrm{Ba} \mathrm{Hrê}, \mathrm{Ba}$ Tô. Vì vậy cả dợt đầu này địch thực hiện việc tố cộng không có kết quả.

Sau khi tạm thời ổn định bộ máy ngụy quyền tại Ba Tơ, địch bắt đầu thực hiện những việc khủng bố điển hình. Chúng gom dân đến chứng kiến cảnh bắn công khai anh Đinh Lăm và chị Trần Thị Lý ở Trường An (Ba Động) để khủng bố tinh thần của đồng bào. Chúng bắt đồng chí Đinh Khênh ở làng Linh Mo (Ba Chùa) đem về Ba Đình tra khảo dã man và đem chôn sống dưới hầm sâu. Chúng còn mổ cả bụng một số đồng chí của ta lấy gan xào ăn. Song song với việc khủng bố và đàn áp, Mỹ - Diệm còn tổ chức các cuộc tập dượt, phô trương lực lượng của chúng mà điển hình là vụ nhảy dù đánh trận giả ở Ba Động. Đầu năm 1956, chúng tổ chức một số cuộc hành quân vào vùng cao nhưng chủ yếu là thăm dò.

Đi đôi với những hành động đàn áp dã man, chính quyền Diệm ở Ba Tơ giở trò mị dân, mua chuộc dụ dỗ một số người trong quần chúng. Chúng khuyến khích và khoi dậy các tập tục lạc hậu, chia rē dân với Đảng, tầng lớp trên
với tầng lớp dưới. Chúng tập hợp một số phần tử lưu manh, sa đọa để đào tạo, huấn luyện thành tay sai đắc lực, ru ngủ một số thanh niên bằng tô vẽ sự hào nhoáng giả tạo của xã hội Mỹ. Chúng nắm trong tay một số tên phản động đội lốt thương lái để do thám, tìm hiểu tình hình ta ở các xã vùng cao và móc nối cơ sở hoạt dộng ở nơi dó. Chúng xuyên tạc miền Bắc đói kém, rét mướt, bệnh tật và số cán bộ, đảng viên, con em ta ra đó chịu gian khổ và chết chóc. Chúng phao tin ông Chánh Liêu bị chìm tàu chết mất xác ngoài biển trên đường đi tập kết.

Từ khi kẻ thù đến, đời sống mọi người gặp nhiều khó khăn, cuộc sống vật chất và tinh thần bị đe dọa hằng ngày. Trong hàng ngũ Đảng và nhân dân có một số người hoang mang, dao động, bi quan. Cán bộ, đảng viên phân hóa thành 3 loại như sau:

- Một số đồng chí nằm trong diện tích cực, bất hợp pháp, hoạt động không ngại khó, ngại khổ, cố gắng tìm mọi cách gìn giữ phong trào cách mạng.
- Một số đồng chí có tư tưởng lưng chừng, chần chừ, hoặc nằm im không hoạt động (số này khá đông).
- Cá biệt một số ít cán bộ, đảng viên đã phản bội Đảng, phản bội lợi ích của đồng bào và dẫn dến làm việc, phục vụ đắc lực cho địch ${ }^{1}$.

Vượt qua những khó khăn về lực lượng và điều kiện hoạt động, các đồng chí đảng viên đã thể hiện tinh thần

[^21]yêu nước, chí khí cách mạng của người cộng sản hơn bao giờ hết. Chấp hành chủ trương chung của Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng bộ huyện Ba Tơ kiên trì phương châm đấu tranh chính trị, đồng thời có lúc có nơi kết hợp vũ trang thô sơ, hợp pháp của quần chúng với đấu tranh chính trị để tự bảo vệ mình, bảo tồn lực lượng cách mạng. Huyện uỷ tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đồng bào, bám sát nhiệm vụ bảo toàn lực lượng, xây dựng và củng cố cơ sở trong quần chúng, bố trí số dảng viên, cán bộ ở lại phụ trách từng xã, xây dựng cơ sở mới ở các xã và bảo vệ cơ sở cũ. Các đồng chí được phân công đã nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng tình cảm của nhân dân và hoạt động của địch. Để hạn chế, ngăn ngừa sự khủng bố, đàn áp của địch, Huyện uỷ gài người vào bộ máy ngụy quyền các cấp như anh Nguyễn Đăng Dương làm quận phó, anh Trần Mai (Hồ) làm công an xã Ba Động... Qua đó, ta phát hiện kịp thời nhiều ý đồ thâm độc của địch và đối phó có kết quả. Huyện uỷ tích cực lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, giằng co với địch về việc lập tề, vận động con em không đi lính cho giặc, đòi dân sinh, dân chủ, bảo vệ những quyền lội được hưởng từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Hình thức đấu tranh của đồng bào lúc này là đưa đơn kiến nghị đến tận tay bọn chỉ huy, dùng lý lẽ, tình cảm để thuyết phục binh lính địch. Ta cūng có in và rải một số truyền đơn về hiệp thương tổng tuyển cử ở khắp noi trong huyện.

Nhờ có chủ trương gài người vào bộ máy ngụy quân,


Đồng chí Trương Quang Bích (Tu) - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1954-1959).


Đồng chí Nguyễn Quang Lưu - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1960-1961).


Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhi.


Nơi diễn ra trận đánh tiêu diệt địch tại Trà Nô (Ba Tô) tháng 10-1961.


Chi khu Đá Bàn bị san bằng.


Đồng chí Đinh Xuân Trâm - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1962-1963).


Đồng chí Phạm Văn Sáu - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1963-1970, 1973-1975).


Đồng chí Phạm Văn Hà - Bí thư Huyện uỷ Sông Re (1967-1975).


Đồng chí Phạm Đức Trinh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời $\mathrm{Ba} \operatorname{Tơ}(1970-1972)$.


Đồng chí Quốc A Soa - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ (1971-1973).


Tiến công giải phóng quận lỵ Ba Tơ năm 1972.


Phương tiện điện đài, thông tin của Mỹ - ngụy bị Quân giải phóng tấn công tiêu diệt và thu được tại quận lỵ Ba Tớ.


Ban Thường vụ Huyện uỷ họp thông qua bản thảo Lịch sủ̉ Dảng bộ huyện Ba Tơ (1930-1975).
con người, gây nhiều cuộc xung đột có tính bạo lực, chém giết lẩn nhau giửa các play (làng) và làm nhiều người mang thương tật hoặc bị hủy hoại sức khỏe.

Những ảnh hưởng tiêu cực do phong tục tập quán lạc hậu đẻ ra cùng với ách bóc lột, đàn áp, thống trị của bọn thực dân, phong kiến đã làm cho nhân dân Ba Tơ rơi vào tình cảnh sống cơ cực, đói nghèo, lầm than. Nạn đói kinh niên và các bệnh dịch liên tiếp xảy ra đã đem lại sự chết chóc cho nhiều người, cản trở sự phát triển sản xuất ở từng vùng. Vì vậy, tuy Ba Tơ đất tốt, rừng vàng, con người chăm chỉ, cần cù, sáng tạo trong lao động nhưng sự nghèo khổ vẩn đeo bám từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày xưa, việc vay mượn, nợ nần đã đẩy nhiều người dân sống kiếp ngựa trâu, làm tôi tớ để trả nợ truyền kiếp từ đời cha dến đời con, đời cháu hoặc phải bỏ làng ra đi sống cách biệt như ở làng Vờ, Vùng Khâm, Ba Nhà...

Ruộng, rẫy ở Ba Tơ xưa kia là sở hữu riêng của từng gia đình được cha truyền con nối hoặc được bán đổi cho người khác bằng chinh, ché, trâu, nồi đồng... Do vậy, sự phân hóa thành phần giai cấp trong đồng bào làm ruộng tuy chưa rõ như ở đồng bằng hoặc ở vùng người Kinh trong huyện, nhưng so với vùng rẫy thì đã có mức độ cac hơn. Có thể thấy ở Ba Tơ có ba tầng lớp dân cư như sau:

Một là tầng lớp có nhiều ruộng, nhiều đất rẫy, nhiều rừng, nhiều vườn, nhiều nồi đồng, chinh, ché, trâu, bò, dê, heo, gà, nhiều con cháu và nhiều tôi tớ. Hình thức bóc lột chính là lao động không công hoặc trả công rẻ mạt. Tầng
ngụy quyền nên lúc đầu ta đã hạn chế được một phần sự phá hoại, khủng bố của địch. Chính quyền ở các xã phần lớn là hai mặt, số phản động chỉ đếm được trên dầu ngón tay và nằm ở các xã đồng bào Kinh. Sự hoạt dộng của dịch ở cấp chính quyền xã mang tính chất cầm chừng. Ở vùng cao, địch không kiểm soát được, cán bộ, đảng viên đi lại tự do, đời sống, sinh hoạt của đồng bào ta vẫn giữ mức độ như thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Huyện uỷ tích cực chăm lo đời sống nhân dân và phát động tăng gia sản xuất. Cơ quan Huyện uỷ lúc đầu đóng ở khu trung của huyện, sau chuyển sang khu bắc để bảo đảm an toàn và tiện việc theo dõi, nắm tình hình địch. Bằng một số hoạt dộng, ta buộc kẻ thù phải hạn chế và tránh né việc lùng sục vào một số vùng. Trong báo cáo của Giám đốc Nha Cảnh sát và Công an Trung Việt gửi cho Chính phủ Diệm tại Huế và Sài Gòn có ghi: "Dêm 15-12-1955 từ đường cái Trường An chạy lên Ba Sonn, Ba Diền thẳng trên núi thấy có đèn đuốc chuyển hiệu từ núi về, có thể đây là một ám hiệu của Việt cộng"... "Từ Đức Phổ lên Ba To, tại cây số 13 có một con đường đi Thanh Sơn và An Lão (Hoài Nhơn, Bình Định) con đường này luôn luôn có lính của Việt cộng tuần tiễu để canh giới cho cán bộ và đảng viên cộng sản đi lại hoạt động" ${ }^{1}$.

Trong những ngày đầu chống Mỹ xâm lự̣c và bè lũ tay sai, Đảng bộ Ba To tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng đối với đồng bào. Đảng bộ đẩy mạnh việc

[^22]chỉ đạo sản xuất tự cấp tự túc ở vùng cao để giải quyết đời sống cho cán bộ, đảng viên và đồng bào, dồng thời dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Đồng bào các dân tộc anh em ở Ba Tơ không tiếc bất cứ thứ gì cả tinh thần lẫn vật chất để được đóng góp cho Đảng, cho cách mạng. Không một đồng bào nào khai báo đảng viên, cốt cán của ta cho địch. Tuy có một số tổn thất ở vùng thấp như ở Ba Đình, Ba Động nhưng nhìn chung lực lượng cách mạng ở Ba Tơ được bảo toàn và phát triển. Nhân dân Ba Tơ đã nuôi nấng, che chở đùm bọc những cán bộ, đảng viên với niềm thương yêu và tin tưởng son sắt.

Ngoài các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ còn lại, hình thức hoạt động của đảng viên lúc này là bí mật đơn tuyến bán hợp pháp và hợp pháp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1956, ngụy quyền Ba To tổ chức ăn mừng, rêu rao thắng lợi của chúng trong việc phá vỡ Hiệp định Giơnevơ. Chúng tuyên truyền nói tốt xã hội miền Nam, nói xấu miền Bắc, nói xấu cách mạng nhằm bóp chết tư tưởng đồng bào về sự thống nhất đất nước. Chúng cố sức khôi phục lại những tệ nạn của xā hội cũ, khuyến khích những tập tục lạc hậu, kìm hãm đời sống của nhân dân. Chúng bắt đầu phát triển tổ chức tôn giáo ở quận lỵ như Tin Lành, Thiên Chúa giáo. Chúng tâng bốc phô trương sức mạnh của quân đội Mỹ và tay sai để hù dọa nhân dân như tổ chức những trận đánh giả với lực lượng đông đảo.

Bộ máy chính quyền của địch từ quận xuống sã được
tăng cường. Các tổ chức, doàn thể phản động dược hình thành dến từng thôn, xóm, liên gia như: Thanh niên Cộng hòa, Phụ nữ Liên đới, Phong trào cách mạng Quốc gia... Hoạt dộng gián điệp bắt đầu có tổ chức và mục tiêu cụ thể. Bọn ngụy quyền ra sức đôn quân, bắt lính. Ngoài quân dội chính quy chúng còn lập ra các đơn vị bảo an, dân vệ khắp các xã chúng kiểm soát. Chúng chiếm dóng và xây dựng các đồn bót, cứ điểm dọc đường giao thông, các nơi xung yếu, khẩn trương xây dựng sân bay Đá Bàn, mở các đường giao thông mới trên địa bàn huyện để thuận tiện tổ chức các cuộc hành quân, càn quét và dồn dân. Chúng chú trọng đặc biệt dến việc mua chuộc thanh niên và xây dựng thành phần nòng cốt trong họ.

Cuối năm 1956, địch bắt đầu tổ chức những cuộc hành quân quy mô lớn, dài ngày vào các vùng cao, vùng sâu để khủng bố đồng bào và truy lùng tiêu diệt lực lượng ta. Đầu năm 1957, sau khi tạm thời ổn định vùng đồng bằng, địch đẩy mạnh công việc tố cộng, diệt cộng với mức độ ngày càng khốc liệt, dã man ở toàn bộ miền núi nói chung và Ba Tơ nói riêng. Thời gian này, ở một số xã đã có những tên cầm đầu phản động ra mặt chống lại nhân dân, chống lại cách mạng. Ở $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ}$, xã nào cũng có trại giam người, có ban tố cộng. Địch lùa dân đến học tập chống cộng, tố cộng rồi bắt bớ một số người tra hỏi nhằm phát hiện đảng viên, cốt cán của ta. Trong các lớp học tố cộng chúng bày trò coi giò gà để hù họa đồng bào. Bọn ác ôn, dân vệ lùng sục ngày đêm gây cho ta nhiều khó khăn trong việc đi lại và hoạt động cơ sở. Bọn ngụy quyền ở Ba

Tơ chủ trương thu giáo mác nhằm ngăn ngừa sự phản kháng, chống cự của đồng bào. Bọn gián điệp đội lốt thương lái đi lùng sục, tìm kiếm cán bộ, co sở ta khắp nơi và tuyên truyền gây chia rẽ nhân dân các dân tộc ở Ba Tơ, phá võ khối đoàn kết giữa Đảng và dân.

Kẻ thù đánh phá ta ác liệt về kinh tế. Chúng trắng trợn nghiêm cấm việc đi lại, làm ăn, buôn bán giữa đồng bào các vùng, cấm giao lưu trao đổi hàng hóa giữa đồng bào Hrê và đồng bào Kinh. Mục đích của chúng là phá hoại triệt để nền kinh tế vùng cao, làm cho đồng bào ta thiếu thốn dụng cụ, giống vốn để sản xuất. Số lượng trâu, bò ngày càng giảm dần.

Tuy gặp khó khăn hơn trước, nhưng với truyền thống cách mạng sẵn có, được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo sâu sát nên đại đa số đồng bào vẫn một lòng tin yêu và đi theo Đảng. Đồng bào hiểu rõ âm mưu của bè lũ cướp nước và bán nước và càng thấy được sự tốt đẹp trong chính sách đoàn kết các dân tộc, bình đảng các thành phần mà Đảng ta đề ra. Mặt hạn chế trong số đông dồng bào là trình độ văn hóa còn thấp, không ít tập tục mê tín dị đoan có hại cho sản xuất và đời sống còn sót lại nên có khi, có lúc còn bị địch lợi dụng để gây chia rẽ, xích mích nội bộ. Tầng lớp trên ở Ba Tơ lúc này nói chung có quan hệ tốt với cách mạng, có ý chí chống xâm lược và tay sai. Phần đông binh lính ngụy bạc nhược tinh thần, họ đi lính chủ yếu vì bị bắt buộc và do đời sống khó khăn.

Sau thời hạn tổng tuyển cử, phong trào cách mạng miền Nam đứng trước những thử thách mới và phức tạp.

Trung ương Đảng chỉ rõ việc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam là lâu dài và khó khăn, đòi hỏi có sự lãnh đạo đúng đắn, hợp lý, hợp thời. Đảng nhấn mạnh việc cần thiết trước hết là bảo vệ cán bộ và cơ sở Đảng, củng cố các lực lượng vũ trang và bán vũ trang hiện có ở miền Nam. Đảng bộ Liên khu V trong cuộc họp từ ngày 18 đến ngày 21-10-1956 đã đặt đúng mức vấn đề công tác miền núi, xem miền núi của Liên khu là chỗ dựa trước mắt và lâu dài trong cuộc chiến đấu mới.

Ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã xác định vai trò quan trọng trong việc xây dựng căn cứ địa cách mạng ở miền núi. Tỉnh uỷ đã xác định lấy vùng giáp ranh giữa Ba Điền và huyện Minh Long làm một trong những căn cứ dịa của tỉnh.

Quán triệt chủ trương, đường lối chung của Đảng và sự chỉ dạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Ba Tơ tiến hành nhiều cuộc họp và đề ra nhiều công việc cụ thể trước tình hình mới. Việc xây dựng cơ sở trong quần chúng ở vùng địch trở thành nhiệm vụ cụ thể của mỗi đồng chí đảng viên. Công tác binh vận dược chú trọng và luôn luôn có sự chỉ dạo, theo dõi chặt chẽ của Huyện uỷ. Bên cạnh việc giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin trong dồng bào, Huyện uỷ đặt nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ là xây dựng thực lực cách mạng mạnh về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế. Các đồng chí đảng viên đi sâu sát từng đối tượng dể làm công tác tư tưởng, lãnh đạo kịp thời nhân dân chống lại mọi thủ đoạn của địch trong tố cộng, diệt cộng. Nhờ vậy địch không khai thác được gì nhiều ở đồng bào. Đảng viên,
cán bộ ta tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm quý giá trong dấu tranh chống kẻ thù.

Phong trào đấu tranh chính trị dòi dịch thi hành hiệp định, đòi được tự do làm ăn, chống cướp phá, khủng bố, chống bao vây kinh tế diễn ra ngày càng rộng rãi. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1956, khi kẻ thù tuyên bố phá được hiệp định, đồng bào khắp nơi trong huyện đứng lên phản đối mạnh mẽ và kếit tội bè lũ Mỹ - Diệm cướp nước và bán nước. Huyện uỷ nhận định tình hình có lợi cho đấu tranh và quyết định đưa phong trào lên bước mới. Khắp các xã, đồng bào kéo đến trụ sở ngụy quyền đấu tranh, vạch trần bản chất và âm mưu của địch. Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh của gần 300 người ở 2 xã Ba Lãnh, Ba Lang kéo xuống Trường An (Ba Động) đưa yêu sách tận tay tên quận trưởng đòi hiệp thương tổng tuyển cử, chống bắt lính, đòi dân sinh dân chủ. Anh Chíp với ngọn giáo trong tay đã dẫn đầu cuộc đấu tranh này. Địch ra tay đàn áp dã man, đánh một số đồng bào bị thương nặng và bắt giữ 8 người. Đồng bào Ba Tơ đã thể hiện lòng dũng cảm làm cho địch khiếp sợ. Bị khủng bố uy hiếp, tra tấn dã man nhưng tất cả mọi người vẫn tiếp tục đấu tranh quyết liệt. Cuộc đấu tranh có tính chất tập trung, có sự chỉ dạo chặt chẽ này kéo dài 2 ngày một đêm mới chấm dứt. Bọn ngụy quyền ở Ba Tơ phải hứa với đồng bào là kiến nghị lên trên giải quyết những đòi hỏi của đồng bào.

Cùng với đấu tranh chính trị, cán bộ, đảng viên còn tùy lúc, tùy nơi dùng vũ khí thô sơ để tự bảo vệ mình, diệt một số tên ác ôn, răn đe bọn tay sai tích cực của địch. Điều
đáng chú ý là đồng bào Ba Tơ chống lại việc thu giáo của địch rất kiên quyết và cuối cùng buộc dịch phải nhượng bộ. Nhờ các hình thức đấu tranh đó, kẻ thù có phần chùn tay trong việc truy lùng, bắt bớ cán bộ và cơ sở ta.

Năm 1957, phong trào cách mạng huyện đứng trước những khó khăn mới. Chính quyền Diệm đã bộc lộ rõ bản chất phản động của chúng trong việc thi hành quốc sách tố cộng, diệt cộng. Chúng xây dựng ngụy quân với số lượng lớn và trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng liên tục tổ chức các cuộc càn lớn vào vùng cao để dồn dân về quận lỵ. Chúng tiến hành hoạt động do thám có tổ chức, có định kỳ khắp các vùng cao. Chúng giả dạng cán bộ ta để moi móc tin tức ở quần chúng.

Chúng xây dựng các đồn lớn ở Ba Tơ, Giá Vụt, xây dựng các đồn nhỏ có từ 1 đến 2 tiểu đội chốt giữ ở dọc sông Re, Đường số 5 A (Quốc lộ 24 A ) với ý đồ có thể đi từ 1 buổi đến 1 ngày là đến tận các xóm, xã được. Chúng tập trung xây dựng, sửa chưa đường giao thông từ Ba To, Giá Vụt đi Kon Tum để dễ dàng kiểm soát mọi hoạt động của ta. Tháng 8 năm 1957, chúng tổ chức duyệt binh lớn tại Trường An nhằm phô trương lực lượng để uy hiếp đồng bào.

Để thực hiện âm mưu dồn dân về tập trung xung quanh quận ly, địch không từ bỏ một hành động dã man nào. Chúng đưa quân lên khủng bố và đốt phá thôn Gọi Ren (Ba Liên). ở Ba Bích chúng bắt đồng bào tra tấn dã man và giết ngay tại chỗ 1 người. Tội ác của bè lũ Mỹ Diệm gây trên đất Ba Tơ không sao kể xiết. Lòng căm thù
giặc của mỗi người dân Ba Tơ sôi sục, ai ai cũng muốn được cầm vũ khí chống lại kẻ thù chung.

Được sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Ba Tơ đã lãnh đạo nhân dân tích cực xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, bảo vệ vùng căn cứ, chống địch càn quét, lùng sục. Các đồng chí đảng viên ngày dêm bên cạnh đồng bào theo dõi và lãnh đạo kịp thời các hình thức chống dồn dân, chống tố cộng, diệt cộng của địch. Huyện uỷ tiến hành việc thành lập các trại bí mật, đưa nhiều thanh niên lên vùng căn cứ và xây dựng các cơ sở sản xuất tập thể nhằm tự cung tự cấp cho lực lượng cách mạng, giảm bớt sự đóng góp của đồng bào. Các nhóm vũ trang tự vệ bằng những vũ khí thô so đã kết hợp với đấu tranh chính trị diệt ác trừ gian có kết quả. Huyện uỷ đã lấy số vũ khí giấu trước ngày tập kết trang bị cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời việc tích trữ lương thực, thuốc men cho cuộc chiến đấu lâu dài được tiến hành chu đáo.

Dù khó khăn gian khổ đến đâu, đồng bào Ba Tơ vẫn một lòng đi theo Đảng, bảo vệ cán bộ Đảng đến cùng. Đồng bào ở Ba Tằng đã che chở cho đồng chí Tiến lúc bị kẻ thù bao vây. Bà má Nhanh là người liên lạc giưa khu Đông và khu Bắc đã dũng cảm và sáng tạo trong việc bảo vệ một đồng chí liên lạc của cách mạng tại nhà bà một ngày, thoát khỏi tay địch. Ở Ba Bích, lúc Huyện uỷ đang họp thì địch đến khủng bố cả làng, nhưng nhân dân không một ai khai báo với địch điều gì có hại cho Đảng, cho cách mạng. Anh Đinh Chơi (Thuyền) ở xã Ba Lãnh là một thanh niên cơ sở cách mạng. Anh có giọng hát hay và sáng
tác những bài tiếng dân tộc Hrê ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ. Địch rất căm thù anh, tìm mọi cách mua chuộc anh nhưng không kết quả. Cuối cùng chúng đem anh ra xử bắn công khai trước đồng bào. Trước giờ hy sinh anh vẩn ngẩng cao đầu, cất cao giọng hát và chào bà con ở lại. Anh nhắn nhủ bà con bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ cách mạng đến cùng. Tấm gương sáng ngời của anh đã gây xúc động sâu sắc trong lòng của mọi người dân Ba Tơ.

Ngoài ra, đồng bào còn đóng góp nhiều quần áo, lưong thực, thuốc men dể nuôi cán bọ̀ Đảng hoạt động. Bằng mọi hình thức và ở mọi lúc, mọi nơi dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào Ba Tơ cương quyết và dung cảm đấu tranh chống mọi thủ đoạn gom dân, bắt thanh niên đi lính cho địch. Có cụ già khi con bị bắt đi lính đã cầm dao đòi chia con với địch làm chúng hoảng sợ phải thả. Lúc này, các cuộc đấu tranh của đồng bào đã mang tính chất tập thể cao. Nhiều làng, cả làng kéo đến tận đồn địch gây áp lực. Địch bắt dân xuống quận ly, nhân dân đấu tranh bằng hình thức chặt bếp, rời xa làng (như ở Gọi Xi), bất hợp tác với chúng.

Trong điều kiện phải đấu tranh với kẻ thù tàn bạo, xảo quyệt chủ yếu bằng chính trị, vận dụng sáng tạo chủ trương của trên, Huyện uỷ đã có những hình thức đấu tranh tự vệ thích hợp, hạn chế mất mát, bảo vệ được lực lượng cách mạng còn mỏng. Một số cơ sở địch vận trong ngụy quân được hình thành và đóng góp tích cực trong việc giáo dục phần lớn binh lính, bảo an, dân vệ nằm im hoặc miễn cưỡng cầm súng. Nhiều tên ác ôn phải đi thanh minh, xoa dịu quần chúng. Khi địch bắt nhân dân làm căn
cước, phần lớn đồng bào chống lại, không chịu làm. Phong trào chống phá chính quyền tay sai nổ ra ở hầu hết các xã vùng cao, vùng sâu. Ba Trang là xã mở đầu phong trào này, sau đó là các xã Ba Lế, Ba Ngạc, Ba Lâm. Có thể nói là Mỹ - Diệm đã vấp phải cuộc đấu tranh quyết liệt của dồng bào trong việc xây dựng và củng cố chính quyền tay sai ở các xã ngoài khu vực quận lỵ. Bọn ngụy quyền càng ngày càng lo sợ và không dám lên mặt ức hiếp dân.

Trong quần chúng, nhiều người muốn được cầm vũ khí, đấu tranh bằng vũ trang với địch. Nhiều xã có đến vài chục người làm nòng cốt, chuẩn bị cung, ná, giáo, mác... với ý thức chờ trên ra lệnh là đánh. Nhóm "Thanh niên đòi xương" (lấy danh nghĩa anh Hỏi đòi xương cha) ra đời dựa trên phong tục của đồng bào đã làm cho nhiều tên ác ôn hoang mang, sợ hãi. Huyện uỷ đã chủ trương cướp súng địch trang bị cho lực lượng ta nhằm răn đe kẻ thù và bảo vệ cách mạng. Tháng 8 năm 1958, ở xã Ba Tằng, Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo cho một số đồng chí lấy súng của dân vệ. Mục đích của việc lấy súng này là nhằm trang bị cho ta có thể tự vệ đánh lại địch và bảo vệ tính hợp pháp của dồng bào. Ta đã lấy được 12 khẩu súng của địch đem trang bị cho nhóm anh Hỏi. Với số súng này ta tổ chức đánh địch tại dốc Đót hỗ trợ cho dân chống địch dồn dân ngay sau đó. Trận đánh địch này làm cho đồng bào rất phấn khởi. Cùng trong thời gian này đồng bào ở các xã Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Vỉ, Ba Xa nổi dậy tiêu diệt 2 tên đại diện xã, đốt cháy 4 cơ quan hội đồng của ngụy quyền.

Để chống lại âm mưu giả dạng cán bộ len lỏi vào
dân khai thác, dò la tin tức của ta, Huyện uỷ phân công từng đồng chí cán bộ, đảng viên bám sát địch, bám sát đồng bào. Nhờ tinh thần cảnh giác của dồng bào và cách xử trí kịp thời của các đồng chí được phân công, Huyện uỷ đã phá được âm mưu xâm nhập của kẻ thù vào cơ sở, đồng bào ta.

Năm 1959, chính quyền Diệm tăng cường mọi biện pháp, thủ doạn dàn áp, khủng bố phong trào cách mạng miền Nam. Luật 10-59 ra đời, máy chém lê khắp miền đã gieo rắc oán hờn và khủng khiếp dến mọi người dân. Cả miền Nam chìm trong đau thương và tang tóc.

Dựa vào đạo luật này bọn tay sai Mỹ Diệm đã bắt hàng loạt đồng bào ở Ba Ngạc nhốt vào trại giam của xã và sau đó thủ tiêu một lúc bảy người là đảng viên và cơ sở của cách mạng. Cũng ở Ba Ngạc kẻ thù khủng bố điển hình gia đình đảng viên như bắt cha đồng chí Ba bắn chết rồi chặt làm 3 khúc. Ở xã Ba Xa chúng bắn 30 đồng bào một lúc và làm chết tại chỗ 6 người.

Chúng tập trung sức xây dựng lực lượng, huấn luyện binh lính và đào tạo tay sai chuyên nghiệp. Các đồn bót, cứ điểm, sân bay được cải tạo kiên cố hơn trước. Quân ngụy thường xuyên có mặt canh giữ các trục giao thông quan trọng, các vùng giáp ranh để kiểm soát việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân làm cho đời sống của các xã vùng cao gặp khó khăn hơn trước nhiều. Địch bao vây kinh tế chặt chẽ bằng các hình thức cấm giao dịch, buôn bán, đổi chác giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, giữa trung du và miền núi. Chúng ra sức cướp phá tài sản, tìm mọi cách
làm cho ta khó khăn về kinh tế dẫn dến khó khăn về chính trị.

Mỗi người dân ở Ba To mang trong mình lòng căm thù dịch sâu sắc và trông chờ Đảng ta ra Nghị quyết mới kịp thời xác định đường lối và phương pháp Cách mạng miền Nam. Đội vū trang tuyên truyền của huyện được thành lập. Khắp mọi nơi, Huyện uỷ lãnh đạo việc xây dựng lực lượng mật, làng chiến đấu của nhân dân. Đồng bào các xã gài mang cung, cạm bẫy chống lại sự lùng sục, càn quét của địch. Phong trào diệt ác phá kìm phát triển. Thể hiện tinh thần diệt ác dũng cảm, kiên cường điển hình là anh Thổ ở Đá Bàn đā diệt tên quận phó ác ôn, có tác động lớn đến đồng bào lúc đó. Chỉ trong thời gian 06 tháng, nhiều tên ác ôn đầu sỏ đã phải dền tội như tên Thông, tên Chắc ở Ba Dinh, tên Nhì ở Ba Đình, tên Rói ở Ba Điền, tên Kem ở Vực Liêm. Các cuộc đấu tranh chính trị có kết hợp với vū trang bằng vũ khí thô sơ của đồng bào diễn ra hằng ngày.

Trước tình hình nhân dân miền Nam sống rên xiết dưới sự đàn áp khủng bố đẫm máu của quân thù, phong trào Cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định phải đưa phong trào đấu tranh của đồng bào miền Nam chống quân xâm lược và bọn bán nước chuyển sang một bước mới để có thể bảo vệ và phát triển lực lượng. Tháng 1 năm 1959 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) họp bàn nhiều vấn dề thiết thực và cấp bách của Cách mạng miền Nam, ra Nghị quyết chỉ rõ:
"... Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, giư vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà..." ${ }^{11}$.

Nghị quyết 15 còn phân tích và chỉ rõ rằng "các dân tộc thiểu số sống trên một vùng rừng núi rộng lớn, ở vào một vị trí chiến lược quan trọng. Họ có truyền thống chống ngoại xâm, trước đây đã cùng với toàn dân đoàn kết đấu tranh trong Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày nay, trừ một số ít bị mua chuộc, còn nói chung các dân tộc vẫn một lòng tin tưởng ở Hồ Chủ tịch, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng và kiên quyết chống Mỹ - Diệm" ${ }^{2}$.

Phương châm mới trong dấu tranh cách mạng miền Nam mà Nghị quyết đề ra là: "Dấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang hỗ trọ".

Cùng với nhân dân cả miền Nam, cả tỉnh, đồng bào các dân tộc ở Ba Tơ như vừa được tắm cơn mưa mát, thỏa cơn khát cháy lòng vì phải sống nặng nề và đầy đau thương dưới ách thống trị của kẻ thù. Núi rừng Ba To hơn lúc nào hết, chuẩn bị sẵn sàng vùng lên quật vào kẻ thù là bè lũ Mỹ - Diệm những đòn sấm sét, giành lại quyền làm chủ quê hương.

[^23]Ngay từ khi Nghị quyết 15 chưa ra đời, Huyện uỷ Ba Tơ đã tiến hành chuẩn bị cho đấu tranh vũ trang với địch nếu trên có chủ trương. Huyện uỷ phát động việc mua lương thực, sắm vũ khí, thúc đẩy phong trào sản xuất tự cấp, tự túc trong nội bộ, dẩy mạnh sản xuất và cải thiện đời sống đồng bào ở vùng cao. Trong lúc này, hình thức lấy danh nghĩa những nhóm thanh niên "đòi xưong", nhóm "trả đầu" không còn phù họ̣p trong đấu tranh cách mạng nũa, Đảng bộ lãnh dạo phong trào với danh nghĩa nhóm "Chánh Khanh" đòi địch giải quyết vấn đề dân tộc ở Ba Tơ và chờ đợi thời cơ diệt địch.

Thời gian này địch thực hiện việc khủng bố các xã người Kinh để uy hiếp quần chúng. Chúng tổ chức các cuộc học tập ở quận ly nhằm buộc những đảng viên cũ, những gia đình có người tập kết và những người làm việc trong chính quyền của chúng làm cam doan, tuyên thệ không tham gia cách mạng và trung thành với chúng.

Những vụ bắt bớ xảy ra làm cho đồng bào vùng thấp, vùng giáp ranh lo ngại. Địch còn liên tiếp tổ chức các cuộc lạc quyên, bắt dân đóng đảm phụ, đánh thuế trâu, bắt chụp ảnh, mua cờ quốc gia, mua ảnh Diệm... Chúng cướp cả 30 chiếc nồi bảy ở một thôn nhỏ trong một cuộc càn.

Tháng 6 năm 1959, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết 15 và đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể ở tỉnh nhà.

Tiếp thu và quán triệt Nghị quyết 15 của Trung ưong Đảng và Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Ba To đã họp đánh giá tình hình địch, ta ở huyện và đề ra
nhiều nhiệm vụ cụ thể mới. Chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Ba Tơ lãnh dạo dồng bào tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội của Diệm trong cuối tháng 8 dầu tháng 9 . Về mức độ chống phá bầu cử thì Huyện uỷ chỉ đạo vùng cao không bỏ phiếu, nếu địch khủng bố thì đấu tranh bằng lý lē, không cho địch càn sâu vào làng và chống lại bằng mọi phương tiện hiện có, đối với vùng thấp thì không đi bỏ phiếu, dùng lực lượng vũ trang tuyên truyền diệt ác gây rối loạn trong bầu cử.

Địch tổ chức ở Ba Tơ 3 địa điểm bầu cử: Ba Động, Ba Tô, Ba Vi .

Huyện uỷ đã phân công cán bộ, đảng viên đi sâu sát bám quần chúng, giáo dục và giải thích cặn kẽ chủ trương của Đảng cho đồng bào rō. Các cơ sở ta có nhiệm vụ theo dõi tình hình địch, diễn biến tư tưởng của đồng bào và kịp thời xử lý tình huống xảy ra. Nhiều đồng chí dảng viên, cán bộ về tận các khu để lãnh dạo phong trào.

Huyện uỷ đưa lực lượng vũ trang tuyên truyền dưới danh nghĩa nhóm "Chánh Khanh" về khu Trung của huyện phá bầu cử. Lực lượng này phân chia thành 3 cánh: một cánh dón địch ở suối Loa, một cánh chặn đánh ở phía Bắc (dưới Ba Gia), một cánh đi phá phía Nam.

Ngày 28 tháng 8 năm 1959, cuộc khởi nghĩa Trà Bồng bùng nổ và nhanh chóng lan khắp miền tây Quảng Ngãi. Hưởng ứng cuộc nổi dậy của đồng bào Trei Bồng anh em, nhân dân Ba Tơ dưới sự lãnh dạo của Đảng bộ huyện đứng lên bước vào trận chiến dấu quyết liệt chống kẻ thù để giành quyền làm chủ núi rừng, xóm làng.

Ở Ba T d, trước ngày bầu cử, địch cho lính và bọn phản động đi đến từng thôn xóm cưỡng bức dân phải đi bầu. Chống lại địch, chiều ngày 29 tháng 8 , đồng bào Ba Bích nổi dậy thu súng của bọn dân vệ, đốt trụ sở bầu cử và chạy vào rừng. Ở các nơi khi nghe tin địch chuẩn bị kéo đến khủng bố, đồng bào kéo nhau vào rừng để tránh. Đồng bào ở xã Ba Trang đốt trụ sở ngụy quyền và giải tán dân vệ. Ngay ở trung tâm quận ly, cơ sở và lực lượng vũ trang tuyên truyền của ta tiến hành việc tuyên truyền chống phá bầu cử. Ở phía Bắc, lực lượng vũ trang tuyên truyền giết một số tên, bọn còn lại rút chạy về quận lỵ. Đồng bào ta không đi đến điểm bầu cử mà bọn địch đã quy định.

Ngày 30 tháng 8 , địch đưa quân lên Ba Gia để khủng bố đồng bào. Huyện uỷ đã chuẩn bị cho nhân dân sẵn sàng chống trả địch. Đồng thời Huyện uỷ nhận định rằng để đồng bào ở trong rừng, núi lâu dài sẽ gặp phải khó khăn, không thể giữ được thế hợp pháp. Mặt khác kẻ thù không thể khủng bố tràn lan khắp cả huyện được. Vì vậy Huyện uỷ quyết định phân công các đồng chí đảng viên, cán bộ vận động nhân dân ra hợp pháp để kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Huyện uỷ chủ trương đánh địch ở khu Bắc, kéo dài sự chú ý của địch cho đồng bào khu Đông và khu Nam ra về.

Trước khí thế cách mạng dâng cao của quần chúng, bọn ngụy quyền quận hoang mang, dao động. Thông qua các cơ sở trong quần chúng và binh lính, ta đánh mạnh vào tư tưởng địch để tạo điều kiện cho đồng bào về họ̣p pháp. Bọn chính quyền quận có ý định theo chủ trương
của ta, hứa sẽ dùng loa gọi đồng bào về và không trả thù. Ta gửi thư tay tố cáo do chúng khủng bố nên dân phải chạy, nếu quốc gia muốn dân về thì quận trưởng phải dích thân đi gặp đại biểu của dân để bàn. Địa điểm và thời gian do đồng bào sắp đặt, cùng di với quận trưởng không được quá 6 người, 3 súng. Song song với dấu tranh chính trị, các tổ vū trang tuyên truyền của ta ở khu Trung và khu Bắc vẫn tiếp tục hoạt động.

Ngụy quyền Ba Tơ chấp nhận đòi hỏi của đồng bào. Cuộc hiệp thương diễn ra ngay sau đó ở Vực Liêm (Ba Liên). Mỗi làng cử một đại biểu về dự. Trong hiệp thương, đồng bào gay gắt tố cáo tội ác, âm mưu và thủ đoạn của ngụy quyền ở Ba Tơ và đòi hỏi quyền lợi dân sinh dân chủ. Bọn ngụy quyền quận phải làm biên bản hứa với dân không để lính đi khủng bố dîn, đồng bào được tự do đi lại làm ăn và có cứu tế khi dân gặp khó khăn.

Ngoài việc chống phá bầu cử của ngụy quyền, Huyện uỷ đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tuyên truyền đánh phá cầu và một số đoạn đường giao thông giáp tỉnh Kon Tum. Ở Ba Sơn, đồng bào xử tội bọn ác ôn, bọn có nọ̣ máu với cách mạng.

Toàn bộ ở vùng cao Ba Tơ, ban tự quản các xã dược hình thành. Bọn ngụy quân, ngụy quyền ở các xã đó phải rút về quận lỵ và nằm im.

Ngày 02 tháng 9 năm 1959, Tỉnh uỷ quyết định thành lập đơn vị 299 trên vùng đất giáp ranh giưa Ba Tơ và Minh Long. Đơn vị 299 lúc mới thành lập có 30 đồng chí do đồng chí Nam làm chỉ huy trưởng, đồng chí Lân làm
chỉ huy phó, đồng chí Nguyễn Tiến là chính trị viên, Bí thư chi bộ.

Sau khi đơn vị 299 được thành lập, tháng 10 năm 1959, Tỉnh uỷ chủ trưong lấy một tiểu đội của đơn vị phối hợp. cùng du kích Ba Tiêu, Ba Tô, Ba Ngạc đánh vào đồn Viôlét của địch. Tiểu đội này đã được huấn luyện kỹ càng. Đồng chí Quang Tuyến chỉ huy trận đánh này. Ta dánh vào đồn giưa lúc bọn địch đang say rượu, đã bắt sống 15 tên, thu một số súng cạcbin. Trận đánh này gây tiếng vang ở miền tây lúc đó.

Đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng ngày càng mạnh, từ ngày 11 tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 1959, địch tổ chức một cuộc càn lớn vào miền tây của tỉnh. Ở Ba Tơ chúng dùng nhiều trung đội, đại dội bảo an lùng sục, càn quét vào vùng sâu. Huyện uỷ kịp thời chỉ dạo các lực lượng vũ trang tuyên truyền của huyện phối hợp với tỉnh chặn đánh ở nhiều nơi gây cho địch tổn thất nặng. Song song với đấu tranh vū trang, Huyện uỷ phát động đồng bào đấu tranh chính trị hợp pháp với địch.

Vùng nhân dân ta làm chủ ở Ba Tơ được mở rộng gồm các xã Ba Điền, Ba Sơn, Ba Gia, Ba Lang, Ba Lãnh... ${ }^{1}$. Ở các xã Ba Lế, Ba Lục, Ba Nam và một số xã khu VI không có chính quyền địch, nhân dân đứng lên lập chính quyền cách mạng. Các xã Ba Liên, Ba Khâm, Ba Lương, Ba Trang giáp vùng trung châu nhân dân nổi dậy diệt ác

[^24]ôn, đốt cơ quan ngụy quyền xã, thành lập các dội du sích, bố phòng, chuẩn bị đánh địch từ Đức Phổ lên. Ở các nơi này, đồng bào bắt đầu tổ chức các hội sản xuất. Trong mỗi xóm có một tổ sản xuất để tương trợ đời sống lẫn nhau. Tổ chức phụ nữ, thanh niên được xây dựng và củng cố. Dựa vào các tổ sản xuất, phụ nữ, thanh niên, Huyện uỷ phát động phong trào xây dựng tự vệ nhân dân.

Trong khó khăn, Đảng bộ Ba Tơ chú trọng việc chăm lo phát triển văn hóa, quyền lợi tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Số cán bộ thoát ly của huyện trở thành những giáo viên dạy chữ cho những người mù chữ. Năm 1958, Huyện uỷ mở lớp dạy chữ tập trung cho một số cán bộ, thanh niên. Công tác vệ sinh phòng chữa bệnh được phát động. Phong trào vận động đồng bào dùng thuốc nam phát triển đều khắp huyện nhà. Đồng bào dần dần bỏ được một số tập tục lạc hậu, có hại cho đời sống và sản xuất.

Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến cuối năm 1959 với số lượng đảng viên ít và trải qua nhiều thử thách ác liệt, Đảng bộ Ba Tơ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Tính đến cuối năm 1959 toàn Đảng bộ đã có 10 chi bộ xã ${ }^{1}$. Trước khi thành lập được 10 chi bộ trên, Huyện uỷ dù ít người, phần lớn đảng viên sinh hoạt đơn tuyến nhưng, công tác giáo dục tư tưởng, ý thức giai cấp, ý thức cách mạng, tinh thần yêu nước vẫn luôn luôn được chăm lo và phát triển. Các đồng chí đảng

[^25]viên của Đảng đã thể hiện lòng trung kiên, niềm tin tưởng sâu sắc vào lý tưởng cao cả, vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi ngày mai. Mấu chốt dẫn đến thành công của việc giữ gìn và phát triển lực lượng, phát triển phong trào cách mạng ở Ba Tơ là Đảng bộ luôn luôn xác định cho cán bộ, đảng viên kiên trì bám chặt đất, bám sát dân. Đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Ba Tơ đoàn kết một lòng di theo Đảng, không tiếc máu xương để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng dến cùng.

Việc phát triển đảng viên mới mãi đến năm 1958 mới đặt thành vấn đề khẩn trương và chỉ có một số ít đồng chí được kết nạp, nhưng Đảng bộ đã có thêm trong hàng ngũ mình những người con ưu tú. Việc phát triển đảng viên mới được chú trọng nhiều trong tầng lớp thanh niên, phụ nữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng đảng viên mới giai đoạn 1954-1959 là tốt, phần lớn các dồng chí là cơ sở của ta đã trải qua nhiều thử thách liên tục và khó khăn. Một số cán bộ, dảng viên trưởng thành và đảm đương tốt nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng dịa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ do cấp trên chỉ định đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo của mình.

Trong toàn 26 xā, Huyện uỷ đều xây dựng dược cơ sở bí mật. Ngay cả trong lòng ngụy quyền quận, xã và hàng ngũ binh lính địch cũng có cốt cán của ta hoạt động. Bởi vậy, Đảng bộ đã tránh được nhiều mất mát có thể xảy ra và chủ động trong chỉ đạo, lãnh đạo phong trào.

Trong giai đoạn 1954-1959, ngoài những thắng lọi đã giành được trong cuộc chiến đấu với kẻ thù, Đảng bộ

Ba Tơ còn phải tiếp tục sửa chửa, khắc phục một số hạn chế trong các mặt hoạt động. Bởi trong thực tế, có lúc, có nơi tư tưởng của một số ít đồng chí, dồng bào còn thiếu kiên định, thiếu sự chủ dộng nhiệm vụ chính trị. Nhiều đồng chí còn lúng túng trong phương pháp dấu tranh với kẻ thù. Những vướng mắc trong tư tưởng một số cán bộ, đảng viên và đồng bào còn chưa giải quyết đến nơi đến chốn.

Nhìn lại đoạn đường đầu trong cuộc kháng chiến chống My , cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ có quyền tự hào về sự đóng góp to lớn của mình trong sự nghiệp cách mạng chung của cả tỉnh, cả nước. Tuy gặp khó khăn và còn phải tiếp tục sửa chữa một số khuyết diểm nhưng Đảng bộ Ba Tơ đã từng bước lớn mạnh và vững vàng. Nhân dân Ba Tơ đã thể hiện truyền thống vinh quang của vùng dất thánh của cách mạng. Bài học về sự đoàn kết, thống nhất, tin yêu gắn bó giữa dân với Đảng được thể hiện rất đáng tự hào trên mảnh đất này.

Cuộc kháng chiến chống My - Diệm bước sang giai đoạn mới: Giai đoạn ta làm chủ được nhiều xã, đường lối dấu tranh cách mạng mới đã được vạch ra rõ ràng. Đảng bộ đã được thử thách và bước đầu trưởng thành.

Cuối năm 1959, xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng, một số xã của huyện tách ra hợp cùng một số xã của huyện Sơn Hà thành huyện khu VI (huyện Sông Hrê).

Tháng 12 năm 1959, dồng chí Trương Quang Bích về nhận công tác tại Thường trực Đảng uỷ miền Tây, đồng
chí Nguyễn Quang Lưu được Tỉnh uỷ chỉ định làm Bí thư Huyện uỷ để lãnh dạo cách mạng giai đoạn mới.

## Chương VIII: THAM GIA ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CỦA ĐẾ QUỐC MȲ (1960-1965)

Thắng lọ̣i của cuộc khởi nghīa Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi mở đầu cho thời kỳ mới của cách mạng tỉnh ta: "Thời kỳ bạo lực cách mạng của quần chúng bùng nổ và phát triển ngày càng mạnh mẽ, tấn công liên tục vào chế độ thối nát của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đẩy địch vào một tình thế bị động đối phó đi từ thất bại này đến thất bại khác" ${ }^{11}$.

Trên toàn bộ chiến trường miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm rơi vào thế nguy ngập, lúng túng. Để cứu vãn tình thế của bọn tay sai, quan thầy Mỹ ra sức tìm kiếm mọi thủ đoạn đánh phá mới. Chúng đẩy mạnh mọi mặt hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao...

Năm 1961, chiến lược "chiến tranh đặc biệt" với kế hoạch xương sống Stalay - Taylo, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng ra đời với các nội dung sau:

1. Tăng cường quân ngụy, dùng quân ngụy do cố vấn Mỹ chỉ huy, sử dụng nhiều lực lượng dể nhanh chóng tiêu diệt lực lượng ta.

[^26]2. Giữ vững thành thị và bình định nông thôn.
3. Ra sức ngăn chặn biên giới, cắt đứt nguồn chi viện từ miền Bắc để cô lập cách mạng miền Nam.

Bọn ngụy quân, ngụy quyền ở Ba Tơ được hà hơi tiếp sức, điên cuồng thực hiện ý đồ của Mỹ - Diệm. Nhiệm vụ trọng tâm của địch trong các thủ đoạn đánh phá ta, khủng bố đồng bào là thực hiện quốc sách ấp chiến lược nhằm cắt đứt mối liên hệ giũa cách mạng và quần chúng. Chúng mở các chiến dịch hành quân càn quét đốt phá với quy mô lớn, nhiều binh chủng phối hợp. Chúng sử dụng chiến thuật phượng hoàng bay, thiết xa vận, cố sức lấn chiếm vùng ta, dồn dân vào ấp. Chúng chia khoanh địa bàn huyện và càn đi càn lại nhiều lần. Mặt khác chúng củng cố các đồn bót cũ, xây dựng các đồn bót mới như ở làng Trăng, Mò O , đồn Bà Rin, Trà Nô... Chúng đưa tên phản động, ác ôn Ngăn Hru lên làm chánh tổng, tăng quân án ngữ các hành lang chiến lược, xúc tiến mạnh việc xây dựng các tuyến giao thông quan trọng để kiểm soát đồng bào và đối phó với hoạt động của ta. Bước sang thời kỳ này, chúng tung bọn do thám, gián điệp, biệt kích vào vùng ta, dùng máy bay ném bom, dùng phi pháo bắn vào vùng căn cứ, vùng ta với mức độ ngày càng dày đặc. Ngoài ra, ngày nào chúng cũng tiến hành những cuộc lùng ráp, đánh lẻ tẻ, tiến hành những vụ bắt bớ, tra tấn tàn nhẫn. Tại Ba Tiêu năm 1961, chúng bắn chết, mổ bụng moi gan và chặt đầu đồng chí Pa Năng treo lên cây để uy hiếp quần chúng.

Chúng tập trung xây ấp chiến lược, xây dựng rào vi, bắt đồng bào bỏ công sức xây ấp. Ở mỗi xả chúng xây dựng
một ấp chiến lược, dùng chính quyền và quân đội kìm kẹp, khủng bố. Thủ đoạn gom dân của chúng cũng khác với ở đồng bằng. Chúng càn vào khu Bắc, xúc dân $B a$ Điền bỏ vào trực thăng chở vào Minh Long, Chúng còn càn vào huyện khu VI không bắt dân được thì lùa trâu bò về một chỗ để câu dẩn dân về. Chúng dồn dân Ba Bích và một số dân Ba Lục vào ấp Ruộng Con. Năm 1962, hầu hết nhà cửa đồng bào ở huyện khu VI bị chúng dốt sạch (chỉ còn $\mathrm{Ba} \mathrm{Vi})$ nhằm xúc tát dân nhốt vào nhà tù kiểu mới.

Chúng triệt để kiểm soát giao lưu hàng hóa giữa các vùng. Chúng xây dựng đường giao thông từ $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ} \mathrm{đi} \mathrm{An}$ Lão để dễ dàng chuyển quân, kiểm soát các vùng. Chúng cấm nhân dân đi lại làm ăn, kiểm soát gắt gao các vùng giáp ranh, nhất là các trục đường giao thông như Thạch Trụ (Mộ Đức) đi Ba Tơ... Chúng cấm các lò rèn ở dồng bằng bán dụng cụ cho miền núi. Trong lúc đi càn, bọn chúng đốt phá ruộng, nà, bắn giết bừa bãi gia súc làm cho ta khó khăn về giống và sức kéo. Cùng với hoạt động quân sự, chúng dùng chính sách chiêu hồi, chiêu hàng, mua chuộc kinh tế, ru ngủ thanh niên và gây mất doàn kết trong dân. Chúng tung ra những luận điệu xuyên tạc như đói kém, đau ốm ở vùng ta hòng gây tâm lý cầu an, sợ hãi trong một số đồng bào.

Đảng bộ Ba Tơ lãnh đạo nhân dân toàn huyện bước vào giai đoạn đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, đánh đổ chính quyền địch, giành dân, làm chủ núi rừng. Địa bàn huyện Ba Tơ hình thành trạng thái ba vùng: vùng cao, vùng tranh chấp và vùng địch kìm kẹp.

Vùng cao (vùng ta làm chủ) đến đầu năm 1960 ta có toàn bộ 4 xã khu Đông và 7 xã khu Bắc. Riêng các xã khu Đông địch bỏ luôn và trở thành vùng tự do của ta và hậu cứ của huyện Đức Phổ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ở huyện khu VI ta làm chủ hoàn toàn Ba Ngạc, Ba Xa.

Tháng 2 năm 1960, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được triệu tập. Đại hội đánh giá nghiêm túc chặng đường cách mạng đã qua và tuyên dương thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền tây tỉnh nhà. Đại hội xác định các nhiệm vụ cách mạng cấp bách của tỉnh mà trong đó vấn đề xây dựng miền tây là quan trọng. Tháng 9 năm 1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III dược tiến hành tại Hà Nội, xác định đường lối cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới, xác định việc cần thiết đẩy mạnh hoạt động vũ trang và dùng bạo lực cách mạng để đánh đổ kẻ thù. Tháng 12 năm 1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời tập hợp mọi thành phần, lực lượng quần chúng trong cuộc đấu tranh lâu dài. Ngày 13 tháng 01 năm 1961, Bộ Chính trị ra chỉ thị về phương hướng và nhiệm vụ lâu dài của cách mạng miền Nam. Phương châm đấu tranh mới mà chỉ thị đề ra là ba vùng. Trong đó ở vùng miền núi lấy đấu tranh vũ trang là chủ yếu trong đường lối chung: "Đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang song song".

Học tập và quán triệt đường lối, chủ trương của Trung ương, của Khu uỷ V và của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Ba Tơ đã sáng tạo linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến ở địa phương.

Bước vào năm 1960, mọi hoạt động của ta được phát động nâng cao. Công tác xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới. Đội dân quân các xã Ba Tô, Ba Ngạc, $\mathrm{Ba} \mathrm{Vi}, \mathrm{Ba} \mathrm{Xa}$ được thành lập. Đảng bộ mở hội nghị toàn dân từng thôn để tuyên truyền, giáo dục đường lối cách mạng, đẩy mạnh xây dựng căn cứ, động viên quần chúng thực hiện công tác bố phòng chống địch, phát triển tăng gia sản xuất để phục vụ đời sống cán bộ, nhân dân và nhu cầu cách mạng. Tháng 4 năm 1960, hội nghị Khu uỷ nhận định phong trào miền núi được củng cố và phát triển. Xuất phát từ đó, Khu uỷ chủ trương phát động quần chúng ở căn cứ miền núi vū trang chống địch, chống càn quét, khủng bố.

Huyện uỷ liên tục chỉ đạo hoạt động du kích đánh dịch dục đương giao thông, ngăn chặn bọn lính đi càn. Các tổ du kích cũng bám sát và thường bất ngờ tập kích vào các đồn, bót của địch. Tháng 8 năm 1960 lực lượng ta tập kích vào đồn Trường $\mathrm{An}^{1}$ tiêu diệt một số địch làm cho quần chúng phấn khởi hân hoan.

Khu ủy đã phát dộng dợt hoạt động vũ trang làm đòn bẩy cho đấu tranh chính trị vào tháng 9 năm 1960, quân và dân Ba Tơ đã phục kích vào nhiều dồn bót của địch, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và giải phóng hàng ngàn đồng bào trong các ấp chiến lược. Trong đọ̣t hoạt động vũ trang này, Đảng bộ đã khôi phục và phát triển được nhiều cơ sở trong đồng bào và hàng ngũ binh lính dịch.

[^27]Phong trào bố phòng, chống càn, đấu tranh chính trị, chống khủng bố trong đồng bào được Đảng bộ theo dõi sâu sát và chỉ đạo hợp lý từng lúc, từng nơi. Cùng với Sơn Hà, Ba Tơ có phong trào chống dồn dân diễn ra quyết liệt và kiên trì nhất cả tỉnh. Có nơi quần chúng phá ấp, phá dồn dân lặp đi lặp lại đến 10 lần.

Đầu năm 1961, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi quyết định nhập hai huyện Ba Tơ và Minh Long thành huyện Ba Minh và chỉ định đồng chí Đinh Mô (Mười) làm Bí thứ. Trong thực tế, huyện Ba Minh chỉ mang danh nghīa. Hoạt dộng của các phong trào cách mạng ở hai huyện Minh Long và Ba Tơ do cán bộ địa phương lãnh đạo. Đầu năm 1962, huyện Ba Minh tách ra hai huyện như cũ. Đồng chí Đinh Xuân Trâm làm Bí thư huyện Ba Tơở thời gian này.

Tháng 5 năm 1961, lực lượng vũ trang của huyện và du kích ở các xã khu Bắc phối hợp với lực lượng của tỉnh dã diệt một trung dội địch tại Tà Ma (Sơn Hà). Chiến thắng này gây ra chuyển biến lớn trong đấu tranh vũ trang toàn miền núi. Bằng chiến thắng này, các đơn vị vũ trang và bán vũ trang các huyện miền núi chứng minh đã có đủ khả năng đánh và đánh thắng từng tiểu đội, trung đội lính chính quy của dịch. Ngày 9 tháng 10 năm 1961 Khu uỷ mở đọt tấn công tiêu diệt cứ điểm Giá Vụt. Cùng với các đơn vị của tỉnh và khu, lực lượng vũ trang và bán vũ trang của huyện đã tiến công vào cứ diểm và gây cho địch thiệt hại nặng nề. Sau khi ta tấn công vào Giá Vụt, bọn ngụy quyền ở tỉnh liền cho hai tiểu đoàn lính ngụy đi cứu viện, hòng tiêu diệt lực lượng ta. Tiểu đoàn 20 của Quân
khu $V$ dược sự hỗ trợ của du kích các xã Ba Tô, Ba Vì chặn đánh bọn này tại Trà Nô ( Ba Tô). Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, thông minh, quân chủ lực và du kích của ta đã dánh cho bọn lính ngụy tan tác. Số quân ngụy chết và bị thương là 450 tên, số xe quân sự bị ta phá hủy là 15 xe trong dó có 2 xe bọc thép và 2 xe Jeep. Ta bắt sống gần 100 tù binh và tiêu diệt tên tỉnh đoàn phó bảo an của ngụy ${ }^{1}$. Trận đánh tại Trà Nô là trận đánh tiêu diệt địch lớn nhất của quân và dân miền Tây lúc đó. Chiến thắng vang dội này dã góp phần tích cực vào việc nổi dậy giải phóng quê hương của đồng bào toàn miền tây tỉnh nhà. Phát huy thắng lợi của chiến thắng Giá Vụt, Trà Nô, ở khắp nơi trong huyện $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ}$, lực lượng vũ trang huyện và du kích các xã cùng nhau phối hợp dánh mạnh ngụy quân, ngụy quyền ác ôn và đốt rụi nhiều khu dồn dân của địch. Ngụy quyền tan vỡ từng mảng và ta giải phóng được nhiều xã như Ba Tô, Ba Chi, Ba Dinh...

Bước sang năm 1962, địch tăng cường mọi hoạt động đánh phá ta nhằm làm lực lượng ta bật ra khỏi quần chúng. Các loại quân địa phương của ngụy được huấn luyện, trang bị mạnh lên. Dân vệ ở Ba Tơ đều luân phiên đi học các khóa huấn luyện, vũ khí được trang bị mới. Một số tổng đoàn bảo an được trang bị 2 trung liên. Một số dân vệ xã cũng dược trang bị trung liên. Chúng đóng thêm nhiều cứ điểm lớn ở vùng giáp ranh Ba Điền ( $4 / 8$ cứ điểm lớn đóng thêm toàn miền Tây). Ở khu Bắc địch đóng thêm 3 cứ

[^28]điểm mới ở Đèo Nai, Eo Chim, Nước Lang. Như vậy, năm 1962 ở Ba Tơ địch có 7 cứ điểm: Đèo Nai, Đèo Lâm, Eo Chim, Làng So, Làng Hoăn Ròn, Dốc Mốc, Đá Bàn. Ở các chốt điểm, đồn bót địch bắt đầu tổ chức hệ thống viễn thông bằng vô tuyến điện nhẹ hoặc bộ đàm để liên lạc, theo dõi tình hình.

Từ năm 1962, địch chú trọng việc xây dựng và hoạt dộng của hệ thống tình báo. Vào tháng 2 năm 1962, Nha công tác xã hội miền Thượng đã đào tạo cho ngụy quyền Ba Tơ một tiểu đội biệt kích tình báo và liên tục mở các lớp tình báo cho dân vệ (mỗi lớp một tháng rưỡi). Chúng xúc tiến đào tạo tình báo trong người dân tộc Hrê và thực hiện quân sự hóa cho một số phụ nữ. Chúng bắt 171 thanh niên Ba Tơ vào lính.

Địch thực hiện xây dựng ấp chiến lược, dồn dân năm 1962 có tính chất quy mô và tàn bạo. Chúng xây dựng ấp chiến lược trên địa bàn huyện bằng sức dân. Khi xúc dân phá lúa, bắn bừa bãi vào đồng bào, chúng trắng trợn tuyên bố: "Có chết một nửa cūng cứ làm, ai bị thương thì khiêng ra, người khác tiếp tục xây ấp chiến lược" và "có lúa cũng không sống được, chỉ có ấp chiến lược mới sống". Trong việc xây ấp chiến lược, chúng bắt đầu sử dụng cọc sắt, dây kẽm gai rào vi thay cho tre. Ba Tơ có 7 khu gom dân với 3.572 người trong đó có khu Đá Bàn kiên cố. Địch đánh phá căn cứ cách mạng và vùng sâu, tập kích vào cơ quan của ta; qua đó chúng thực hiện âm mưu cấy điệp vào nội bộ ta và quần chúng. Việc càn của địch năm 1962 có nhiều điểm mới so với trước, đó là tăng cường phi pháo mở
dường, sử dụng phi co trực thăng đổ bộ quân, kết hợp nhiều loại quân trong một lần càn, càn xong thì gài mìn và lựu đạn lại mới rút. Điển hình trong toàn tỉnh, toàn khu là ngày 2 tháng 4 năm 1962, chúng mở càn lớn ở Ba Điền, dùng phí cơ trực thăng chuyển quân cơ động để đổ quân tiếp viện, bao vây ta, tập kích thẳng từ trên xuống. Trong trận càn này, chúng sử dụng 8 khu trục, 16 trực thăng. Tiếp đó, ngày 18 tháng 4 chúng càn khu Đông, ngày 6 tháng 10 chúng càn vào khu Nước Đang (Ba Trang). Các cuộc càn của địch gây cho ta nhiều tổn thất về người và tài sản. Tổng cộng cả năm 1962 địch càn lớn ở Ba Tơ 15 trận, mỗi trận càn kéo dài từ 1 dến 7 ngày với lực lượng bộ binh từ 1 đại đội đến 3 tiểu đoàn có pháo binh, không quân phối hợp, có lúc sử dụng bọn thủy quân lục chiến và quân dù. Chúng nặng về đánh phá vùng giáp ranh và vùng ta đang đấu tranh phá thế kẹp. Ngoài các trận càn lớn địch còn tiến hành nhiều cuộc càn nhỏ từ 1 trung đội đến 2 trung đội nhằm lục lạo, cướp bóc, khủng bố, hãm hiếp, đốt phá của cải và tìm lực lượng, tài liệu của ta. Chúng ra sức làm cho ta khó khăn về hành lang hoạt động, về chỗ đứng của các cơ quan, quân chủ lực khu, lực lự̛̣ng vũ trang tỉnh và địa phương. Đánh vào khó khăn trong đđời sống của một số người, chúng dùng biện pháp mua chuộc, phát triển điệp ngầm trong đồng bào, cho lính giả đào ngũ cấy trong dân, dùng phụ nữ bất hảo để lôi kéo mua chuộc những người nhẹ dạ. Chúng giết cán bộ ta để cướp tài liệu và nguy hiểm hơn là cài người hoạt động nội tuyến gây cho ta thiệt hại ở một số nơi.

Bên cạnh việc cùng nhau ráo riết đàn áp phong trào cách mạng, trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền nảy sinh ra những mâu thuẫn nội bộ nặng nề. Việc lính Diệm đánh cố vấn Mỹ, chửi Mỹ xảy ra thường xuyên. Các lực lượng quân đội Diệm đánh giết nhau. Giữa quân đội và chính quyền có sự tranh chấp, loại trừ nhau. Tinh thần ngụy quân, ngụy quyền trở nên rệu rã dao dộng sau các đợt bị chiến sī và dồng bào ta tiến công tiêu diệt. Đảng bộ các huyện miền núi đã kịp thời phát động phong trào trừng trị bọn ác ôn, trấn áp tề điệp, xây dựng chính quyền tự quản. Chính quyền xā, thôn của địch ở Ba Tơ phần lớn bị tê liệt, bọn lính ngụy ngày dêm lo sợ.

Đời sống nhân dân trong các ấp chiến lược ở Ba Tơ bị dịch theo dõi, bóp nghẹt nên gặp nhiều khó khăn. Đồng bào căm thù địch cao dộ và hướng về cách mạng, tìm mọi cách ủng hộ cách mạng. Ở vùng giáp ranh, vùng tranh chấp đồng bào sống trong tình trạng bị địch càn quét nhưng vẫn tăng cường sản xuất để đóng góp cho cách mạng. Ở vùng ta làm chủ, Đảng bộ chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng và củng cố đội ngũ cách mạng, sã̃n oàng đánh địch giành thắng lợi khi có thời cơ.

Được sự chỉ dạo sâu sát của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Ba Tơ đã lãnh đạo phong trào cách mạng ở huyện trong thời gian này bằng sự tăng cường sức mạnh của dấu tranh chính trị và vũ trang vào hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền. Vùng ta làm chủ ngày càng được mở rộng và ngày càng có nhiều đồng bào thoát khỏi sự kìm kẹp, theo dõi của địch. Ở vùng căn cứ, mọi mặt đời sống văn hóa, kinh tế, xā hội được
nâng cao. Đồng bào hăng hái tăng gia sản xuất, giải quyết được phần lớn nhu cầu ăn mặc và tích lũy cho kháng chiến nhiều lương thực, thực phẩm. Ta giữ vững thế làm chủ các hành lang chiến lược trong huyện và ngày càng củng cố vững chắc thế hỗ trợ, giúp đõ nhau mọi mặt giữa Ba T d với các huyện miền núi và đồng bằng.

Năm 1962, Tỉnh uỷ phát động bốn phong trào lớn ở miền núi của tỉnh, đó là:

- Phong trào tẩy chay trò hề bầu cử tổng thống.
- Phong trào chống Mỹ 20.7.
- Phong trào chống dồn dân, bắt lính, khủng bố.
- Phong trào phát dộng quần chúng làm chủ núi rừng, phát huy chiến thắng Tà Ma , Giá Vụt, tăng cường bố phòng và du kích chiến tranh.

Chấp hành chỉ thị của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Ba Tơ phát động toàn Đảng bộ, toàn dân trong huyện hăng hái tham gia và lập thành tích xuất sắc trong mọi mặt chiến đấu và xây dựng nhất là đứng lên làm chủ núi rừng, xóa bỏ ngụy quân, ngụy quyền.

Đảng bộ Ba Tơ chú trọng công tác bố phòng và phát triển phong trào nhân dân du kích chiến tranh trong toàn huyện. Lực lượng bán vũ trang của quần chúng xuất hiện từ năm 1959 đã công khai đánh địch. Đội ngū du kích hình thành tận thôn xã và có chất lự̛̣ng chính trị cao, được trang bị tương đối đầy đủ để có thể phối hợp với lực lượng trên đánh mọi ndi. Đồng bào được phát động rào đường, lấp ngõ, bố phòng chống địch.

Ở những nơi xung yếu, đội du kích xã hình thành bộ
phận thường trực bám đồn, cảnh giới và sẵn sàng chống địch càn quét, lùng lội, đồng thời phòng thủ, trị an tại địa phương dể nhân dân yên tâm sản xuất. Đảng bộ nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong giai đoạn này là phát động một cuộc chiến tranh du kích lâu dài, toàn dân và toàn diện. Khắp các xã thôn, nhân dân cắm chông, đặt bàn chông, đào công sự, hầm tránh pháo, hầm bí mật.

Nhìn chung, trong năm 1962 phong trào du kích chiến tranh ở Ba Tơ phát triển từ lẻ tẻ đến chiến tranh nhân dân. Ba Tơ được đánh giá có phong trào nhân dân du kích chiến tranh khá nhất thời gian này ${ }^{1}$. Trong lực lượng du kích, đảng viên và đoàn viên đóng vai trò nòng cốt.

Tháng 8 năm 1962, khu và tỉnh phát động xây dựng làng chiến đấu. Đến cuối năm 1962, ở Ba Tơ và các xā huyện Sông Hrê có 153 du kích và tự vệ nhân dân ${ }^{2}$.

Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào phát triển mạnh hơn trước về số lượng lẫn chất lượng. Trong năm 1962, nhiều cuộc biểu tình, kiến nghị của nhân dân chống khủng bố, chống càn quét, gom dân, đòi tự do làm ăn đã nổ ra khắp hai huyện. Nhân dân trong các ấp chiến lự̛̣c đòi về nhà cū, đòi tự do đi lại làm ăn, đòi bồi thường hoa màu bị phá. Đồng bào Ba Tơ và Minh Long đã có 75 lần kiến nghị, 40 lần biểu tình đấu tranh trực diện với địch. Đồng bào mở 3 cuộc đại náo với 2.163 người tham

[^29]gia, phá rào vi, phá ấp, phá đường, phá cầu cống, cắt dây điện thoại... gây cho địch nhiều khó khăn. Nổi nhất trong phong trào dấu tranh chính trị ở Ba Tơ thời gian này là 300 gia đình đồng bào ở dọc Đường số 5A tự đốt khu dồn dân trở về quê cũ.

Công tác binh vận được quan tâm thường xuyên. Đảng bộ đã mở các lớp giáo dục cho số nhân viên chính quyền địch bị tan rã, trong hàng ngũ tù binh, trong gia đình binh lính. Qua giáo dục của ta, nhiều nhân viên trong bộ máy ngụy quyền, ngụy quân bỏ hàng ngũ, mang vũ khí về với ta hoặc về nhà làm ăn. Nhiều nơi, đồng bào biết vận dụng công tác này vào cuộc đấu tranh của mình... Ở cấp huyện có cán bộ chuyên trách công tác binh vận. Tuy nhiên có lúc, có nơi phong trào chưa đều, còn bỏ lỡ cơ hội, nặng về trừng trị hơn giáo dục.

Trong vùng giải phóng và làm chủ, Huyện uỷ đẩy mạnh phong trào tương trợ sản xuất giữa thôn xóm với nhau. Huyện uỷ đã phát động phong trào trồng cây lương thực và cây hoa màu dạt kết quả tốt. Các tổ vần, đổi công, tương trợ lao động được xây dựng và hoạt động tốt. Huyện đã giúp cho nông dân lúa giống, nông cụ để sản xuất. Việc chăn nuôi được chú ý, cứ 3 người có 1 con heo, 2 người có 1 con gà. Ở một số xã đồng bào khôi phục lại các nghề thư công như rèn nông cụ, dệt, chằm nón, đóng cối xay... Ta tổ chức các cửa hàng trao đổi nông sản, hàng hóa, nông cụ để giải quyết nhu cầu của đồng bào.

Huyện ủy cử cán bộ đi học các lớp giáo dục do tỉnh mở. Ơ huyện có một số lớp bồi dưỡng giáo viên, học chữ
cho chiến sī, cán bộ và nhân dân được tổ chức. Điều đáng chú ý là huyện tổ chức được một lớp đào tạo chữ Hrê cho cán bộ, chiến sĩ ở Ba Lế. Trẻ em người dân tộc thiểu số được học cả chữ của dân tộc mình và chữ phổ thông.

Việc giữ gìn vệ sinh phòng bệnh liên tục được phát động. Hằng tháng đồng bào tổ chức các cuộc tổng vệ sinh làng xóm. Cán bộ bám sát quần chúng vận động ăn ở vệ sinh, dời chuồng trâu, chuồng heo xa nhà ở, ăn cơm bằng chén đũa. Vào tháng 3 và tháng 8 thường xảy ra dịch kiết lỵ và tiêu chảy, ngành y tế hai huyện đã kịp thời chưa trị cho đồng bào và dập tắt bệnh dịch. Phong trào sản xuất thuốc nam ở Ba Tơ phát triển mạnh, có cơ sở sản xuất và chế biến. Mỗi xã đều có túi thuốc để kịp thời chữa bệnh cho đồng bào, cán bộ và chiến sĩ.

Năm 1962 đội văn nghệ của Ba Tơ được thành lập để phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ của đồng bào.

Đến cuối năm 1962 ở huyện Ba Tơ và Sông Re có 15 xã gồm 15.000 dân được giải phóng hoàn toàn, 13 xã còn ở trong tình trạng tranh chấp và địch chiếm đóng. Hội viên thanh niên giải phóng có 364 người, phụ nữ giải phóng có 449 người, nông dân giải phóng có 1.742 người.

Năm 1963, trong hoạt động của Mỹ - Diệm nổi lên 4 âm mưu lớn, đó là:

1. Ra sức càn quét, dồn dân, tấn công vào căn cứ ta và các vùng ta đã phá kìm kẹp, đi đôi với lùng ráp tiêu diệt lực lượng ta, phản ứng mạnh trước hoạt động mở ra phía trước của ta.
2. Tăng cường xây dựng quân chính quy và địa phương giư ấp chiến lược.
3. Đẩy mạnh chính sách chiêu hồi, âm mưu tố cộng.
4. Triệt để phá hoại và bao vây kinh tế.

Trên địa bàn Ba Tơ, địch đóng thêm một số đồn bót dọc theo sông Re, tổ chức các khu phòng thủ Ba Tô, Giá Vụt. Từ dầu năm 1963 ở Ba Tơ và Sông Re địch có 8 cứ điểm lớn, với nhiều đồn bót, cứ điểm nhỏ nằm ở các vị trí quan trọng. Chúng mở đường nối liền các đồn bót để cắt nhỏ từng vùng. Chúng củng cố lại đoạn đường Ba Tơ đi An Lão và sửa chữa lại sân bay. Binh lính địa phương (bảo an, dân vệ) được tăng cường số lượng có thể phối hợp với lính chính quy đi càn. Bắt đầu từ năm này chúng tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng giữ ấp (thanh niên tân trang) và đưa quân số lên trung dội, tăng rất nhiều so với năm 1962.

Địch bắt ở hai huyện Ba Tơ và Sông Hrê 725 thanh niên vào lính. Ngoài ra chúng thường xuyên bắt nhân dân tập dùng vũ khí để canh gác.

Chúng mở trung tâm huấn luyện Đá Bàn, Giá Vụt cho các sắc binh lính và cố vấn $\mathrm{Mỹ}$ phụ trách việc tập dượt, huấn luyện. Thiếu nhi lứa tuổi 14 đến 15 cũng bị chúng bắt tập quân sự.

Từ tháng 1 dến tháng 6 năm 1963 dịch mở chiến dịch Trung - Nghīa đánh phá vùng căn cứ ta ác liệt. Trong chiến dịch này chúng tổ chức các cuộc càn lớn từ 1 dến 2 trung đoàn và càn vừa từ 2 trung đội đến 2 đại đội. Tính chung trong chiến dịch, chúng thực hiện ở địa phương ta

80 cuộc càn quét, lùng sục lớn nhỏ. Các cuộc càn mang tính chất chà đi xát lại nhiều lần. Đáng chú ý là ở các cuộc càn tháng 2 ở 4 xã khu Đông, tháng 8 ở các xã khu Nam, khu Trung chúng dùng hỏa lực mạnh, càn quét táo bạo, dùng không quân phối hợp. Chúng ném bom và bắn pháo dày dặc vào vùng ta gây thiệt hại lớn cho dồng bào. Trong các cuộc đi càn chúng đốt nhà, ruộng, cướp lúa, muối, mạ, trâu bò, heo, nồi, chiêng, ché của đồng bào theo khẩu hiệu 3 sạch: cướp sạch, bắn sạch, đốt sạch. Mục đích của chúng là làm cho đồng bào ta không yên tâm sản xuất, lực lượng ta không phát triển được.

Đến giũa năm 1963, Mỹ - Diệm đã lập trên địa bàn 2 huyện 16 ấp chiến lược với dân số bị dồn là 8.544 người ${ }^{1}$. Sau khi dồn được dân vào ấp, chúng kèm chặt dân, thực hiện âm mưu tố cộng, truy tìm cơ sở ta trong quần chúng.

Chúng thực hiện âm mưu chiêu hồi, chiêu hàng nhằm lũng doạn tư tưởng cán bộ chiến sĩ ta nhất là số thanh niên mới tham gia cách mạng. Chúng trá hình làm cán bộ, thương lái, ban đêm ra chòi ngủ (ở Ba Giang), ban ngày dò xét, thăm hỏi trong làng. Chúng sử dụng phụ nữ và thiếu niên trong việc dò xét tình hình. Ta bắt được một thiếu niên đã chỉ cho địch nơi cán bộ, du kích của ta ở, gồm tất cả $7 \mathrm{vụ}$ và được địch thưởng $500 \mathrm{~d}^{2}$.

Địch ra sức mị dân, lợi dụng tình cảm dân tộc, lợi dụng sự khó khăn của một số đồng bào mà chống phá cách

[^30]mạng. Chúng cướp của ở nơi này đem cấp cho nơi kia chút ít để mua chuộc dụ dỗ đồng bào. Trong năm 1963 địch đã lôi kéo được 86 người về hàng chúng (nhiều nhất là ở Ba Tằng, Ba Dinh) ${ }^{1}$.

Ở vùng chúng kiểm soát, chúng kìm kẹp đồng bào bằng chế độ quân quản với bộ máy bình định nông thôn và Ban an ninh dân sự.

Việc địch tăng cường dồn dân, lập ấp, truy quét lực lượng ta làm cho ta kiệt quệ về kinh tế, dẫn đến đời sống cán bộ, chiến sĩ và đồng bào gặp nhiều khó khăn. Nạn đói, đau, lạt muối, thiếu thốn giống và nông cụ đe dọa nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và kháng chiến. Cả hai Đảng bộ (Ba Tơ và Sông Hrê) đều xác định nhiệm vụ của mình trong thời gian này là hết sức nặng nề. Huyện uỷ hai huyện đã nhận định tình hình ta và dịch một cách nghiêm túc và quyết tâm tiếp tục lãnh dạo cuộc kháng chiến chống $\mathrm{Mỹ}$, cứu nước của đồng bào đến thắng lợi dù phải vự̛̣t qua những thử thách và hy sinh to lớn. Căm thù giặc cao độ, phát huy truyền thống ngoan cường, khắp các nơi trong huyện, đồng bào, chiến sĩ hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đã dũng cảm chịu đựng và vượt mọi khó khăn, thiếu thốn thề chiến đấu đến cùng với bè lũ cướp nước và bán nước. Từ cụ già đến em nhỏ trên đất $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ}$, ai cũng tích cực tham gia mọi mặt kháng chiến.

Tháng 2 năm 1963, tại xã Ba Điền, Đại hội Đảng bộ

[^31]Ba To lần thứ nhất (trong kháng chiến chống Mỹ) được triệu tập. Các đại biểu về dự đại hội đều mang tinh thần của đồng bào Ba Tơ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, bảo vệ và làm chủ quê hương. Đại hội đánh giá chặng đường đã đi qua và phân tích đúng mức những khó khăn, thuận lợi trong thời gian sắp đến. Toàn thể Đại hội nhất trí thông qua các nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ mới là:

1. Động viên chính trị toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vươn lên xốc tới đánh bại mọi âm mưu của kẻ thù
2. Phát động mạnh mẽ phong trào nhân dân du kích chiến tranh, tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh chính trị.
3. Giành quyền làm chủ toàn bộ vùng tranh chấp ở vùng cao của huyện.
4. Khôi phục và mở rộng phong trào diệt ác, phá kìm, giải phóng quê hương của nửa năm 1962 trở về trước.
5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc xây dựng mọi mặt ở vùng căn cứ, chuẩn bị thực lực sẵn sàng tán công địch khi có thời cơ.

Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Văn Sáu làm Bí thư.
Bước vào năm 1963, các lực lượng vū trang và bán vū trang Ba Tơ đã trưởng thành nhanh chóng và đủ sức chống càn quét, tiêu hao nhiều sinh lực địch. Cán bộ và chiến sĩ thể hiện tinh thần hy sinh anh dūng và tiến bộ trong chiến đấu, được tỉnh đánh giá có nhiều thành tích. Ngày đêm cán bộ, chiến sĩ bám sát địch trên Đường số 5 A , đánh phá giao thông. Lực lượng du kích và tự vệ mật hợp pháp kết hợp với công tác binh tề vận đẩy mạnh việc diệt
ác, phá kìm, phá bung ấp chiến lược. Ở vùng tự do, đồng bào cùng chiến sĩ, du kích của huyện, xã đã có kết quả trong chống càn, chống biệt kích do thám, bảo vệ sinh hoạt, đời sống và sản xuất của đồng bào. Đến cuối năm 1963, ở mỗi xã có một trung đội du kích, các xã phá kìm kẹp có từ 1 trung đội trở lên, nơi nào có cơ sở là có tự vệ mật.

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 1963, đồng bào và chiến sĩ ta đã chống trảa quyết liệt các trận càn của địch ở Ba Ngạc, Ba Gia, Ba Điền. Ta tiêu diệt tại chỗ 50 tên, bắt bị thương 26 tên, bắn rơi một máy bay (du kích bắn rơi bằng súng trường). Đến ngày 27 tháng 4 năm 1963, Đảng bộ huyện chỉ đạo lực lượng vũ trang đánh địch trên Đường số 5 A từ Ba Tơ đi Giá Vụt. Ở trận này ta đã phá hủy 11 xe quân sự, thu 12 xe quân trang, quân dụng của địch, đánh nát 1 tiểu đoàn địch trong đó có 120 tên bị chết, bị thương và 60 tên đầu hàng. Số còn lại chạy rối loạn về cứ diểm Vạn Lý (Phổ Phong, Đức Phồ).

Từ đầu năm 1963, tại chốt Trường An (Ba Động) địch đã củng cố lại lực lượng, xây dựng công sự chắc chắn và cho một đại đội bảo an thường trực chốt giữ. Để tạo điều kiện cho dân đứng lên phá dồn dân để trở về quê cũ, Huyện uỷ chỉ đạo lực lượng vū trang huyện kết hợp cùng du kích Ba Động mở đọt tấn công diệt chốt này vào tháng 6 năm 1963. Sau một thời gian tấn công quyết liệt ta đã tiêu diệt một số tên, thu 35 súng, phá vỡ các công sự. Cùng với diệt chốt ta san phẳng ấp chiến lược Ba Lãnh, Ba Sơn. Đồng bào nổi dậy phá kèm chạy về làng cũ. Ở
huyện Sông Hrê ta phá bung ấp chiến lược Làng Trăng. Trong ấp chiến lược này ta có cơ sở theo dõi nắm chắc tình hình địch và làm công tác phát động quần chúng. Ta sử dụng một bộ phận lực lượng vũ trang dịa phương kết hợp với du kích bao vây, bắn tỉa địch, làm công tác nghi binh, buộc địch phải rút về đồn, nà̀m im ở ấp chiến lược đó. Ta lãnh đạo đồng bào đốt phá ấp, đưa dân về vị trí đã chuẩn bị sã̃n sàng và làm công tác bố phòng, chuyển nơi đó ngay thành làng chiến đấu. Tiếp theo ta tấn công buộc địch rút bỏ 2 cứ điểm khác và chớp thời cơ lãnh đạo đồng bào phá sạch 1 ấp, giải phóng liền 3 xã. Tổng cộng đến cuối năm 1963 ta phá sạch 4 ấp và đưa hơn 3.600 người ra khỏi ấp trở về chỗ cũ ${ }^{1}$.

Song song với hoạt động vũ trang tiêu diệt địch, Đảng bộ 2 huyện lãnh đạo sâu sát phong trào đấu tranh chính trị. Trong tình hình địch khủng bố ác liệt, đời sống khó khăn, tư tưởng nhân dân diễn ra phức tạp, Đảng bộ hai huyện chủ trương đưa phong trào có bước nhảy vọt về lượng và chất. Lực lượng đấu tranh chính trị đã có hệ thống tổ chức, đội ngū chỉ huy từ huyện đến xã. Nhân dân ngày ngày đấu tranh phá ấp, phá đồn, đòi trừng trị bọn ác ôn, đòi bồi thường nhân mạng, đòi mở các chọ (Ba Lãnh, Ba Động, Ba Lâm...), chống bắt lính, chống bắn và bắt trâu, bò. Địch đã phải bồi thường cho nhân dân một số tiền và hứa giải quyết nhiều yêu sách của dồng bào. Đồng bào ở

[^32]ấp Làng Trăng vạch mặt âm mưu dụ dỗ, mua chuộc của địch. Quần chúng kêu gọi binh lính tố cáo tội ác của địch và nổi dậy giết chết tên ác ôn Trới Khát ở Ba Vi.

Những thành tích đạt được trong đấu tranh có phần đóng góp tích cực của công tác binh tề vận. Tỉnh đã đánh giá cao phong trào binh vận ở Ba Tơ. Qua cơ sở, ta vận động binh lính đào, rã ngũ ngày càng nhiều và xây dựng được cơ sở nội ứng trong ngụy quân, ngụy quyền. Bằng các hình thức như đưa thư, rải truyền đơn, gọi loa, bí mật tập hợp binh lính để giáo dục chính sách... ta đã thu được một số vũ khí, quân trang, quân dụng và làm cho tư tưởng địch ngày càng lung lay. Trong năm đó ở Ba Tơ và Sông Re có 580 lính cộng hòa, bảo an, dân vệ chạy về với nhân dân, với cách mạng ${ }^{1}$.

Sau khi được học tập có kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Khu uỷ, chỉ thị về xây dựng hoạt động của lực lượng vũ trang và bán vū trang, đẩy mạnh phong trào nhân dân du kích chiến tranh của Ban quân sự khu, Đảng bộ 2 huyện có chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ dạo công tác này.

Hưởng ứng cuộc vận động toàn tỉnh "Hướng về phục vụ cho du kích, cho xã thôn chiến đấu", Đảng bộ đã vận dụng linh hoạt phương châm đấu tranh hai chân ba mũi trong lãnh đạo mọi mặt kháng chiến. Các cấp uỷ Đảng phân công người vào bộ máy quân sự. Hệ thống chính trị

[^33]viên được hình thành từ huyện xuống xã đội, trung đội. Đảng bộ chủ trương tăng cường đảng viên, đoàn viên làm nòng cốt trong các lực lượng.

Từ năm 1963, một số xã thôn chiến đấu xuất hiện và chống càn, chống lùng sục có hiệu quả. Bằng các biện pháp cắm chông, đào hầm chông, gài bẫy, gài mang cung, ta đã làm cho địch bị tiêu hao nhiều sức và của. Trong báo cáo cuối năm 1963 của Tỉnh uỷ, công tác bố phòng của Ba Tơ và khu VI được đánh giá là khá nhất trong toàn tỉnh, cụ thể như sau:
(Số liệu trước của huyện Ba Tơ và khu VI, số liệu sau của toàn miền Tây).

- Cắm chông các loại 10.712 .109 cây/27.515.629 cây.
- Đào hầm chông 99.714 hầm/120.221 hầm.
- Gài mang cung 11.119 chiếc/12.500 chiếc.
- Hầm trú ẩn 5.814 cái/ 6.500 cái.
- Hầm chống xe tăng 15 cái (ở khu VI).
- Cọc chống máy bay 37.010 cái $^{1}$.

Giữ vững và phát triển mọi mặt ở vùng căn cứ, vùng làm chủ, Đảng bộ 2 huyện bám sát việc chăm lo, cải thiện đời sống đồng bào và chiến sĩ, xây dựng chính quyền, đoàn thể vūng mạnh. Năm 1963, trong điều kiện địch đánh phá ác liệt nhất từ trước đến nay, thiên tai xảy ra quanh năm, Đảng bộ đã phát động phong trào tăng diện tích sản xuất, trồng nhiều cây màu và đồng bào Ba Điền đã hưởng ứng tốt phong trào này. Việc sản xuất tự cung, tự cấp trong các

[^34]cơ quan, lực lượng vū trang được tăng cường. Nhờ sự giúp đ̃̃ một phần của tỉnh và tinh thần vượt khó, vượt khổ của đồng bào, chiến sī, nạn đơi ở Ba To bị đẩy lùi từng bước, đời sống dần dần được khôi phục, thoát khỏi nạn dói khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Dù khó khăn, đói cơm lạt muối, đồng bào Ba Tơ vẫn làm tốt công tác động viên nuôi quân và được Tỉnh uỷ đánh giá cao. Nhiều gia đình ăn củ để đóng góp lúa gạo cho cách mạng. Trong 2 vụ (tháng 3 và tháng 8 ) đồng bào đã đóng góp 38.689 ang lúa và 41.000 đ cho quȳ kháng chiến toàn tỉnh.

Đảng bộ đẩy mạnh việc phát triển giao lưu hàng hóa, khai thác lâm thổ sản, giải quyết nạn lạt muối, thiếu vải mặc cho dân. Công tác y tế, giáo dục được thường xuyên chăm lo. Đời sống văn hóa, tinh thần dược nâng cao, báo chí ở vùng giải phóng ngày càng nhiều. Ở cả 2 huyện có đội văn nghệ tập trung sau do điều kiện khó về kinh tế nên giải tán về làm nòng cốt cho phong trào xā. Một số xã tổ chức được đội văn nghệ nhân dân lấy trường học, thiếu nhi làm nòng cốt. Trình độ văn hóa của nhân dân được nâng lên rất nhiều. Đến cuối năm 1963, ở Ba To cứ 6 người có 1 người học chū, trong khi đó trong thời Pháp thuộc tỷ lệ là 1 người/563 người, thời kháng chiến chống thực dân Pháp là 1 người/ 37 người. Số nũ đi học ngày càng nhiều. Việc học chữ đã đem lại kết quả tốt cho liên lạc bằng báo cáo, viết thư. Đã chấm dứt tình trạng cán bộ chạy chân, báo cáo miệng như trước ${ }^{1}$.

[^35]Ngày 01 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính của một số tướng līnh ngụy do Mỹ giật dây tại Sài Gòn dã làm sụp đổ chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Ngụy quân, ngụy quyền sau đảo chính hoang mang, rệu rã. Phong trào cách mạng miền Nam dâng lên cao, mọi lực lượng đấu tranh vì độc lập và thống nhất Tổ quốc chuẩn bị sẵn sàng giáng những đòn đau vào bè lũ cướp nước và bán nước.

Sự sụp đổ của chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm tại miền Nam đã làm cho ngụy quyền, ngụy quân ở Ba Tơ suy sụp tinh thần, rệu rã tư tưởng. Huyện uỷ Ba Tơ tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ về việc phát dộng mạnh hơn nưa mọi lực lượng cách mạng đánh thả̉ng vào quân thù, đā họp và phân công trách nhiệm cụ thể từng đồng chí cán bộ, đảng viên bám sát, kịp thời lãnh đạo các phong trào. Đồng bào khắp huyện đã nhất tề đứng lên đập tan chính quyền thôn xã của ngụy từng mảng lớn. Các tổ chức chính trị phản động tan rã. Đa số các ấp chiến lược của địch dựng lên bị nhân dân nổi dậy phá vỡ hoặc biến thành làng chiến đấu của mình. Việc càn quét, lùng sục của dịch vào vùng ta bị đánh trả quyết liệt và ngày càng giảm dần.

Gặp phải khó khăn nghiêm trọng và bị ta đánh đau, hoạt động quân sự của địch mang tính chất nặng về phòng thủ. Chúng tìm cách xây lại những ấp chiến lược bị vơ, co cụm cố thủ những vùng xung yếu như chung quanh Trường An, Giá Vụt. Tháng 3 năm 1964 tập đoàn bình định nông thôn được thành lập ở hai huyện dựa lưng bọn ngụy quân hoạt động tại các trọng điểm. Chúng tổ chức những toán sưu tầm (thuộc hệ thống tình báo trung ương)
đi sâu lùng sục vùng ta. Ở các vùng tranh chấp, chúng tổ chức các cuộc càn quét, khủng bố và thành lập các đoàn bình định. Bọn ngụy quân bám sát hành lang, nắm quy luật đi lại của ta và đồng bào để tổ chức phục kích. Ngụy quyền Ba Tơ tung nội gián vào cơ quan ta với ý đồ ăn cắp tài liệu, gây chia rẽ nội bộ. Chúng dẩy mạnh chiêu hồi, chiêu hàng bằng báo chí, tranh ảnh, truyền đơn, gọi loa từ máy bay và bằng cả việc khống chế lợi dụng thân nhân, bạn bè của đồng chí, đồng bào ta. Ở trung tâm quận lỵ và các xã còn kiểm soát được, địch tiến hành phân loại quần chúng, lập phiếu kiểm tra gia đình, lý lịch cá nhân để uy hiếp đồng bào.

Tháng 6 năm 1964, địch xây thêm 4 cứ điểm mới với kiến trúc kiên cố và trang bị mạnh: Gò Mành, Gò Tàu Bay, Đồn Gọi Dung, Đồn Dốc Đứng. Ở mỗi cứ điểm chúng đào công sự, đào ngầm sâu, xây lô cốt, rào thép gai, gài mìn, lựu đạn dày đặc ngoài chiến hào. Chúng tập trung sức xây dựng khu căn cứ Giá Vụt (đến năm 1966 Giá Vụt trở thành khu huấn luyện biệt kích). Thỉnh thoảng địch tổ chức những cuộc càn lớn. Tháng 8 năm 1964 chúng dùng hỏa lực, lực lượng bộ binh phối hợp với các binh chủng không quân, nhảy dù, chà đi xát lại ở các xã Ba Điền, Ba Giang, Ba Lang, Ba Sơn, Ba Khâm, Ba Bích, Ba Trang với lực lượng quân từ hai đại đội đến tiểu đoàn.

Trong càn quét, hành quân lùng sục, chúng đốt phá, cướp bóc tài sản của đồng bào, gây nên những tội ác dã man mà không trời đất nào có thể dung thứ được. Cùng với càn quét, cướp phá, My - ngụy sử dụng máy bay rải chất độc
hóa học khắp vùng cao, vùng làm chủ của ta. Cây cối hoa màu bị chết trụ̣i, đồng ruộng, nương rẫy nhiều nơi hoang hóa, nặng nhất là Ba Điền, Ba Sơn, Ba Lang, Ba Lãnh.

Sang năm 1965, địch vừa khẩn trương xây dựng lực lượng vừa tăng cường tấn công giành đất, giành dân với ta quyết liệt. Chúng mở chiến dịch "Chim ưng" đánh phá ta dữ dội nhằm ngăn chặn phong trào cách mạng ngày càng phát triển sâu rộng vào các vùng chúng kiểm soát. Chúng tổ chức các tổ "nhận mặt", "tổ săn", "tổ ám sát" nhằm đánh phá sâu hàng ngū cửa Đảng, cơ sở cốt cán của ta trong quần chúng. Nửa cuối nãm 1965 , địch tổ chức chiến dịch "Trường Sơn" nhằm lấn ehiếm vùng ta theo kế hoạch vết dầu loang. Bọn gián điệp hoạt dộng mạnh ở vùng ta bằng con đường hợp pháp như giả dạng buôn bán, thăm viếng, đi rẫy, đi rừng... Trong năm, ta đã phát hiện 40 tên ở Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ. Tính chung tài sản và người bị thiệt hại do địch gây nên trong 2 năm ở Ba Tơ (từ tháng 2 năm 1963 dến tháng 6 năm 1965) vào khoảng như sau:

- Nhà ở bị đốt phá 1.639 cái.
- Nhà ruộng bị đốt phá 959 cái.
- Số lúa bị đốt 1.609 ang.
- Nhà mả bị đốt 75 cái.
- Lúa bị cướp 20.380 ang.
- Gạo bị cướp 4.266 ang.
- Muối bị đốt và cướp 1.915 lon.
- Mỳ bị phá hủy 361.100 bụi.
- Trâu bị่bắt và bị bắn chết 620 con.
- Heo bị bắt và bị bắn chết 4.376 con.
- Gà bị bắt và bị bắn giết 3.393 con.
- Số nồi bảy bị cướp 214 chiếc.
- Số chinh bị cướp 32 bộ.
- Số ché bị cướp và bị đập vơ 299 cái.
- Số cuốc bị cướp và bị phá hủy 49 lưỡ.
- Số cày bị cướp và bị phá hủy 151 lưỡi.
- Quần áo cà tu bị đốt 596 bộ.
- Ngựa bị giết 3 con.
- Rađio bị cướp 1 cái ${ }^{1}$.

Nhận định tình hình dịch ngày càng sa vào khó khăn, không gượng dậy nổi và lực lượng ta lớn mạnh, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chủ trương nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, kiên trì phương châm đấu tranh, xây dựng căn cứ miền núi vững mạnh, hỗ trợ cho phong trào cách mạng ở đồng bằng. Tiếp thu và chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ dạo, lānh dạo của Tỉnh uỷ, Đảng bộ 2 huyện Ba To và Sông Re phát dộng cuộc chiến đấu yêu nước toàn dân, toàn diện. Huyện uỷ hai huyện đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh dạo của Đảng trong mọi mặt của kháng chiến bằng việc thực hiện kiềng ba chân vững chắc. Hàng loạt cán bộ, đảng viên ngày đêm bám sát quần chúng, xây dựng cơ sở, xác dịnh các phong trào. Đa số các đồng chí không ngại khó, ngại khổ thề sống chết bám chặt lấy quần chúng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

[^36]Lực lượng vũ trang và bán vũ trang của huyện dã bắt đầu đánh được những trận tiêu diệt hàng trung đội hay liên đội bảo an, biệt kích của địch. Công tác bảo đảm xây dựng mạnh mẽ và vưng chắc làng chiến đấu về thực lực bên trong được phát dộng đều khắp các xã. Tháng 8 năm 1964, du kích các xã Ba Động, Ba Lâm, Ba Cung dã phối hợp cùng một bộ phận của Tiểu đoàn 95 (Quân khu V) phục kích trên đoạn Đường số 5A từ Trường An đi Ba Tơ, tiêu diệt ba trung dội bảo an và một trung dội biệt kích, thu 49 súng các loại. Các xã dọc theo vùng tranh chấp đã hình thành những tuyến chiến đấu đối phó với càn quét, lùng sục của địch. Ở những nơi này, Đảng bộ chủ trương lãnh đạo công tác chống dồn dân, phá ấp chiến lược với phương châm 2 chân 3 mũi, giữ thế hợp pháp cho quần chúng. Ở vùng địch kiểm soát, ta đấu tranh thu hẹp phạm vi kiểm soát, phát triển cơ sở bên trong quần chúng, đẩy mạnh phong trào dấu tranh chính trị, làm công tác binh vận tốt để phá lỏng thế kẹp cera dịch.

Lực lượng vũ trang của huyện lúc này có 3 trung đội (kể cả công binh). Các xã có từ 1 trung đội du kích trở lên. Bằng các đợt tiến công tiêu diệt địch, các chiến sĩ đã hỗ trọ̣ có kết quả cho đồng bào các ấp, xã bị địch kẹp nổi dậy. Đồng bào đã phá hàng loạt ấp, đốt và dơ hàng trăm nóc nhà ở Đá Bàn, Ba Tằng... kéo nhau về làng cū. Các xã Ba Ngạc, Ba Xa, Ba Nam, Ba Tô, Ba Chi, Ba Giang, Ba Lế, Ba Lục, Ba Bích... được giải phóng. Thế kẹp của ngụy quân, ngụy quyền ở Trường An, Suối Loai, Gò Chùa, Dốc Mốc, Đá Bàn, Tài Năng... ngày càng lỏng dần. Ngoài việc
phá dồn, hỗ trợ cho đồng bào trở về, các chiến sĩ ta ngày đêm bám các đồn bắn tỉa, bao vây địch. Có một số nơi bị ta bao vây chặt, địch phải tiếp tế cho quân giữ chốt, giữ đồn bằng máy bay.

Phong trào bắn máy bay ở huyện Ba Tơ đạt thành tích khá. Chỉ trong tháng 7 năm 1964 ta bắn roi 3 máy bay của địch (trong đó có một đồng chí du kích bắn hạ 1 máy bay chỉ bằng 1 phát súng trường).

Trong đọt hoạt động xuân 1965, lực lượng vũ trang và du kích Ba To đánh địch ở Ba Gia , Ba Tằng, Ba Động, giải phóng trên 3.000 dân.

Hưởng ứng chiến dịch Lê Độ giữa năm 1965 do khu mở ra dể dìm sâu ngụy quân, ngụy quyền vào vũng lầy, bằng những đòn tiến công mãnh liệt, quân chủ lực của tỉnh và lực lượng vū trang, du kích địa phương giải phóng hoàn toàn 17 xã. Tỷ lệ dân số được giải phóng so với dân số toàn huyện chiếm trên $70 \% .11$ xã còn ở tình trạng tranh chấp và bị địch kẹp. Bộ máy ngụy quyền nhiều xã tan rã hoàn toàn hoặc phải chạy đi nơ khác. Ở phần lớn các ấp còn lại chỉ có bọn dân vệ canh giữ ấp ${ }^{1}$.

Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào phát triển mạnh cả mặt trực diện lẫn mặt không trực diện. Huyện uỷ đã xây dựng được tổ chức chỉ huy, chỉ đạo với đủ các bộ phận như liên lạc, trinh sát, binh vận... Trong đấu tranh chính trị hình thành những mūi chiến đấu dũng

[^37]cảm. Cán bộ sống hợp pháp trong phong trào xuất hiện và biết vận dụng phương châm đấu tranh trong từng lúc, từng nơi. Có thể nói ở thời gian này đấu tranh chính trị cũng quyết liệt như đấu tranh vũ trang. Tính đến tháng 9 năm 1965, Huyện uỷ hai huyện đã lãnh đạo 26 cuộc đấu tranh lớn, nhỏ với 3.084 lượt người tham gia. Nổi lên trong đấu tranh chính trị là đồng bào Ba Chi bị dồn trong ấp nổi dậy đờ về chỗ cū được 80 người. Đồng bào đấu tranh từ lẻ tẻ đến quy mô, có lúc có nơi dùng cả gậy gộc, giáo mác để đánh lại địch. Ở vùng căn cứ, vùng ta làm chủ, Huyện uỷ lãnh đạo và tổ chức nhiều cuộc biểu tình, mít tinh lớn. Nhiều cuộc biểu tình liên xã của đồng bào có vũ trang kéo đi dọc Đường chiến lược số 5 A thị uy với địch. Đồng bào các xã còn tổ chức nhiều cuộc hội nghị học tập tố khổ, tố cáo tội ác của địch.

Công tác binh vận được gắn liền với đấu tranh chính trị và vū trang. Ta đã có nhiều cơ sở nội ứng trong bọn ngụy quân, ngụy quyền. Trong năm 1965 ta vận động được 155 binh lính đào, rã ngū mang súng về với nhân dân, hạn chế được một phần xương máu của đồng bào, chiến sĩ.

Đi đôi với tấn công phía trước, Đảng bộ lãnh đạo sâu sát việc xây dựng phía sau. đ̛̉ các xã ta làm chủ, tư tưởng, đời sống vật chất và văn hóa của đồng bào được ổn định và phát triển. Ở Ba Động đồng bào đã đào 2.000 m giao thông hào và xây dựng ấp chiến_đấu. đ̛̉ Gò Xút, Bến Buôn, Ba Lâm đồng bào tạo nên nhiều đồi chông, bãi chông. Ba Lãnh có lũy và tuyến chiến đấu. Dọc Đường số 5 A các xã dựng
chướng ngại vật dài 2 km ở nhiều điểm khác nhau, cắm dọc đường 2.783.559 chông. Ở mỗi làng đồng bào đào hầm bí mật để cất giấu tài sản đề phòng địch càn tới cướp phá. Nhiều tấm gương chiến đấu, sản xuất phục vụ cho sự nghiệp cách mạng chung xuất hiện trong quần chúng. Ở thôn Nước Lá (Ba Lang) có cụ già bị mù cả hai mắt mà hàng ngày vót được cả nghìn chông trở thành niềm tự hào của toàn dân trong huyện ${ }^{1}$. Việc phát triển tăng gia sản xuất ở vùng ta làm chủ trở thành nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Mặc dù địch đánh phá liên tục với mức độ tàn ác, dã man làm cho cuộc sống đồng bào bị đói kém de dọa nhưng sản xuất của nhân dân vẫn giư được ổn định. Để chống đói và cứu đôi, Huyện uỷ phát động đồng bào, chiến sĩ tăng diện tích sản xuất, cải tiến ky thuật gieo trồng, chăm sóc lúa và hoa màu. Phong trào làm cỏ bón phân ở vùng giải phóng, ở vùng ta làm chủ phát triển sâu rộng. Đồng bào khai thác các mặt hàng lâm thổ sản như mật ong, mây, trầu cau, chè để trao đổi hàng hóa và muối. Huyện mở các chợ Ba Lãnh, Ba Lâm, Ba Bích. Dù trong năm 1964 bị thiên tai nặng nhưng đời sống đồng bào được cải thiện hơn trước. Một số nghề thủ công được khôi phục và phát triển lại như dệt, rèn, chằm nón. Đến cuối năm 1965 ở huyện đồng bào 11 xã ( 5 xã khu Bắc, 4 xã khu Đông và Ba Động, Ba Lâm) có mức sống tương đối dễ chịu, đồng bào 17 xã không lâm vào tình trạng thiếu đói từ 1 đến 2 tháng (thời kỳ giáp hạt). Nạn đói triền miên trong

[^38]đồng bào được xóa bỏ. Thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng, ở 3 xã Ba Động, Ba Lâm, Ba Điền, huyện đã chia 46 mẫu 6 sào đất cho 114 gia đình (gồm 606 nhân khẩu). Ngoài ra, 21 gia đình khác (gồm 166 nhân khẩu) dược giảm tô 330 ang lúa. Cũng trong nhữg năm này, phong trào chuyển nhà sàn thành nhà đất trở nên phổ biến trong đồng bào ở Ba Tằng và một số xã khác.

Đồng bào các dân tộc ở Ba Tơ tiếp tục dóng góp xứng đáng sức người và của cho kháng chiến. Vụ tháng 3 năm 1965, Huyện đã đóng góp cho quỹ động viên nuôi quân toàn tỉnh 61.845 ang lúa, gạo và 30.739 đồng. Trong 2 năm 1964, 1965 đồng bào đã tiễn đưa trên 150 con em tòng quân.

Ngoài ra, hàng tháng, Huyện cử dân công ra chiến trường phục vụ giao thông, vận tải, xây dựng cơ sở cho khu và tỉnh.

Công tác y tế phát triển khá, phòng và chống kịp thời bệnh dịch. Phong trào vệ sinh phòng bệnh có tác dụng thiết thực nâng cao sức khỏe quần chúng. Ngành giáo dục dẩy mạnh việc dạy và học. Số học viên bình dân học vụ và học sinh phổ thông ngày càng nhiều. Đội ngũ giáo viên thường xuyên được đào tạo và bồi dương ở tỉnh, huyện. Xã Ba Khâm trở thành xã đầu tiên của miền núi và là 1 trong 2 xã toàn tỉnh hoàn thành xóa nạn mù chũ, trơ thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển giáo dục toàn tỉnh ${ }^{1}$. Công tác thương binh xã hội được chú trọng. Một số

[^39]anh em thương binh về xã bắt đầu tham gia các công tác ở thôn xã.

Các tổ chức quần chúng được củng cố hơn trước, phát huy được vai trò của mình. Bộ máy các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông hội được xây dựng đến tận cơ sở. Toàn huyện có 775 doàn viên thanh niên ở 25 chi doàn, phụ nữ có 198 hội viên ở 17 ban, nông hội có 1.350 hội viên ở 13 ban, thanh niên tiền phong có 400 người ở 15 đội, hội viên mặt trận có 600 người ở 13 ban tự quản ${ }^{1}$.

Trong vùng giải phóng, công tác an ninh, phòng gian bảo mật được tăng cường. Các cấp chính quyền từ huyện xuống thôn thực hiện tốt việc trấn áp bọn phản cách mạng, diệt tề trừ gian. Đồng bào được học tập đầy đủ các nội dung cảnh giác và chống lại những thủ đoạn do thám, moi móc tin tức của bọn gián điệp biệt kích.

Tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trong suốt những năm tháng này huyện uỷ Ba Tơ (và cả Huyện uỷ Sông Hrê) luôn luôn xem việc xây dựng Đảng bộ vững vàng, đủ sức thực hiện mọi nhiệm vụ mà nhân dân và phong trào cách mạng giao phó là vấn đề quan trọng trước mắt và lâu dài. Công tác tư tưởng lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Phần lớn đảng viên tham gia học các lớp chỉnh huấn, các nghị quyết của các cấp bộ Đảng, đặc biệt là Nghị quyết tháng 1 năm 1961 của Trung ương Đảng,

[^40]Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện (2-1963), Nghị quyết của Khu uỷ về phát triển du kích chiến tranh và xây dựng làng xā chiến đấu ở miền núi. Riêng năm 1965, Đảng bộ hoàn thành 3 dợt chỉnh huấn của khu cho toàn Đảng bộ và cả quần chúng. Qua học tập và chỉnh huấn, hầu hết đảng viên tỏ rõ sự vững vàng lập trường tư tưởng, ý thức giai cấp, ý thức dân tộc. Các đồng chí đảng viên không ngại khoó, ngại khổ, không tiếc xương máu, mồ hôi, luôn luôn đi đầu trong mọi mặt chiến đấu và xây dựng. Mỗi một đồng chí đảng viên của Đảng bộ không ngừng học tập, rèn luyện tự nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức giữ gìn kỷ luật. Huyện uỷ bám sát được nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng mà đề ra được những biện pháp, kế hoạch thích hợp trong việc giáo dục đảng viên, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của một số đồng chí. Huyện uỷ quán triệt đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng, tuân thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và đã thực hiện tốt việc động viên chính trị toàn dân tiến hành một cuộc chiến tranh yêu nước toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Huyện uỷ phân công cán bộ, đảng viên bám sát nhiệm vụ mở rộng và xây dựng lực lượng vũ trang chính trị mạnh mẽ đánh bại mọi kế hoạch càn quét, gom dân lập ấp chiến lược của địch. Qua giáo dục tư tưởng, Huyện uỷ dã giữ vững và phát triển phong trào cách mạng, củng cố và mở rộng căn cứ, hành lang chiến lược và vùng giải phóng.

Việc xây dựng chi bộ vững mạnh, chi bộ tự dộng công
tác, khẩn trương đào tạo, cất nhắc, đề bạt cán bộ đủ sức đảm đương nhiệm vụ theo dõi và lãnh đạo mọi phong trào được Huyện uỷ xem là khâu then chốt. Huyện uỷ nắm vững nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức của Đảng là xây dựng cơ sở Đảng (chi bộ và xã uỷ) vững vàng. Huyện uỷ đẩy mạnh việc củng cố lề lối làm việc của chi bộ, cấp uỷ. Phần lớn các chi bộ đã biết lãnh đạo công tác trong thôn, xã. Huyện uỷ tổ chức nhiều lớp học tập công tác xây dựng chi bộ để toàn thể đảng viên thông hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc xây dựng chi bộ. Bên cạnh việc xây dựng chi bộ, Huyện uỷ còn đẩy mạnh công tác củng cố các tổ chức quần chúng.

Để tăng cường sức mạnh và mở rộng hàng ngũ Đảng, Huyện uỷ hai huyện có kế hoạch cụ thể về việc phát triển đảng viên mới, dào tạo cán bộ. Trong giai đoạn chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của địch, Huyện uỷ đã kết nạp nhiều đảng viên mới từ các phong trào. Các chi bộ nắm vững phương châm tổ chức Đảng trong việc phát triển, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn đảng viên và làm đúng thủ tục phát triển. Huyện uỷ hai huyện luôn luôn quan tâm dến việc đào tạo cán bộ mới, uốn nắn, tập dượt cho cán bộ quen với công tác và chú ý việc kèm cặp, nâng cao trình độ cán bộ xã thôn.

Đến cuối năm 1965, Đảng bộ Ba Tơ có 34 chi bộ, 517 đảng viên trong đó có 92 nữ, 474 đảng viên là người dân tộc Hrê. Các chi bộ đều có chi uỷ, có đủ cán bộ phụ trách công tác tư tưởng, tổ chức. Từng bước Huyện uỷ hai huyện chú trọng công tác kiểm tra Đảng, kịp thời xử lý
và chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, dao động của một số đảng viên và quần chúng, bảo vệ tính trong sạch của Đảng bộ.

Bên cạnh những thành tựu, trong lãnh đạo của Đảng bộ vẫn còn tồn tại một số khuyết diểm. Việc giáo dục tư tưởng cho đảng viên và quần chúng chưa thật đều, chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của tình hình và nhiệm vụ. Sản xuất và tích lũy kinh tế chưa thật sự bảo đảm yêu cầu ngày càng cao của đời sống nhân dân, dự trũ cho kháng chiến lâu dài. Việc giao lưu và giá cả hàng hóa biến động từng lúc ảnh hưởng đến đời sống quần chúng. Trong tuyên truyền ta chưa kịp thời phát huy chiến thắng, cổ vũ, động viên quần chúng phấn khởi với nhiệm vụ cách mạng, chưa dập tan hoàn toàn các luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý và chiêu hồi của dịch dến tận gốc rễ. Do chủ quan và thiếu cảnh giác nên trên đất Ba Tơ đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc (ỏ̉ xã Ba Nam (1963), ở xã Ba Ngạc (1965), Huyện uỷ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới giải quyết, ổn định được tình hình.

Nhìn chung, trong giai đoạn chiến đấu và đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, Đảng bộ và đồng bào Ba To đã trải qua một thời kỳ đấu tranh quyết liệt. Đồng bào Ba Tơ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ luôn luôn mang trong mình khí thế sôi nổi cách mạng, vùng lên chống lại địch có thể nói là liên tục. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các phong trào cách mạng
ngày càng phát triển, vững vàng. Hết xã thôn này dến xã thôn khác, đồng bào lần lượt đứng lên dùng bạo lực cách mạng đánh đổ ngụy quyền và giải phóng quê hương. Đến khi địch bị phá sản hoàn toàn chiến lược "chiến tranh đặc biệt" thì trên vùng đất Ba Tơ, dồng bào dã giành được quyền làm chủ phần lớn làng xã, thôn, xóm trong huyện.

## Chương IX: THAM GIA ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA ĐẾ QUỐC MȲ (1965-1968)

Đến giữa năm 1965, chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Kennơđi ở miền Nam căn bản bị thất bại. Thế và lực của cách mạng miền Nam được củng cố và phát triển vững chắc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nô nức phấn khởi trước thắng lợi của phong trào cách mạng miền Nam và những thành tựu trong xây dựng của miền Bắc xã hội chủ nghia.

Tiếp tục âm mưu thôn tính đất nước ta, dàn áp phong trào cách mạng khắp thế giới, tập đoàn thống trị Mỹ khẩn trương vạch ra kiểu chiến tranh mới thay cho chiến lược cũ dã bị phá sản. Tháng 3 năm 1965, quân đội Mỹ vào Đà Nã̃ng trực tiếp chiến đấu chống nhân dân ta. Ngày 9-7-1965, Tổng thống Giônxơn chuẩn y kế hoạch giành thắng lợi trong vòng từ hai năm đến hai năm rưỡi của tướng Oétmolen. Chiến lược "chiến tranh cục bộ" chính thức được áp dụng vào Việt Nam.

Mục tiêu của chiến lược "chiến tranh cục bộ" là nhằm
đánh gāy "xương sống Việt cộng" tức là tiêu diệt chủ lực của quân giải phóng và "bình định nông thôn", loại trừ vinnh viễn những lực lượng cộng sản trong các vùng ở Nam Việt Nam, đồng thời áp dụng chiến lược leo thang bằng sức mạnh của không quân và hải quân, dánh ra miền Bắc nước ta theo kế hoạch có quy mô lớn gọi là "Sấm rền". Ở miền Nam, Mỹ sử dụng một lúc hai lực lượng chiến lược là quân Mȳ và quân ngụy Sài Gòn, trong đó quân Mỹ đóng vai trò nòng cốt. Biện pháp chúng dùng là tập trung từ 20 vạn đến nửa triệu quân Mỹ và chư hầu vào nhiệm vụ tìm diệt, liên tiếp mở hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn để tiêu diệt lực lượng quân giải phóng. Quân ngụy được sử dụng tập trung vào nhiệm vụ "bình định nông thôn", càn quét để giữ an ninh. Từ giũa năm 1965, lực lượng quân Mỹ và tay sai có mặt ở tỉnh ta với số lượng lớn. Chúng dùng mọi thủ doạn man rợ, xảo quyệt nhất để dánh phá, tàn sát đồng bào ta. Hàng ngàn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân bị tù đày, chém giết, mổ bụng, moi gan, chôn sống...

Đến cuối năm 1965, ở huyện Ba Tơ, địch có 6 dại đội thuộc lực lượng đặc biệt, 1 đại đội bảo an, 2 trung dội Trường Sơn, 1 trung đội thanh niên tân trang, 5 trung dội dân vệ, 1 trung đội thám báo. Số cứ điểm giảm nhưng được phòng thủ vững chắc hơn, ngụy quân tăng cường hoạt dộng hơn trước nhằm bảo vệ dồn. Địch xây dựng phân khu Giá Vụt và biến nơi này thành trại huấn luyện biệt kích. Đồng thời chúng xúc tiến xây dựng căn cứ biệt kích Đá Bàn.

Chúng lùng lội, sục sạo vào vùng giải phóng, vùng ta làm chủ nhất là ở các xã Ba Tằng, Ba Cung, Ba Chùa, Ba Dinh, Ba Chi, Ba Dung, Ba Xa, Ba Nam... Nét mới trong càn quét của địch là sử dụng biệt kích trong mỗi trận càn. Chúng lùng lội vào vùng giáp ranh và phụ cận quận ly, cứ điểm, đường giao thông để ngăn chặn và khống chế mọi hoạt động của ta. Ở các xã vùng cao, chúng dùng HUIA, HUIB đổ quân xuống một điểm rồi loang ra sục sạo. Máy bay phản lực oanh tạc nhiều lần ở các thôn thuộc xã Ba Điền, Ba Sơn. Lực lượng biệt kích đánh úp vào trại du kích Ba Cung làm chết và bị thương 8 người, tập kích vào trại du kích Ba Xa làm chết và bị thương 3 người, dột nhập vào đội công tác Ba Tô giết chết đồng chí lãnh đạo xã... Ở các xã phía tây, bọn biệt kích thường xuyên phục kích những dường ta hay qua lại. Chúng tăng cường khống chế vùng ngoại vi Giá Vụt nhất là $\mathrm{Ba} \mathrm{Vi}, \mathrm{Ba}$ Tiêu, Ba Xa . Có lúc chúng thọc quân xuống đánh phá Ba Ngạc.

Trong đợt phản công "chiến dịch mùa khô" lần thứ nhất địch tiến hành càn kéo dài từ cuối tháng 11 năm 1965 đến tận giữa năm 1966. Ngoài lực lượng ngụy càn thường xuyên, ở Ba Tơ, quân Mỹ thực hiện 3 cuộc càn độc lập. Ngày 21-01-1966 trong chiến dịch càn "diều hâu đôi", chúng sử dụng một đại đội xuất quân từ quận ly Ba T ó vào Ba Chùa, đi xuyên sơn thọc xuống Ba Cung dến sáng 23 tháng 01 rút về lại Ba Tơ. Đến ngày 30 và 31 tháng 01 chúng dùng hai tiểu đoàn phối hợp với 37 trực thăng đổ quân, 2 máy bay trinh sát, 6 máy bay phản lực bắn phá dữ dội dọc Đường số 5 A (từ cây số 7 đến đèo Đá

Chát) sau đó đổ quân xuống chiếm các đồi Gò Mành, Gò Phú, Gò Tàu Bay, Đá Chát, Vực Liêm và cắt đứt đường đi lại của ta.

Đi đôi với càn quét, địch tích cực gài, cấy gián điệp vào các vùng ta làm chủ, tuyên truyền tâm lý chiến để lôi kéo dân từ vùng ta về vùng chúng. Chúng đem vải vóc, nông cụ, thuốc men, tiền bạc phân phát cho một số dồng bào để tâng bốc Mỹ - Thiệu - Kỳ nhằm mua chuộc dân. Với âm mưu này, chúng lôi kéo được một số dân Ba Bích chạy ra vùng chúng.

Đến cuối năm 1965, số ấp và khu dồn trên địa bàn huyện ta không thay đổi, nhưng dân lỏng kẹp nhiều. Ở Ba Tơ địch xây dựng một khu định cư lớn ${ }^{1}$. Chúng ráo riết bắt lính trong các ấp dể bù vào con số thiếu hụt trong đó bắt cả nữ và thiếu nhi từ 14 tuổi trở lên. Chúng mở nhiều lớp dào tạo, huấn luyện cho bọn ngụy quân, ngụy quyền.

Địch tăng mức độ hoạt động của phi pháo, ném bom lên rất cao so với trước. B52, B57 hoạt động ném bom ngày đêm vào khắp vùng ta. Chúng thả nhiều bom hạng nặng, phá hoại hoa màu, nương rẫy và nhà cửa, giết hại dồng bào, súc vật. Chất độc hóa học chúng rải xuống mảnh dất ta với mức độ khủng khiếp, hủy hoại sức sống của cây cối, ruộng vườn nhất là ở khu Bắc. Trong đồng bào có nhiều người nhiễm độc nặng. Việc sản xuất và đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn.

Tháng 1 năm 1965, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II

1. Ở miền tây Quảng Ngãi năm 1966 địch xây dựng 2 khu định cư lớn: 1 ởBa Tơ, 1 ởSơn Hà.
(trong kháng chiến chống Mỹ) được triệu tập. Đại hội tổng kết những kinh nghiệm của chặng đường đấu tranh vừa qua, phấn khởi trước những thắng lợi trong việc giải phóng phần lớn nông thôn của tỉnh, xây dựng căn cứ địa cách mạng và vùng giải phóng ngày càng vững chắc. Qua chặng đường đấu tranh này, Đảng bộ và quân dân của tỉnh được rèn luyện, thử thách và đạt nhiều thành tích lớn lao. Niềm tin yêu của dân đối với Đảng, với cách mạng tăng thêm nhiều. Xuất phát từ đó, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cụ thể và quan trọng: "Phát huy những thắng lợi cơ bản, khắc phục nhanh chóng những khó khăn trước mắt, động viên những nỗ lực phi thường của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thừa thắng xông lên truy kích địch, liên tục nổi dậy bằng ba mũi giáp công, mạnh mẽ và đều khắp"'.

Tiếp thu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II, Đảng bộ Ba Tơ kịp thời phát động phong trào "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững quyết tâm, quyết đánh thắng giặc $M y$ y trong bất cứ loại chiến tranh nào". Sau khi nhận xét, đánh giá đúng đắn tình hình địch, ta ở huyện, nhận rõ nhiệm vụ sắp đến, Huyện uỷ chủ trương tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên nhất là ở các thôn, xã nhằm củng cố thêm nhận thức và biện pháp tiến hành lãnh đạo các phong trào ở địa phương. Để theo dõi và giúp Huyện uỷ chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, phần lớn cán bộ, đảng viên luôn luôn đi sát các xã, thôn

[^41]dể phát động phong trào và uốn nắn kịp thời những sai sót xảy ra.

Tháng 6 năm 1965, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Ba Tơ được triệu tập tại Hoắc Lăng (Ba Sơn). Đại biểu Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I , thảo luận và đánh giá những thắng lợi và tồn tại trong thời gian qua. Trên cơ sở thế và lực của phong trào cách mạng địa phương, thể hiện ý chí của toàn dân, toàn Đảng bộ, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Phát động phong trào cách mạng của quần chúng, đồng bào, chiến sĩ trong toàn huyện lên bước phát triển mới.
2. Củng cố và phát triển vững chắc phong trào nhân dân du kích chiến tranh thông qua tố chức cho đảng viên, cán bộ và dông đảo quần chúng học tập nghị quyết hội nghị du kích chiến tranh toàn khu (3-1965) và Nghị quyết của Đại hội II Đảng bộ huyện.
3. Tăng cường chỉ đạo lực lượng vū trang, bán vū trang kiên trì bám địch, tiêu hao sinh lực địch, chống càn quét, chống bình định.
4. Xây dựng vùng căn cứ mạnh, phát triển mọi mặt kinh tế, văn hóa, dời sống... đóng góp nhiều công sức và của cải cho kháng chiến toàn tỉnh.
5. Xây dựng Đảng bộ mạnh mẽ về số lượng và chất lượng.

Đại hội đã bầu lại đồng chí Phạm Văn Sáu làm Bí thư Huyện uỷ.

Cùng thời gian này, Đại hội Đảng bộ (Sông Re) lần thứ L được triệu tập tại Tà Noát (Ba Ngạc). Đại hội căn cứ
vào yêu cầu lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới. Trong đó nhiệm vụ giành giữ dân, tiêu diệt địch tại căn cứ Giá Vụt, phá ấp, phá đồn của địch là công tác trọng tâm. Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Văn Lá làm Bí thư Huyện uỷ.

Phát huy nhũng thắng lợi nửa đầu năm 1965, nhân dân Ba Tơ tiếp tục đẩy địch vào thế suy yếu nghiêm trọng. Tuy từng lúc, từng nơi địch tăng cường phản kích, gây khó khăn cho ta nhưng rõ ràng chúng đã lui dần vào thế phòng ngự, cố thủ và có xu thế bỏ xa vùng giải phóng của ta.

Góp phần cùng nhân dân cả tỉnh đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965-1966), Huyện uỷ Ba Tơ lãnh đạo các đơn vị vũ trang của huyện và các xã liên tục chiến đấu tiêu hao sinh lực địch phía trước, mở rộng hướng giành dân, củng cố và phát triển đời sống nhân dân ở vùng phía sau. Hưởng ứng kế hoạch thi dua "Ba Tơ quyết thắng", chấp hành chỉ thị ngày 13-02-1966 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường đấu tranh chính trị tập trung, trực diện, Đảng bộ Ba Tơ mở đợt phát động tư tưởng trong toàn Đảng bộ, toàn dân đẩy mạnh mūi đấu tranh chính trị lên cao. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, Đảng bộ đã vạch ra chương trình công tác của các đoàn phát động xây dựng và các đoàn thể quần chúng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách phong trào đấu tranh chính trị được chú ý kỹ lưỡng hơn trước.

Trong 6 tháng dầu năm 1965, quân và dân Ba To dā đánh tất cả 21 trận lớn tiêu diệt 263 tên địch trong dó có 149 tên My , bắt sống 8 tên trong đó có 2 tên My , thu 16
súng có 2 trung liên, thu 2.424 viên đạn, 2 máy bộ đàm, bắn rơi 3 máy bay. Niềm tự hào và phấn khởi của quân và dân Ba Tơ tăng lên vì cả hai tên My đầu tiên bị bắt sống ở miền núi tỉnh ta trong cuộc kháng chiến chống My , dều trên mảnh đất Ba Tơ anh hùng. Cùng với các đơn vị vũ trang của tỉnh, lực lượng vũ trang địa phương và du kích xã đã diệt gọn một đại đội lính Mỹ trong cuộc hành quân từ ngày 28-01 đến ngày 05-2-1965 vào vùng ta. Đây là lần đầu tiên ở miền núi, quân và dân ta đánh tiêu diệt tan tác cả một lực lượng lớn quân My . Chiến thắng này làm nức lòng đồng bào miền núi tỉnh nhà và cổ vũ cho những thắng lợi mới trước kẻ thù hung bạo. Trong chống càn quét, hành quân của địch, lực lượng vũ trang địa phương và du kích các xã liên tục bám địch, quần nhau với địch, dánh đêm đánh ngày không cho địch nghỉ ngơi. Trong chiến đấu, nhiều tấm gương anh hùng, trung kiên xuất hiện. Đồng bào Ba Tơ thu được nhiều kết quả trong chống càn, nhất là chống Mỹ càn quét. Du kích nhiều xã (Ba Lang, Ba Chùa, Ba Lãnh, Ba Điền, Ba Lâm, Ba Gia...) bám sát các đường chiến lược, bám sát các xóm làng chống My , cứu nước. Đồng bào trong vùng căn cứ, vùng ta làm chủ xây dựng được nhiều công sự bắn máy bay và đã bắn hạ một số máy bay của địch, hạn chế sự hoạt động trên không của chúng. Tỉnh uỷ đánh giá cao phong trào chống càn và bắn máy bay của nhân dân Ba Tơ.

Cùng với thắng lợi của phong trào đấu tranh chính trị, tiêu hao địch bằng hoạt động vū trang, công tác giành dân ở huyện cũng thu được nhiều kết quả đáng phấn khơi.

Ta đã chuyển một số xã tữ thế bị kìm kẹp sang thế làm chủ như Ba Đình, Ba Tiêu, Ba Tằng, Ba Cung với dân số 2.045 người. Dân Ba Bích, Ba Đình từ vùng địch chạy về ta 253 người. Ta phá tan các ấp Ba Cung, Ba Tằng, Đá Bàn và tạo diều kiện cho nhiều đồng bào thoát ra khỏi ấp. Tỷ lệ dân làm chủ ở huyện là $78 \%{ }^{1}$.

Sau thất bại mùa khô lần thứ nhất và bị đẩy vào thế bị động, kẻ thù điên cuồng tìm mọi cách đánh phá phong trào cách mạng Ba Tơ. Cuối năm 1966 chúng tập trung sức ngoan cố mở đợt phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai để giành lại thế chủ động trên chiến trường, hòng tiêu diệt lực lượng quân chủ lực và quân địa phương của ta. Nhiều đơn vị My được điều đến chiếm đóng, càn quét ở phía đông huyện Ba Tơ. Chúng đưa toàn bộ Lữ đoàn I của Sư doàn 101 dù đến Đức Phổ và các xã Ba Trang, Ba Lương, Ba Khâm, dựa vào ưu thế của không quân, cơ giới mở càn quét, đánh phá, rải chất độc hóa học thực hiện chương trình khủng bố trắng, gây khủng khiếp trong dân. Trong hành quân càn quét, chúng thực hiện phối hợp liên kết giữa quân Mỹ và quân ngụy lấy quân Mỹ làm lực lượng xung kích. Đầu tháng 4 năm 1967 sau khi đưa bọn ky binh không vận và dù vào, chúng rải quân đóng nhiều nơi ở phía đông huyện và áp dụng chiến thuật "bủa lưới phóng lao" ${ }^{2}$. Cùng với hành quân "bình định" ở Đức Phổ, từ 20

[^42]tháng 4 chúng mở cuộc càn Đắc Hao 8 chà xát vùng đông của huyện. Cuối tháng 4 năm 1967, chúng mở cuộc hành quân Maller dài ngày. Trong đợt phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967) kẻ thù đã tàn phá dã man, gây ra những tội ác mà đồng bào muôn đời không quên. Mỹ - ngụy bắn chết 417 dồng bào và chiến sĩ, bắn bị thương 72 người, bắt nhốt tù và tra tấn man rợ 13 người, bắn chết 252 con trâu, đốt cháy 1.766 nóc nhà, đốt cháy sạch 10 chòi đựng lúa gồm 5.000 ang, cướp trắng 3.000 ang lúa, 3.110 ang gạo và 22 cái ché. Máy bay B 52 của địch đã 54 lần rải bom xuống mảnh đất Ba T , diệt sạch 3 xóm. Khắp nơi nơi trong huyện đầy những cảnh nhà cháy, làng thôn bị phá, ruộng đồng hoang tàn.

Song song với càn quét, lùng sục, địch sử dụng các trận địa pháo bắn phá hầu hết các vùng ở huyện dể ổn định tinh thần binh lính và dọn đường cho các cuộc hành quân. Đồng bào ở vùng chúng kiểm soát bị o ép, khủng bố. Chúng gọi hầu hết thanh niên trong lứa tuổi từ 16 đến 33 đi trình diện để bắt lính. Thiếu nhi 15 tuổi phải làm thẻ căn cước.

Vui mừng trước những thành tích của mọi hoạt động đánh bại kẻ thù trong đợt chống lại chiến dịch phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965-1966), Đảng bộ và toàn quân dân $B a$ Tơ tiếp tục xốc tới đánh rã ngụy quân, ngụy quyền. Sự tàn bạo của kẻ thù không làm cho nhân dân Ba Tơ sợ hãi. Đồng bào thể hiện lòng tin tưởng sắt đá vào chiến thắng, sã̃n sàng đứng lên đánh địch, với khẩu hiệu "thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Đảng bộ
tiến hành học tập trong Đảng, trong quần chúng chỉ thị chống càn của Tỉnh uỷ đồng thời phát động căm thù địch trong toàn dân, thực hiện triệt để lánh cư, di tản trong dân và chuyển các cơ quan, kho tàng về khu vực an toàn. Ban chỉ huy chống càn các cấp được thành lập. Trong từng vùng, các đồng chí cấp uỷ được phân công lānh dạo trực tiếp từng hoạt động của phong trào. Trong quý I năm 1967, ta giải phóng dược xã Ba Tiêu khoảng 400 dân. Các lực lượng vũ trang và bán vũ trang ở huyện đánh lớn nhỏ 42 trận, diệt 154 tên (có $21 \mathrm{Mỹ}$ ), diệt gọn 2 trung dội, thu 16 súng, bắn rơi 2 máy bay. Lực lượng du kích ngày dêm bao vây chi khu Giá Vụt, nhiều tên địch bị bắn tỉa bỏ xác nên bọn ngụy quân, ngụy quyền khiếp sợ, hoang mang. Trong cuộc chống càn Đắc Hao 8 , lực lượng vũ trang huyện và du kích địa phương đã tập kích vào Gọi Tía (Ba Lãnh) đánh tan một trung đội biệt kích Mỹ trong dó diệt chết 8 tên, thu 4 súng. Bên ta hy sinh 2 đồng chí. Ở phía sau, Huyện uỷ giáo dục đồng bào nhận thức sâu sắc tinh thần một lòng một dạ bám lấy quê hương "một tấc không di, một ly không rời". Đồng bào ở vùng cao, vùng ta làm chủ kéo về quận ly và các dồn bót đấu tranh chống rải chất độc hóa học, chống phi pháo, chống ném bom bừa bãi, đòi bồi thường, dòi cứu tế, đòi tự do đi lại buôn bán bình thường giữa 2 vùng. Huyện uỷ mở các đọt tấn công chính trị quy mô vào quận lỵ, dồn bót với nội dung chống càn, chống tàn sát, tố cáo tội ác Mỹ, đòi Mỹ cút về nự̛́c... Trong nhiều cuộc đấu tranh, đồng bào đem cơm, gạo ăn uống nằm tại chỗ buộc địch giải quyết những yêu cầu chính
đáng của dân. Ngụy quyền phải nhận tội, hứa can thiệp để Mỹ không rải chất độc hóa học và bồi thường thiệt hại cho dân...

Bị quân và dân ta dánh cho tơi bời trong hai chiến dịch phản công chiến lược mùa khô, Mȳ - ngụy rơi vào thế sa lầy. Bọn ngụy quân, ngụy quyền ở tỉnh ta ngày càng rệu rã tinh thần chiến dấu. Để vực bọn ngụy quân, ngụy quyền đứng dậy, từ ngày 6 tháng 8 dến ngày 28 tháng 8 năm 1967, Mỹ và bọn tay sai mở chiến dịch càn lớn vào miền núi tỉnh ta có tên là "chiến dịch càn sông Re". Mục đích của "chiến dịch càn sông Re" của My - ngụy là truy tìm và tiêu diệt các lực lượng quân chủ lực, quân địa phương của khu, của tỉnh nhằm cứu vãn tình thế của chúng ở miền núi. Trong trận càn lớn này, địch sử dụng lực lượng quân đội đông gồm nhiều binh chủng, phối hợp không quân với bộ binh đánh phá ác liệt vùng đất của ta, dánh thọc sâu vào vùng căn cứ của ta. 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 năm 1967, địch dùng 18 trực thăng, 4 tàu rọ, 4 máy bay trinh sát kết hợp với pháo từ Giá Vụt đánh phá dữ dội vùng Mò O , Nước Lầy và các cao diẻ̉m xung yuanh. Đến 8 giờ 30 phút, 70 chiếc trực thăng cùng 6 máy bay phản lực yểm trọ̣ đổ bọn lính ngụy xuống các vùng trong huyện Sông Hrê và các xã phía tây Ba Tơ để càn quét và cướp phá.

Tỉnh uỷ kịp thời chỉ đạo cho các Huyện uỷ Ba To, Sông Hrê tổ chức chống càn, đánh phủ đầu vào các lực lượng ngụy quân và My . Huyện uỷ Ba Tơ và Sông Hrê lập tức triển khai kế hoạch chống kẻ thù trên địa bàn mình,
phát động tinh thần hy sinh ngoan cường trong chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương khắp các thôn, xã. Các lực lượng vũ trang địa phương và du kích xã, thôn sẵn sàng chờ đón và đánh tiêu diệt địch. Muôn người như một, dồng bào Ba Tơ thề quyết làm cho Sông Re nổi sóng nhấn chìm kẻ thù. Bằng sức mạnh của quân chủ lực khu, tỉnh và lực lượng vũ trang địa phương và ý chí của toàn thể đồng bào, trong trận chống càn này, ta bắn rơi 13 trực thăng, 2 khu trục, bắn hỏng 16 chiếc khác, tiêu diệt hoàn toàn 1 đại đội Mỹ. Bên ta hy sinh 1 đồng chí, bị thương 3 đồng chí. Riêng lực lượng vũ trang huyện và du kích Giá Vụt trong 21 ngày lịch sử ấy đã đánh tất cả 9 trận, diệt 32 tên (có 22 Mỹ), hạ 6 máy bay, thu nhiều súng đạn, thu được cả máy ảnh. Du kích xã Ba Ngạc bắn rơi 1 HUIA, diệt $6 \mathrm{Mỹ}$. kích Ba Liên diệt 7 tên (có 4 My ), du kích Ba Xa bắn rơi 1 tàu rọ ${ }^{1}$.

Chiều ngày 28 tháng 8 năm 1967, địch phải rút khỏi địa bàn Sông Re. Kế hoạch tìm diệt và bình định của chúng không thực hiện được. Trong đánh giá trận chống càn Sông Re, Tỉnh uỷ biểu dương cán bộ Ba To đã nêu được những bài học về bám dân rất quý giá ${ }^{2}$. Qua lānh dạo nhân dân chống càn quét, các đồng chí cán bộ, đảng viên nêu cao được tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác và quan trọng nhất là lúc nào cũng gắn bó với đồng bào cùng nhau đánh kẻ thù.

[^43]Đồng bào bị xúc tát một số noi dồn về quận ly đã lần lượt nổi dậy trở về làng cũ. Ta làm chủ được nhiều xã giáp ranh với quận lỵ, nắm được hầu hết đồng bào trong huyện.

Sang năm 1968, với chiến thuật cố giữ những vùng còn kiểm soát được, địch tăng cường phòng thủ với lực lượng lớn. Chúng dồn dân, lập ấp với các thủ đoạn tàn bạo hơn nhiều so với trước. Chúng gây ra những cuộc tàn sát dẫm máu điển hình như giết người hàng loạt ở Ba Chùa, càn quét cướp sạch tài sản và bắt người ở Ba Điền, Ba Gia , Ba Giang, Ba Chùa, Ba Dinh... Bọn biệt kích được tổ chức theo kiểu Mỹ (mà ta gọi là biệt kich Mỹ). Chúng lấy Giá Vụt, Đá Bàn làm trung tâm huấn luyện. Cứ điểm được củng cố kiên cố hơn trước. Ở các ấp chiến lược chúng tǎng số rào vi (ấp Hoàn Đồn có 13 lớp rào). Ở quận lỵ địch đào thêm hầm ngầm, xây dựng bót gác, xây lô cốt ở ngõ các ấp và đồn, sử dụng từ 2 tiểu đội đến 1 trung đội canh gác ở mỗi ấp, đồn.

Tính chất lùng sục, càn quét quay lại quy mô nhỏ từ trung đội đến đại đội bằng trực thăng đổ quân. Biệt kích tăng cường đi sâu vào vùng giải phóng, chặn hành lang, làm trở ngại giao thông, giao lưu. Địch bố trí một phần ba biệt kích giữ cứ điểm, hai phần ba nằm rừng, chia thành từng nhóm từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội thay phiên nhau trong 7 ngày, lùng vào những vùng hẻo lánh từ trước đây chúng không dám đến như Gọi $\operatorname{Re}(\mathrm{Ba} \mathrm{Xa})$, Hùy Tương (Ba Điền). Ngụy quân ở Giá Vụt thường xuyên xuống Ba

Ngạc phá hoại sản xuất và thu hoạch của dồng bào. Bọn lính Mỹ ở Đức Phổ thường sục sạo lâu ngày ở vùng giáp ranh Đức Phổ - Ba Tơ.

Tháng 10 năm 1967, Đại hội Đảng bộ Ba To lần thứ III được triệu tập tại Gò P.Lũ (Ba Sơn). Đại hội tổng kết chặng đường đấu tranh chống bè lũ cướp nước và bán nước từ tháng 5 năm 1965 đến thời gian hiện tại. Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, quán triệt các chủ trương, đường lối do cấp trên đề ra sau hai đợt phản công chiến lự̛̣c mùa khô của địch. Đại hội đặt ra nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới ở địa phương là tích cực chuẩn bị mọi lực lượng chờ thời cơ khởi nghīa giành chính quyền.

Đại hội đã bầu lại đồng chí Phạm Văn Sáu làm Bí thư Huyện uỷ.

Sau Đại hội, Đảng bộ Ba Tơ tổ chức cho đảng viên, cán bộ và quần chúng học tập Nghị quyết Đại hội và tiếp tục phát động đợt động viên chính trị trong Đảng bộ và quần chúng cách mạng, ra sức đẩy mạnh đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, tích cực binh vận đưa phong trào cách mạng của huyện lên một bước mới.

Đánh giá đúng thắng lợi to lớn của quân và dân miền Nam và thất bại, khó khăn của My - ngụy, tháng 12 năm 1967 Bộ Chính trị đã họp và ra nghị quyết phát động toàn quân, toàn dân mở chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968, giành thế chủ động trên chiến trường miền Nam. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhanh chóng tổ chức cho các Huyện uỷ học tập, quán triệt chủ trương của Trung ương và chuẩn bị mọi thực lực cách mạng.

Với khẩu hiệu "tất cả dể chiến thắng, tất cả để giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân", Đảng bộ Ba Tơ và Sông Re phát động phong trào bước vào xuân 1968 với khí thế vươn lên xốc tới đánh qụy quân thù. Huyện uỷ hai huyện tổ chức học tập chỉnh huấn và củng cố, xây dựng lại các đơn vị vū trang huyện và du kích xã, thôn. Mỗi xã đều có từ 1 đến 2 trung đội du kích, ở các thôn đều có tổ du kích. Số lượng đảng viên, đoàn viên trong các lực lượng vũ trang, bán vū trang được tăng cường. Chuẩn bị cho quần chúng đấu tranh chính trị, Huyện uỷ hai huyện mở nhiều lớp huấn luyện có nội dung phục vụ cho yêu cầu chiếm lĩnh, chỉ huy hợp pháp, liên lạc và trinh sát. Từ ngày 20 tháng 12 dến ngày 30 tháng 12 năm 1967, Huyện uỷ kiểm tra lại đội ngũ, đưa quần chúng xuống đường tập dượt việc chiếm līnh.

Chấp hành lệnh tổng tấn công của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 31-01-1968, quân và dân ta tổ chức tấn công địch khắp nơi. Đảng bộ hai huyện lãnh đạo cuộc chiến đấu đầu năm với việc triển khai ba mũi giáp công nhịp nhàng. Lực lượng vũ trang và bán vũ trang của huyện bám sát quận ly, đánh liên tục các vùng kế cận và 2 lần tấn công trung tâm, khu trọng điểm.

Vào lúc 1 giờ ngày 31 tháng 01 , lực lượng vũ trang huyện được sự nội ứng của cơ sở trong lực lượng quân ngụy, đột nhập vào khu vực lính Trường Sơn đóng giữ ấp Hoàn Đồn cách quận ly Ba Tơ 200 mét về phía Bắc. Sau 15 phút chiến đấu, ta đánh sập 1 khu nhà lính Trường Sơn và làm hư hại 12 khu nhà khác, giết chết 48 tên trong
đó có 3 ác ôn. Sáng ngày 03 tháng 02 , hơn 3.000 quần chúng bừng bừng khí thế tiến vào quận lỵ đấu tranh.

Sau khi ta dánh quận ly, một trung đội nghĩa quân dân tộc Hrê do Trung sĩ Đinh Bí chỉ huy nổi dậy diệt ác ôn, mang toàn bộ vū khí gồm 29 súng trở về với cách mạng. Tiếp theo, dêm 18 tháng 2 , một tiểu đội nghĩa quân khác cũng nổi dậy diệt 8 tên ác ôn mang toàn bộ súng trong đó có một trung liên, một bộ đàm về với ta.

Lực lượng ta ở Giá Vụt chống càn, đánh biệt kích có kết quả, diệt 1 lần 20 tên, bắn rơi được máy bay. Trong đại hội dũng sĩ diệt Mỹ của tỉnh, lực lượng vũ trang Giá Vụt dược nhận cờ luân lưu.

Đồng bào ở Ba T , Sông Re trong các ấp, khu dồn cūng phối hợp với bên ngoài đập phá đồn, ngõ quận, nổi dậy giành chính quyền. Dến tháng 3 năm 1968 có 1.669 người tham gia đấu tranh với địch. Tinh thần đấu tranh của dồng bào rất ngoan cường. Địch bắn xối xả, quần chúng vẫn tiếp tục đấu tranh với địch. Chị Mai đã xông vào đồn đỡ và nâng nòng súng trung liên bắn lên trời cho đồng bào xông lên. Bọn địch ngoan cố tập trung 2 súng trung liên nhả đạn, chị lại xông vào giằng co với 2 tên ác ôn, bóp cổ, giật 2 khẩu trung liên đó.

Lực lượng vũ trang và bán vũ trang hỗ trọ cho quần chúng phá các ấp Đá Bàn, Ba Tằng, Ba Cung, giải phóng gần 3.000 dân. Sau chiến dịch Mậu Thân, 350 dân Ba Lâm bị xúc tát năm 1967 trở về làng cũ. Ởấp $B$ (Giá Vụt), đồng bào Ba Tơ đấu tranh đòi trở về chỗ cũ, số lượng tham gia đáu tranh lên tới trên 1.000 người.

Với chiến thắng xuân Mậu Thân - 1968, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ góp phần đáng kể cùng toàn tỉnh lập nên những chiến công to lớn, đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ" của Mỹ - ngụy, đẩy địch vào thế xuống thang quân sự và ngoại giao. Huyện uỷ đã động viên được toàn quân, toàn dân liên tục tấn công nổi dậy thắng lợi, thắng lợi sau củng cố thắng lợi trước và dưa mọi phong trào phát triển sâu về chất ở dịa phương mình.

Tiếp tục tiêu diệt địch, phát huy sức mạnh của cách mạng, trong dợt hoạt động cao điểm N (từ 22-5 dến 25-5-1968), quân giải phóng cùng lực lượng vũ trang huyện đã tiến công vào quận lỵ Ba Tơ, trung tâm Đá Bàn, khu nhà thờ, khu vực bọn Trường Sơn cùng nhiều bót gác xung quanh quận ly. Đêm 23 tháng 8 phối hợp với các chiến trường chung của tỉnh, ta đột nhập đánh đồn Trường Sơn và buộc bọn này rút vào quận. Ta làm chủ dến 4 giờ sáng rồi kéo xuống chiếm lĩnh 2 ấp Ba Cung, Ba Tằng phát động quần chúng.

Trong đấu tranh chính trị, đồng bào tấn công địch mạnh mẽ, đều khắp. Đa số các cuộc đấu tranh của đồng bào buộc địch phải nhượng bộ, giải quyết các yêu sách. Điều đáng chú ý là đồng bào đã mạnh dạn trực diện đấu tranh với Mỹ - ngụy.

Qua các đợt hoạt động tiêu diệt sinh lực địch, Đảng bộ vận dụng tốt phương châm hai chân ba mũi giáp công, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của tỉnh. Binh lính ngụy tuy được hà hơi tiếp sức nhưng tinh thần ngày càng rệu rã, chờ thời cơ là đào ngũ hoặc chạy theo cách mạng.

Nhiều binh lính dồng tình và tham gia các cuộc đấu tranh của quần chúng. Phong trào lính ngụy đào ngũ, rã ngũ từng trung đội, đại đội có xu thế phổ biến. Ta xây dựng được một số cơ sở tình báo trong ngụy quân, ngụy quyền ${ }^{1}$.

Nhận định đúng vai trò của phía sau, Huyện uỷ lãnh đạo công tác xây dựng và bảo vệ vùng căn cứ, vùng ta làm chủ. Hầu hết du kích xã, thôn đủ sức đánh tiêu diệt địch càn quét, lùng sục. Nhiều du kích xã đạt danh hiệu dũng sĩ diệt My. Đội ngũ lão du kích, thiếu niên trưởng thành.

Càng thất bại, địch càng đánh phá dữ dội nên đời sống cán bộ, đồng bào vùng giải phóng gặp khó khăn. Nhiều nơi có lúc 3,4 tháng liền địch phá dữ dội, ruộng vườn không làm được, có xã không còn trâu, bò, đồng bào phải ăn rau, củ chuối để sống. Thêm vào đó thiên tai liên tiếp xảy ra nên đời sống đồng bào Ba Tơ khó khăn. Đầu năm 1968, số người đói ở huyện đã tính đến trên 6.000 người, trong đó có 961 người đói kiệt, hơn 30 người chết đói và 64 người khác do đói sinh ra bệnh tật ${ }^{2}$. Khắc phục khó khăn, Đảng bộ hai huyện khẩn trương phát động phong trào sản xuất rộng khắp toàn dân, trong các cơ quan và lực lượng vũ trang nhất là trồng hoa màu phụ tǎng vọt để kịp thời cứu đói. Diện tích sản xuất năm 1968 tăng gấp đôi năm 1967, trong đó vụ hè thu tăng gấp 3 lần. Đảng bộ

1. 1 cảnh sát ở ấp Hoàn Đồn, ấp trưởng Ba Dung, 1 tình báo biệt kích, 9 an ninh bí mật ở khắp các ấp chiến lược.
2. Xem: Báo cáo kiểm điểm công tác xầy dụ̂ng Đảng ở miền núi Quảng Ngãi năm 1968. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngāi.
tãng cường chỉ đạo sản xuất chân ruộng, chân rẫy. Năm 1968, Huyện phát triển thêm được 62 tổ vòng đổi công, hợp tác lao động. Nhân dân ăn cơm ghế, hạn chế nấu và uống rượu, không nuôi heo bằng cơm. Về cải tiến kỹ thuật có nơi đồng bào biết dùng cối xay để xay lúa, biết ngâm ủ chọn giống tốt. Ở khu Đông, trước kia mỗi xã có dến 300 con trâu, nay chỉ còn lại khoảng 5,6 con trâu, thiếu sức kéo nghiêm trọng, dồng bào lấy sức mình thay trâu để sản xuất. Có chị trong một vụ một mình cuốc đất gieo trồng được 7 ang giống, có gia dình chỉ có 3 khẩu ngoài trồng lúa còn sản xuất được 10.000 gốc mì.

Khắp các thôn xã tinh thần của đồng bào Ba Tơ "sản xuất như giết giặc" được biểu hiện rõ nét và ngoan cường. Đa số đồng bào bám trụ lại quê hương, kiên trì sản xuất, với ý chí dịch phá một ta làm hai và đào cả hầm ngoài rẫy để sản xuất ngày đêm. Công tác thủy lợi, làm cỏ bón phân, phong trào vòng công hợp tác được đẩy mạnh. Lời phát biểu của đồng bào Ba Tơ "Còn lá rừng còn ăn, còn đánh giặc Mỹ và tay sai, nắm chắc tay súng đến thắng lợi hoàn toàn" trở thành lời thề son sắt của đồng bào trong tỉnh. Nhờ đẩy mạnh sản xuất, khôi phục dần việc giao lưu hàng hóa và tỉnh giúp cho 30 tấn gạo, nạn đói ở Ba Tơ được đẩy lùi. Đến tháng 8 năm 1968, nạn đói cơm, lạt muối đã căn bản chấm dứt. Đến cuối năm 1968 bình quân chất bột trên đầu người ở Ba Tơ là 363 kg (trong khi của tỉnh là 360 kg$)^{1}$.

1. Xem: Báo cáo tổng kết năm 1968 của Tỉnh uỷ. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đồng bào Ba Tơ vẫn tích cực dóng góp cho cách mạng. Đảng bộ 2 huyện tổ chức học tập phát động đóng góp nuôi quân. Hầu hết nhân dân tham gia học tập, các xã phía bắc tham gia học dầy đủ. Huyện đã đưa nhiều con em lên đường nhập ngũ. Đoàn viên thanh niên thường xuyên có mặt trên đường vận chuyển vũ khí, làm đường, làm cầu. Riêng ở huyện Sông Hrê, lực lượng thanh niên xung phong vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tỉnh giao. Lương thực, thực phẩm đóng góp cho nuôi quân ngày càng nhiều. Bình quân mỗi người dân Ba Tơ đóng góp cho kháng chiến 60 kg chất bột. Các hình thức sinh hoạt văn hóa, không khí vui tươi và lành mạnh ngày càng lan rộng khắp nơi trong huyện. Công tác giáo dục ở Ba Tơ lúc này rất sôi nổi. Phát huy tấm gương của xã Ba Khâm, nhân dân các xã thi dua học tập và quyết tâm xóa nạn mù chữ. Ở huyện có 10 lớp phổ thông cho thiếu nhi (gần 150 em ). Trường bổ túc văn hóa huyện liên tục mở các lớp cho học viên ( 3 khóa, 160 người). Ngành y tế kịp thời phòng chống, chữa bệnh cho người và gia súc. Cán bộ y tế thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chính quyền vững mạnh và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân vùng giải phóng, nhân dân hăng hái tham gia bầu cử, có nơi đạt $90,98 \%$ cử tri. Nhiều xã đạt danh hiệu "Xã 4 vững mạnh", "Xã anh dũng kiên cường", "Xã anh dũng kháng chiến", "Gia đình vẻ vang". Công tác phòng gian, bảo mật, cảnh giác kẻ thù, làm sạch nội bộ được phát động thường xuyên.

Trong giai đoạn cùng cả tỉnh, cả nước đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ" của Mŷ, Đảng bộ Ba Tơ và Sông Hrê đã thể hiện vai trò lãnh dạo của mình ở mọi nơ mọi lúc, quán triệt đường lối, chủ trương cấp trên. Hai Đảng bộ đã kịp thời phát động, chỉ đạo và kiểm tra mọi mặt hoạt động đồng thời tổ chức quán triệt đường lối, phương hướng, phương châm, nhiệm vụ chung qua đó lãnh đạo nhân dân toàn huyện đánh bại các thủ đoạn của địch trong "chiến tranh cục bộ", giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, củng cố thế và lực cách mạng ở địa phương.

Vì cuộc chiến tranh giữa ta và địch diễn ra ác liệt do đó tư tưởng trong Đảng và trong quần chúng có lúc cūng biểu hiện khá phức tạp. Song nhờ có sự chỉ đạo sâu sát và liên tục của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ hai huyện luôn luôn lãnh đạo công tác giáo dục đảng viên và quần chúng theo hướng tích cực, nên đã đẩy lùi được các tư tưởng tiêu cực. Hầu hết đảng viên và quần chúng nòng cốt được học tập các nghị quyết, chỉ thị, các lớp chuyên đề về công tác Đảng. Tháng 4 năm 1967 khi Tỉnh uỷ ra nghị quyết về xây dựng căn cứ miền núi và tháng 10 năm 1967 khi có đợt phát dộng phong trào xây dựng huyện uỷ, chi bộ 4 tốt, ngành giới gương mẫu, xã 4 vững mạnh, thì đảng viên và đồng bào đều tham gia hưởng ứng tích cực, sôi nổi.

Những biểu hiện hữu khuynh, cố thủ có lúc đã chi phối khá nghiêm trọng trong Đảng bộ đã được Đảng bộ liên tục giải quyết nên các hiện tượng đó ngày càng bị đẩy lùi. Qua học tập và chỉnh huấn, đa số các đồng chí đảng viên nhận thức rõ ràng âm mưu xảo quyệt, thủ đoạn
ngoan cố của địch và sự suy yếu, thất bại của chúng trong mọi mặt. Đảng bộ nhận thức được vai trò của từng dồng chí và khả năng của quần chúng nên quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bám sát lãnh dạo quần chúng. Lập trường cách mạng, ý chí chiến đấu của từng đồng chí đảng viên được củng cố và đã biểu hiện bằng các kết quả thắng lợi trên mọi lĩnh vực hoạt động. Mỗi một đồng chí đảng viên thể hiện rõ tinh thần chiến đấu dũng cảm, gương mẫu xung phong. Huyện uỷ quán triệt phương châm cách mạng, chủ trương, đường lối của Trung ưong, Tỉnh ủy, kiên định lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân kết hợp tốt ba mũi giáp công giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Về mặt biện pháp, Huyện uỷ lấy công tác xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt làm điều kiện củng cố tư tưởng mỗi đồng chí, lấy giác ngộ chính trị để giải quyết tư tưởng, thường xuyên kiểm tra tư tưởng đảng viên trên cơ sở thực hiện các tiêu chuẩn đề ra. Trong đấu tranh tư tưởng, Đảng bộ phát huy tính dân chủ trong nội bộ, phân tích và phê bình nghiêm minh các biểu hiện lệch lạc, nâng cao nguyên tắc, tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, đề cao tinh thần kỷ luật và tự giác của từng đồng chí đảng viên. Huyện uỷ thường xuyên phát động trong đảng viên lấy căm thù giặc làm đòn bẩy, phát huy thắng lợi để động viên, phát huy truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng để khích lệ tinh thần mỗi đồng chí.

Công tác tổ chức dần dần đi vào nền nếp. Cán bộ các cấp được bồi dưỡng, đào tạo đủ sức thực hiện vai trò của mình. Bí thư các xã được theo học lớp chỉnh huấn của tỉnh
mở 2 đợt (tháng 1 năm 1967 và tháng 5 năm 1968). Đảng bộ luôn luôn thúc đẩy việc xây dựng và kiện toàn tổ chức. Cơ sở Đảng tập trung mọi hoạt dộng thực hiện nhiệm vụ đưa chi bộ tiến lên có khả năng tự động lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở và đạt yêu cầu 4 tốt. Đa số các chi bộ đã thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào quần chúng. Mục tiêu xây dựng chi bộ cơ sở mà Đảng bộ chỉ dạo và bám sát là làm cho chi bộ trở thành pháo dài vững chắc, chi uỷ trở thành bộ tham mưu sáng suốt, tổ Đảng là thành viên cốt cán của chi bộ, đảng viên trở thành chiến sĩ xung kích kiên cường. Các chi bộ Đảng ở Ba Tơ ngày càng thực hiện có kết quả việc lānh đạo các công tác ở xã, thôn theo nguyên tắc trực tiếp tuyệt đối và toàn diện. Phần lớn các chi bộ đā lānh đạo và gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ 3 bám, liên tục tấn công địch theo phương châm 2 chân 3 mũi giáp công, đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất. Các chi bộ gắn bó với quần chúng, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng và củng cố các đoàn thể, lãnh đạo tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Chi bộ thường xuyên tăng cường sự đoàn kết nhất trí.

Quán triệt nhiệm vụ phát triển đảng viên, Huyện uỷ luôn định hướng cho các chi bộ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên mới. Các chi bộ ra sức phát triển đảng viên hợp pháp trong đấu tranh chính trị, binh địch vận. Ở vùng giải phóng, Đảng bộ đặt nặng việc phát triển đảng viên mới ở các nơi hẻv lánh còn chưa có đảng viên, trong các tổ vòng công, dổi công nhằm
đẩy mạnh việc xây dựng căn cứ. Trong việc phát triển đảng viên mới, Đảng bộ chú trọng nhiều đến lớp trẻ, giới nữ trưởng thành từ các phong trào. Đồng thời, Đảng bộ luôn tuân thủ phương châm: củng cố đi đôi với phát triển.

Đến cuối năm 1968 số lượng đảng viên ở hai huyện tăng $54,88 \%$, trong đó số nữ tăng $33,17 \% .14$ chi bộ đạt danh hiệu 4 tốt ( 7 chi bộ xã, 6 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ lực lượng vũ trang). Nổi bật là Chi bộ Ba Gia biết lãnh đạo nhân dân vận động cứu đói, có nhiều thành tích xuất sắc đã được Tỉnh uỷ tuyên dương như sau:
"Xã Ba Gia ở Ba Tơ là một xã yếu, có nạn đói trầm trọng, tình hình diễn biến phức tạp, mọi hoạt dộng cách mạng hầu như tê liệt, giải quyết nạn đói là bức xúc nhưng các đồng chí đã cố vận động họp cho được chi bộ, phát động tư tưởng trong chi bộ, làm cho đảng viên thấy rõ nhiệm vụ của Đảng, quyết tâm cứu đơi, giữ phong trào, đăng ký làm đảng viên 4 tốt" ${ }^{1}$.

Công tác kiểm tra Đảng được chú trọng, đã kịp thời uốn nắn một số tư tưởng lệch lạc trong Đảng và trong quần chúng, góp phần giữ gìn phẩm chất của cán bộ và đảng viên.

Bộ máy Đảng đã có đủ các đồng chí chuyên trách từng mặt công tác.

Trong việc củng cố và tăng cường sức lãnh đạo của Đảng bộ, Huyện uỷ hai huyện đã mạnh dạn đề bạt cán bộ

[^44]trẻ, cán bộ rữ vào các cấp uỷ và các ngành, giới của huyện. Bên cạnh viộc tăng thành phần trẻ trong các cấp uỷ, Huyện uỷ quan tâm bồi dưỡng và sử dụng hợp lý cán bộ cũ, tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa cán bộ cũ và mới, giữa nam và nử, đả thông tư tưởng hẹp hòi, bản vị, công thần cục bộ trong suy nghĩ của một số đồng chí.

Tuy vậy, có lúc có nơi một số đồng chí, đồng bào còn hoài nghi cuộc chiến đấu lâu dài của ta. Sự lānh đạo của Đảng bộ có lúc chưa sâu sát, kịp thời tình hình ở co sở. Do thiếu cảnh giác, chủ quan với âm mưu thâm độc của kẻ thù nên ta để địch lợi dụng phong tục tập quán lạc hậu mê tín của nhân dân gây ra vụ tên Ghia (1967) làm tan rã chi bộ Ba Hrê, lập bộ máy ngụy quyền xã có chủ tịch, an ninh. Ta phải khó khăn lắm mới giải quyết xong. Đời sống nhân dân có cải thiện nhưng chưa được nhiều. Nạn đói cơ bản chấm dứt nhưng vẫn còn đe dọa.

Trong đấu tranh với kẻ thù và xây dựng quê hương, Đảng bộ Ba Tơ và Sông Hrê cùng nhân dân gắn với nhau làm một. Đảng tin vào sức mạnh của nhân dân, dân một lòng một dạ đi theo Đảng. Sự hy sinh to lớn của hàng nghìn đồng bào ta ngày càng tô đậm thêm truyền thống đấu tranh của dất Thánh Ba To - cái nôi của cách mạng tỉnh nhà từ nhūng ngày đầu năm 1945 .

Tại Đại hội lần thứ III (10-1968) của Tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ được trang trọng tuyên dương như sau:
"Đối với miền núi, Đảng bộ Ba Tơ đã trải qua nhiều càn quét, chất độc hóa học, đảng viên vẫn bám trụ lãnh
đạo quần chúng vượt muôn vàn khó khăn, giải quyết nạn đói phục hồi phong trào và đã đóng góp phần xứng đáng trong đồng khởi đầu năm" ${ }^{1}$.
"Đảng bộ Sông Hrê lãnh đạo phong trào sản xuất có nhiều tiến bộ, nhiều xã đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích, tích cực vận động quần chúng đóng góp nhân tài vật lực cho cách mạng. Du kích diệt được nhiều giặc, Đảng bộ lãnh đạo được quần chúng trụ bám" ${ }^{2}$.

## Chương X: THAM GIA ĐÁNH BẠI

 CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH" CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, GIẢI PHÓNG HUYỆN BA TƠ(1969-1972)

Bị thất bại thảm hại trong năm 1968, Mỹ - Thiệu gặp khó khăn nghiêm trọng và chúng phải chuyển chiến lược từ "bình định và tìm diệt" sang "quét và giữ". Tháng 12 năm 1968, chúng phải ngồi vào đàm phán với ta tại Pari. Mặt khác, chúng âm mưu xuống thang trên thế mạnh thông qua việc điều chỉnh lực lượng và ổn định tình hình ở miền Nam.

Năm 1969, sau khi lên cầm quyền ở Mỹ, Níchxơn đã thay đổi chiến lược "chiến tranh cục bộ" của Giônxơn bằng chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". Mục tiêu của chiến lược này là giành quyền kiểm soát dân và làm cho chiến tranh cách mạng "tàn lụi dần". Về lực lự̛̣ng quân sự chiến

[^45]lược, Níchxơn không cưỡng lại được xu thế phải rút quân Mỹ về nước, nhưng âm mưu rút quân nhỏ giọt để tiếp tục kéo dài chiến tranh. Chúng tiếp tục sử dụng đội quân viễn chinh My làm chỗ tựa cho cuộc chiến tranh mới, đồng thời ra sức xây dựng quân đội ngụy trở thành xương sống cho chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", thay màu da trên xác chết cho quân Mỹ. Về biện pháp, chúng lấy "bình định nông thôn" làm chủ yếu. Một lúc chúng tiến hành ba cuộc chiến tranh đối phó với phong trào cách mạng của đồng bào ta: "chiến tranh giành dân", "chiến tranh hủy diệt", "chiến tranh bóp nghẹt".

Đầu năm 1969, ở địa bàn Ba Tơ, Sông Re có một đại đội Mỹ chốt ở đèo Ông Huyện, 8 dại đội đặc biệt quân chủ lực ngụy, 2 dại đội bảo an, 10 trung dội nghĩa quân, 102 tên phòng vệ dân sự, 2 đoàn Trường Sơn, 2 toán thám báo. Ngoài điểm chốt của Mỹ ở đèo Ông Huyện, địch còn đóng 7 đồn bốt, cứ điểm.

Để thay dần quân $\mathrm{Mỹ}$, chúng ráo riết bắt lính từ 15 tuổi đến 45 tuổi. ở huyện có 2 em thiếu niên cầm súng trong quân dội của chúng. Chúng đưa nhiều đồng bào vào bộ máy chính quyền, cảnh sát, gián diệp. Chúng tổ chức cái gọi là "về quê", cho từng trung đội dân vệ trả súng về giả làm ăn để theo dõi hoạt động của ta. Chúng thực hiện đôn quân từ dưới lên, tăng cường cho mỗi ấp có một trung đội dân vệ.

Trọng điểm đánh phá của địch ở huyện Ba Tơ là vùng giải phóng, vùng giáp ranh, các hành lang ở phía đông bắc
huyện, nhằm khống chế Đường chiến lược số 5 A để bảo vệ cho căn cứ Mỹ ở Gò Hội (Đức Phổ).

Chúng liên tục mở các cuộc hành quân cảnh sát lùng sục, thanh lọc quần chúng, đánh bật cơ sở ta. Chúng tổ chức cho đồng bào học tập, phân loại để theo dõi, khủng bố, đàn áp. Để củng cố ngụy quyền, chúng xúc tiến bầu cử bịp bợm, cưỡng bách nhân dân vào phòng vệ dân sự, củng cố lực lượng bán vũ trang giữ ấp và khu dồn. Chúng hay vây ráp các ấp vào ban đêm để bắt lính.

Địch bắn pháo vào vùng ta rất nhiều. Bọn biệt kích ngày đêm đánh phá các vùng ruộng đông dân ở đông bắc huyện. Trong thực hiện "bình định cấp tốc" chúng dẩy mạnh càn quét các vùng ta mới phá kèm. Chỉ trong vòng 10 ngày đầu năm (từ 29-01 đến 05-02) có 6 lần biệt kích lùng sục chung quanh quận lỵ Ba Tơ, có lúc đi cách quận ly 10 cây số để phục kích ta. Chúng tiếp tục thực hiện càn liên kết vào vùng căn cứ ta. Hầu hết các xã khu bắc, đông nam và khu trung bị địch càn nhiều lần trong năm. Một số nơi đồng bào không còn nhà ở, trâu bò. Tính riêng Ba Điền trong vụ càn đầu xuân 1969 bị đốt trên 380 nóc nhà, 400 ang lúa, 83 trâu cày bị bắn chết và phần lớn nông cụ bị phá hủy. Ở thôn Nước Sung và Hóc Đô (Ba Lang), dịch bắn chết 185 trâu cày.

Nửa năm cuối 1969, địch thực hiện chiến dịch "Phượng hoàng" càn phá dữ dội vùng đông bắc. Từ đánh phá tràn lan chúng chuyển sang đánh phá có trọng điểm. Từ xúc tát dân vào các khu dồn lớn chúng chuyển sang bình định tại chỗ, phòng thủ từ xa. Chúng đánh phá các nơi đông
dân, dọc Đường số 5 A từ Ba Dinh xuống đèo Đá Chát, dùng rọ và trực thăng đánh liên tục các xã đông bắc. Lực lượng biệt kích trước đó được đưa đi huấn luyện nay trở lại chặn đánh các hành lang.

Tính cả nǎm 1969, địch tiến hành ở 2 huyện Ba Tơ và Sông Hrê trên 90 trận càn. Trong dó chúng tiến hành những thủ đoạn man rợ, đầy tội ác như ở Ba Động ngày 2 tháng 4 chúng bắn chết 1 phụ nữ, 2 em thiếu nhi rồi đốt xác sau đó lùng tiếp bắn 4 em khác nữa. Ơ Ba Lang, chúng bắt một em thiếu niên trói, bắn chết xong mổ bụng, đâm nát cả người. Chúng càn sâu vào Ba Ngạc đốt phá, cướp tài sản và giết trong một đêm ở thôn Cà Rênh 16 người, đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Tháng 10 năm 1968, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III được triệu tập. Đại biểu về dự đại hội nhận định công tác xây dựng Đảng bộ trong những năm qua đã thu được những thắng lọ̣i rất lớn. Qua chiến đấu, thử thách đội ngū cán bộ, đảng viên đã trưởng thành nhanh chóng cả chất và lượng, đảm bảo cho việc tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đứng trước nhiệm vụ lịch sử được giao phó hết sức nặng nề nhưng hết sức vẻ vang, Đại hội đã nêu ý chí quyết tâm của toàn thể quân dân tỉnh nhà: tập trung mọi cố gắng cao nhất, tổ chức động viên cán bộ, chiến sĩ và dồng bào tiến lên vượt mọi khó khăn gian khổ để giành cho kỳ được thắng lợi quyết định trong thời kỳ tới.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ III (10-1968) và Nghị quyết I của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Ba Tơ, Đảng bộ

Sông Hrê phát dộng mạnh mẽ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của đồng bào, phát huy thắng lọi của năm 1968 đẩy mạnh mọi mặt công tác, tiếp tục lãnh đạo đồng bào huyện nhà đẩy địch vào thất bại hoàn toàn. Đồng thời trong giai đoạn mới, Đảng bộ huyện xác định việc cần thiết phải bảo đảm cơ sở vật chất cho cuộc kháng chiến chống Mỹ - ngụy trên huyện nhà đạt được thắng lợi hoàn toàn.

Tháng 12 năm 1968, Đại hội Đảng bộ Ba Tơ lần thứ IV được triệu tập tại Nước Vượt (Ba Gia). Đại hội phấn khởi trước thắng lọi to lớn của Đảng bộ và đồng bào trong việc đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ" của địch trên huyện nhà. Căn cứ trên thế và lực của cách mạng, đặc điểm riêng của địa phương, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu của giai doạn mới là: nỗ lực đẩy mạnh 3 mũi giáp công, công kích và nổi dậy, ra sức xây dựng thực lực cách mạng, phát dộng quần chúng nổi dậy cả 3 vùng, dánh bại âm mưu bình định của địch, diệt ác phá kìm, làm chủ đại bộ phận đất đai và đồng bào, xây dựng vùng ta vững mạnh.

Đại hội đã bầu lại đồng chí Phạm Văn Sáu làm Bí thư Huyện uỷ.

Đầu năm 1969, thấm sâu lời dạy của Bác "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", Đảng bộ phát động nhiều đợt động viên chính trị trong Đảng và trong đồng bào, quyết tâm lập thành tích xuất sắc trong mọi mặt chiến đấu và xây dựng để tỏ lòng kính yêu Bác. Đảng bộ triển khai học tập nghị quyết xây dựng miền tây của tỉnh, nắm vững phương châm dấu tranh trong thời kỳ mới dựa theo
nội dung "xây dựng căn cứ 4 vững mạnh" (chính trị, quân sự, sản xuất, văn hóa xã hội).

Qua học tập, đảng viên và quần chúng ổn dịnh tư tưởng, khắc phục gian khổ, khó khăn, tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến.

Lực lượng vũ trang và bán vũ trang của ta dược trang bị thêm vũ khí mới và được rèn luyện, tập dượt thường xuyên. Trong du kích xã, dảng viên nữ chiếm $16 \%$, doàn viên chiếm $33 \%$. Các xã tổ chức bố phòng tốt và nhiều xã đạt tiêu chuẩn " 4 vững mạnh". Cả năm 1969, đồng bào đã cắm 972.876 chông, đào 682 hầm chông.

Từ ngày 22 tháng 2 dến ngày 31 tháng 3 năm 1969, hưởng ứng cùng toàn tỉnh mở chiến dịch xuân 1969 (chiến dịch Z ), 74 thanh niên Ba To, Sông Re dăng ký tòng quân trong đó có 42 chiến sĩ bổ sung cho Tiểu đoàn 20 . Ta đánh toàn bộ 7 trận, diệt 84 tên trong đó có 6 ác ôn, thu nhiều súng và bắn rơi 1 máy bay. Ta đánh tan 1 dại đội biệt kích tại thôn Tài Năng. Bị thua và tổn thất nặng giửa tháng 3 , Mỹ phải giao Giá Vụt lại cho quân ngụy.

Đồng bào các ấp mở hội nghị, mít tinh, hiệp lực cùng du kích truy bắt ác ôn, phá ấp. Trong đợt tấn công này huyện dạt chỉ tiêu giành dân cao nhất trong toàn tỉnh (125\%). Ta mở ra giành 1.700 dân ở 2 xã Ba Tằng, Ba Cung và thôn Tài Năng (Ba Đình), làm chủ khối dân cư gồm 2.769 đồng bào. Đồng bào Ba Lâm đấu tranh với dịch được làm nhà ở, nhà chứa lúa nơ thôn xóm cũ.

Trong chiến dịch này Ba To , Sông Re vận động được 108 binh lính rã ngũ và dánh phá làm thiệt hại nặng kho
tàng, súng dạn của địch. Trong hội nghị tổng kết ngành binh vận của tỉnh, Ba Tơ được tuyên dương là huyện có thành tích khá nhất ở miền núi về công tác binh vận.

Huyện uỷ tiếp tục dẩy mạnh 3 mũi giáp công, bao vây và tấn công ngụy quân, ngụy quyền ở quận ly, chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng mở từng đợt công kích lớn đánh địch. Hoạt dộng của các đơn vị vũ trang của tỉnh và huyện đã tiêu diệt và làm tan rã rất nhiều đại đội, trung đội ngụy quân, đồng thời tiêu hao một phần sinh lực của Mỹ. Du kích Ba Điền đã diệt được quân Mỹ bằng vũ khí tự tạo, hầm chông, cạm bẫy.

Giữa lúc phong trào cách mạng đang lên cao, khí thế đấu tranh của đồng bào sôi nổi thì ngày 02 tháng 9 năm 1969, tại Hà Nội, Bác Hồ kính yêu qua đời. Đáng bộ và đồng bào Ba T , , Sông Re nhận được tin Bác mất lòng đau xót và thương tiếc vô hạn. Nỗi đau thương, sự mất mát to lớn đè nặng lên trái tim mỗi người dân. Đảng bộ hai huyện tổ chức lễ truy điệu Bác trọng thể và xúc động. Đồng bào hứa với Bác dù gian khổ, khó khăn đến mấy cūng quyết tâm thực hiện hoàn thành những lời dạy của Bác.

Trong đợt tuần 100 ngày của Bác, du kích xã Ba Điền đã chặn đánh bọn biệt kích từ Minh Long sang đèo Nai diệt 4 tên, tổ du kích đồng chí Trỏ bắn rơi 1 máy bay HUIA tại chỗ. Các xã khu Bắc diệt 49 tên, bắn bị thương 30 tên, bắn roi 1 HUIA.

Ngày 15 tháng 12 năm 1969, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Sông Hrê, một bộ phận của lực lượng vũ trang và du kích tấn công vào khu đồn Ba Tiêu
cách phía bắc trung tâm Giá Vụt 1 cây số đã tiêu diệt 15 tên địch thu được súng, đồng thời pháo kích vào trung tâm Giá Vụt. Đây là lần đầu lực lượng và du kích địa phương dánh sâu, diệt được địch, bồi dưỡng ta, thể hiện tinh thần quyết tâm của chiến sĩ và chỉ đạo của cấp uỷ. Tỉnh uỷ dã gửi điện khen ngợi quân và dân huyện Sông Hrê, biểu dương Đảng bộ huyện Sông Hrê đã lập thành tích xuất sắc trong việc đánh tiêu diệt địch.

Tháng 12 nǎm 1969, Đại hội lần thứ II Đảng bộ huyện Sông Hrê tiến hạnh tại Gò Oi (Sơn Ba - Sơn Hà). Các dại biểu về dự Đại hội đánh giá cao những thành tích trong năm đầu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của địch. Đại hội ra nghị quyết tăng cường sự đoàn kết trong dân, trong Đảng, thực hiện lời dạy trong Di chúc của Bác Hồ là dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng tiếp tục đánh giặc Mỹ và giành thắng lợi cuối cùng. Đồng chí Phạm Văn Hà được bầu lại làm Bí thư Huyện uỷ.

Sang năm 1970, địch củng cố lại 3 cứ điểm ở Ba Tơ
 khỏi Giá Vụt. Còn ở Ba Tơ có 1 đại đội chốt đèo Ông Huyện, 2 tên cố vấn ở trung tâm Đá Bàn (giảm 16 cố vấn). Số lượng quân chính quy và địa phương quân của dịch tăng vọt. Địch chuyển quân biệt kích thành các tiểu đoàn biệt dộng biên phòng, tăng cường trang bị cơ động. Chúng tổ chức nhiều cuộc càn từ 1 đến 2 tiểu đoàn cộng hòa phối họp với bọn biệt động biên phòng, bảo an, Trường Sơn, bọn ác ôn và có My theo kèm càn sâu vào căn cứ, vùng giải phóng của ta. Trong càn quét, chúng thực hiện lê lếch để
tiêu diệt lực lượng ta và cướp phá của cải của dồng bào. Càn tới đâu địch phá và cướp sạch của cải, giết hại gia súc đến đó. Chúng phá cả rau lang và mạ ngoài đồng, bắt dân trong ấp đi gặt lúa rồi dùng máy bay trực thăng cướp lấy, chở đi. Một số nhóm biệt động biên phòng (từ 2 trung dội đến 1 đại đội) hay càn xuyên sơn, phục kích không theo quy luật ở khu Bắc, đường Ba Điền đi Nghĩa Hành, có lúc nằm lì ngăn chặn vận chuyển của ta cả tháng.

Máy bay trinh sát, tàu rọ, HUIA bay khắp nơi, bay thấp để bắn phá làm cho dân không sản xuất được. Có thôn không còn trâu, có thời gian địch tập trung phi pháo bắn phá vùng giải phóng của ta dữ dội trong 2,3 ngày dêm. Máy bay B 52 rải bom tàn phá các xã, thôn xóm của ta. Địch rải chất độc hóa học nhiều nơi với mức độ dày đặc kinh khủng. Khắp mọi nơi đồng ruộng hoang hóa, cây xanh chết dần.

Những năm này đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sī gặp khó khăn nhất trong suốt giai đoạn chống Mỹ, cứu nước. Địch đẩy mặt trận sản xuất nông nghiệp của ta vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Tình trạng thiếu trâu cày, thiếu nước vì mương đập bị phá không được củng cố kịp thời, cấy không đúng thời vụ, có sản xuất nhưng địch không cho gặt... làm ta thất thu mấy vụ liên tiếp. Sản lượng lương thực sụt dài không đạt một nửa chỉ tiêu đề ra. Như xã Ba Lãnh, Ba Động vào vụ tháng 3 năm 1969 mất trên $60 \%$, vụ tháng 8 chỉ thu được 85 ang. Ở Ba Điền vụ tháng 8 sụt 368 ang. Trong năm 1969 chất độc hóa học làm ta mất trắng trên 8.000 ang giống. Ngoài ra dịch còn dốt phá,
 suất thấp, hầu hết khoai lang rày bi


 ngươi. Các xã khu Trung. khu Nam lạt muāi ragi: Một số đồng bào bỏ ruộng lên làm rāy Môt ać car be chiến sỉ bỏ công tác về nhà làm ãn hoạ̀c chạy ra vùreg dich

Đứng trước khó khān và ác liẹt do dich divy raanh chiến tranh hủy diệt. trong hội nghị tổng két thaing 12 năm 1969, Tỉnh uỷ nghiêm túc kiểm diểm vệ̣c lành dạo và chỉ đạo phong trào cách mạng miển núi Tỉnh uỵ̀ nhạ̀n định tình hình các huyện miền núi trở nên phức tập. đời sống cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang trải qua những thử thách cực kỳ gian khổ. Tỉnh uỷ đề ra nhiệm vụ cắp bách là phải quan tâm thật đúng mức đến phong trào cách mạng ở miền núi, tạo mọi điều kiện cứu đơi. cứu đauu cho đồng bào và giữ vūng được vùng giải phóng. Tiếp thu chủ trương trên, Đảng bộ Ba Tơ và Sông Hrê duy trì và phát triển phong trào du kích chiến tranh, phát động khắp nơi đánh biệt kích đi càn, bắn rơi máy bay. Du kích nhiều nơ đào hầm gài chông, cài mang cung để sát thương địch.

Ngày 8 tháng 4 , khi phát hiện một đại đội biệt kích đi lùng sục đang cụm lại nấu cơm, tắm giặt cách trung tâm Đá Bàn 2 km , lực lượng vũ trang huyện gồm 20 đồng chí nhanh chóng chia làm 3 mũi bí mật vận động tiếp cận địch và bất ngờ nổ súng tiêu diệt chúng.

Sau 7 phút chiến đấu, ta làm chủ hoàn toàn chiến
trường, diệt gọn 1 dại dội biệt kích, giết và làm bị thương 67 tên (chỉ có 2 tên chạy thoát), thu 1 máy PRC10, 3 súng AR15, 10 ngàn viên đạn, 23 ba lô và một số dồ dùng quân sự, phá hủy 48 súng (có 1 đại liên) ${ }^{1}$.

Du kích khu Bắc đánh mìn tự tạo tiêu diệt một số tên địch đi càn. Trong phong trào bắn máy bay, lực lượng ta chú ý bắn diệt tàu rọ và HUIA đi rải chất độc hóa học. Tính đến tháng 9 năm 1970 quân dân huyện Ba Tơ đánh 56 trận, diệt 248 tên, bắn bị thương 52 tên, bắn rơi 5 máy bay và bắn hỏng 3 chiếc khác. Cán bộ, chiến sĩ ở huyện Sông Hrê trong 6 tháng đầu năm đánh 6 trận, diệt 69 tên, thu 5 súng.

Phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh. Đảng bộ 2 huyện thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng cho quần chúng các biện pháp đấu tranh. Qua học tập, bồi dưỡng, đồng bào đã đấu tranh khôn khéo với địch. Nhiều cuộc đấu tranh của đồng bào đòi cứu đói, cứu đau, đòi về chỗ cū, đòi bồi thường, nổ ra quyết liệt. Địch nhiều lần hứa giải quyết. Nhiều chị em Ba Tơ tuyên thệ dưới cờ giải phóng hứa làm tròn nhiệm vụ, khi chưa xong thì quyết chưa về. Nhiều người chỉ mang theo củ mì, chuối già theo ăn để đấu tranh suốt 4,5 ngày liền.

Bộ máy làm công tác binh vận ở xã, huyện được kiện toàn. Cơ sở nội ứng trong hàng ngũ binh lính có tác dụng lớn. Đặc biệt ở huyện ta đồng bào xây dựng được co sở trong các loại phụ quân, biệt động. Ta giáo dục một số co

[^46]sở diệt ác có kết quả. Ở vùng giải phóng, ta thường tổ chức hội nghị gia đình binh sĩ, ngụy quyền, phát động thân nhân đăng ký gọi con em về, không chịu đi lính cho giặc. Tinh thần chiến đấu của ngụy quân ngày càng bạc nhược. Nhiều lính chống đôn quân, chống ra trận, lính ngụy phản chiến bằng tự sát hai vụ. Nhiều ngụy quân, nhân viên ngụy quyền hoang mang, có tên mua sẵn thuốc độc mang trong mình. Tình trạng xung dột nội bộ địch xảy ra thường xuyên.

Vượt qua mọi khó khǎn, khắc phục thiên tai địch họa, Đảng bộ Ba Tơ lãnh đạo sản xuất kịp thời cứu dói, chống lạt muối... Từ đầu năm 1969, Đảng bộ triển khai nghị quyết sản xuất của Tỉnh uỷ, tổ chức cho đồng bào, dồng chí học tập chỉ thị của Trung ương về việc tăng gia sản xuất. Ban sản xuất huyện cử cán bộ về tận xã, thôn phát động phong trào. Tỉnh cấp cho huyện 100.000 đồng và 1.000 kg gạo. Việc sản xuất ở các cơ quan, lực lượng vũ trang mạnh gấp đôi so với trước. Các xã chân rãy khẩn trương trồng các loại hoa màu ngắn ngày dể chống đói giáp hạt. Riêng xã Ba Dinh trồng mì, tự chống đói cho mình và còn ủng hộ cho các xã bạn và các co quan. Đảng bộ huyện phát động phong trào trồng khoai riềng với khẩu hiệu "coi khoai riềng ngang mì". Nhân dân sản xuất được nhiều khoai riềng.

Thực hiện phương hướ:ig chung của miŝ̀n núi "giư vững và phát triển đàn gia súc hiện có. Chăm sóc tốt đàn nghé sơ sinh, bảo vệ đàn trâu phục vụ sức kéo...", đồng bào khắp các nơi vùng giải phóng và làm chủ được phát động
tăng cường chăn nuôi gia súc và phòng tránh bệnh cho trâu, heo. Đảng bộ hai huyện kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và thực hiện việc xây dựng xã 4 vững mạnh và dã phát động nhiều đợt thi đua sản xuất sôi nổi. Đảng bộ lấy việc dẩy mạnh sản xuất làm trọng tâm công tác xây dựng thực lực cách mạng. Nhờ vậy đồng bào sản xuất với tinh thần địch phá một ta làm hai, ba. Mọi giới, mọi lứa tuổi liên tục ra quân trên mặt trận sản xuất. Phong trào tương trợ lao động sản xuất thể hiện khắp các xã qua việc điều hòa sức kéo đổi công cuốc ruộng.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện uỷ về tăng gia sản xuất cứu đói, nhờ sự giúp đõ to lớn của tỉnh và tinh thần vượt khó, vượt khổ của đồng bào và chiến sĩ, bước vào Đông Xuân 1970-1971, nạn dói đã dịu bớt. Cuộc sống ở vùng giải phóng dần dần được ổn định.

Cuối năm 1969, Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Ngãi được thành lập. Đầu năm 1970 Uỷ ban nhân dân Cách mạng huyện Ba Tơ được Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh chỉ định do đồng chí Phạm Đức Trinh làm Chủ tịch và có một số ban như Ban Tài mậu, Ban Sản xuất, Ban Giao thông, Ban An ninh, Ban Dân y. Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời là chính quyền điều hành các mặt phục vụ tiền phương, sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng vùng giải phóng. Đến năm 1972 khi tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân Cách mạng và Uỷ ban nhân dân Cách mạng Ba Tơ thì Uỷ ban nhân dân Cách mạng được chỉ định bàn giao nhiệm vụ cho Uỷ ban nhân dân Cách mạng mới.

Nhận định địch đang trong thế xuống thang và ngày càng lún sâu vào thế phòng ngự chiến lược, tháng 11 năm 1970, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV đã ra nghị quyết xác định nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ trong thời gian tới là: "tập trung sức chỉ đạo, kiên quyết đánh bại kế hoạch bình định đặc biệt của địch" đồng thời ra sức diệt ác phá kẹp mở ra giành dân làm chủ từng vùng rộng lớn, đưa lên tranh chấp và lỏng kẹp những vùng còn lại... khẩn trương xây dựng vùng ta làm chủ vững mạnh về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội" ${ }^{1}$. Học tập và quán triệt tinh thần nhiệm vụ do Đại hội Tỉnh Đảng bộ đề ra, Huyện uỷ hai huyện tiếp tục phát động toàn quân toàn dân đẩy mạnh 3 mũi giáp công, giữ vững vùng ta làm chủ, đánh diệt các chốt, khu dồn, đưa dân về vùng giải phóng. Ở vùng giải phóng, Huyện uỷ coi trọng việc tăng cường chỉ đạo công tác kinh tế, tài chính, chăm lo đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển sản xuất, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu hàng hóa giưa 2 vùng, giải quyết yêu cầu cấp thiết về đời sống cho đồng bào. Từ ngày 12-2 đến ngày 15-2-1971, Huyện uỷ họp mở rộng và ra nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ sắp tới, trong đó nhấn mạnh phải triệt để giải quyết những khó khăn về tư tưởng, về trụ bám của cán bộ và nạn đói cơm, lạt muối của đồng bào. Đảng bộ lập ban cán sự chỉ đạo hoạt động phía trước, tăng cường phân công cán bộ bám

[^47]xây dựng cơ sở phía sau, thực hiện tốt công tác phát triển vùng căn cứ, đưa dân về trụ bám chỗ cũ và phát triển sản xuất.

Đến cuối nǎm 1971, lực lượng vū trang và bán vũ trang của huyện có 150 đồng chí, trong đó có 16 dảng viên, 72 đoàn viên, 659 du kích xã, 809 du kích thôn, 8 dội công tác gồm 62 đồng chí ${ }^{1}$. Các chiến sĩ ta liên tục ngày dêm bám phía trước đánh địch. Bằng ý chí cách mạng và sức mạnh của chiến tranh du kích, quân và dân Ba Tơ buộc Mỹ phải bỏ cứ điểm đèo Ông Huyện và một số chốt điểm khác. Qua tấn công, ta xây dựng phía trước được 127 cơ sở hành động ( 32 binh vận, 32 dấu tranh chính trị, 17 an ninh, 9 cơ sở nội tuyến trong ngụy quân, 11 trong ngụy quyền...). Trong lānh đạo phong trào đấu tranh chính trị, Huyện uỷ đã có phương án và kế hoạch nổi dậy chủ dộng, tổ chức tập hợp được nhiều đồng bào. Cùng với mũi vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị và binh địch vận đã đóng vai trò quan trọng trong chống địch bình định và phát động đồng bào nổi dậy diệt ác, phá kìm. Trong đấu tranh trực diện, đồng bào kiên quyết chống địch xúc tát, kiên quyết trụ bám "Một tấc không đi, một ly không rời". Quần chúng bị xúc, bị dồn đã đấu tranh đòi ra ngoài ấp, bung về sản xuất ở chỗ cũ. Huyện uỷ giũ vững và phát huy được các nội dung phong phú trong phong trào đấu tranh buộc địch phải nhượng bộ. Qua đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận, được sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang,

[^48]ta đưa nhiều đồng bào trở về làng cũ. Số còn lại phần lớn chuyển lên thế tranh chấp giữa ta và địch.

Tháng 7 năm 1971, Đại hội lần thứ III Đảng bộ huyện Sông Hrê diễn ra tại Hoăn Gà (Sơn Ba - Sơn Hà). Đại hội đã tổng kết nhưng bước phát triển của phong trào cách mạng huyện nhà. Trên co sở các thành tích đạt được và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động, Đảng bộ huyện đề ra nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo quân, dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Ra sức diệt ác, phá kẹp mở ra giành dân, giữ lấy vũ trang làm đòn xeo cho hoạt động. Đại hội đã bầu lại đồng chí Phạm Văn Hà làm Bí thư Huyện uý.

Ngày 06-11-1971, Đại hội lần thứ V Đảng bộ Ba To được triệu tập tại Gò Vin (Ba Sơn). Đại hội nhận định tình hình chung ở huyện phát triển thuận lợi cả 3 vùng. ở vùng nông thôn, ta chống bình định thắng lọi. Thế kẹp ở các khu dồn, ấp chiến lược đã lỏng nhiều. Ở vùng ta, phong trào nhân dân du kích chiến tranh, xây dựng lực lượng và sản xuất đạt nhiều kết quả, căn cứ vững mạnh mọi mặt. Đại hội đề ra nhiệm vụ quan trọng là cố sức thực hiện một vài đợt cao điểm nổi dậy lớn (lớn hơn năm 1964, 1965 và 1968). Đại hội lần thứ V Đảng bộ Ba Tơ quyết tâm trong nhiệm kỳ này giải phóng quê hương khỏi ách thống trị, kìm kẹp của Mỹ - ngụy.

Đại hội đã bầu đồng chí Quốc A Soa làm Bí thư Huyện uỷ.

Bị thất bại nặng nề, năm 1972, Mỹ - ngụy phải ngồi lại vào bàn đàm phán với ta tại Pari. Mặt khác, chúng cố gắng bám lấy những địa bàn chiến lược. Ở Ba Tơ và Sông

Hrê, chúng ra sức phòng thủ các chốt điểm còn lại, đào và xây dựng các hầm ngầm kiên cố, công sự tác chiến nhiều nơi, mở rộng và rào thêm nhiều lớp quanh công sự. Chúng gài mìn dày đặc xung quanh cứ điểm, có nơi gài cách xa rào từ 50 mét đến 100 mét như ở sông Re. Chúng cho lính canh phục kích sát chiến hào. Có nơi chúng bắt phụ nữ canh gác ấp. Chúng xuyên tạc chính sách binh vận của ta. Chúng tăng cường đưa bọn ngụy quân ác ôn vào chính quyền.

Đối với quần chúng trong ấp chiến lược, chúng ra sức kìm kẹp, bắt học tập tố cộng, bắt di dân, tra tấn đánh đập những người chúng nghi là cơ sở ta. Chúng quấy rối bằng phi pháo không cho dân yên tâm sản xuất. Chúng bắt một số thanh thiếu nhi đưa đi đào tạo biệt kích, thám báo ở Hòa Cầm sau thả vào vùng giải phóng. Một số tên ở Sông Hrê giả dạng đầu thú về tích cực tham gia công tác, chui rúc đánh phá lâu dài trong nội bộ ta.

Lực lượng thám báo địch thọc sâu, phục các hành lang như dốc Chơm Chơm, Đèo Nai, dốc Ba Lang, Ba Điền, Bến Buôn, đường đi $\mathrm{Ba} \mathrm{Xa}, \mathrm{Ba}$ Tiêu, Ba Tô... Chúng phát hiện và tập kích vào bộ đội, du kích tập trung.

Ngày 17 tháng 01 , tại xã Ba Tô, chúng đánh úp vào lực lượng vũ trang huyện làm ta hy sinh 2 đồng chí, mất 4 súng. Tháng 2 , chúng tập kích xã Ba Giang làm ta hy sinh mệt đồng chí. Tháng 7 , chúng đánh vào Ba Tiêu làm ta hy sinh 12 đống chí, vào Ba Xa làm ta hy sinh 3 dồng chí trong dó co một xã đội phó. Địch dùng lực lượng nhỏ tập
kích Ba Ngạc làm chết 10 , bị thương 9 đồng bào. Pháo tầm xa của địch tăng cường bắn phá bừa bãi nhất là sau đợt tấn công tháng 5 của ta. Chúng dùng $\mathrm{B} 52, \mathrm{~B} 57$ rải 61 lượt bom xuống những vùng nghi ta trú quân và cả trong ấp chiến lược. Tháng $6, \mathrm{~B} 57$ rải bom tiêu diệt $\mathrm{Ba} \mathrm{Xa}, \mathrm{Ba}$ Tiêu, Ba Vi.

Quyết tâm thực hiện thắng lọ̣i Nghị quyết lần thứ III Đảng bộ Sông Hrê, Đại hội lần thứ V Đảng bộ Ba Tơ, quân dân hai huyện gấp rút chuẩn bị mọi mặt chờ thời cơ ở phía trước. Đồng thời Đảng bộ 2 huyện củng cố phía sau vững chắc, nhất là sau khi Hội nghị Tỉnh uỷ đầu tháng 3 ra nghị quyết xây dựng căn cứ miền núi. Phong trào sản xuất được khôi phục và phát triển tốt, quần chúng phấn khởi xuống đồng ruộng sản xuất. Thanh niên hăng hái đi dân công, phục vụ tiền tuyến. Hành lang tuy bị địch đánh phá, ngăn chặn nhưng ta vẩn giữ được giao lưu hàng hóa.

Một số cán bộ đảng viên lâu nay bỏ công tác đến thời gian này trở lại nhận kỷ luật và xin được tiếp tục tham gia cách mạng.

Trong quý I năm 1972, Ban lãnh đạo khởi nghĩa ơ huyện và xã, ban cán sự thôn, ấp được thành lập. Ta đã phá kẹp đưa 500 người và 15 con trâu về chỗ cũ, dưa 2.050 dân khỏi ấp về làm ăn, đưa 103 gia dình tuy còn sống trong ấp nhưng đã về làm ăn ở ruộng rẫy cũ. Hầu như ngụy quyền cơ sở mất tác dụng, nằm im không dám hoạt động. Lực lượng du kích tập kích vào ấp A Giá Vụt mà lâu nay địch cho là an toàn nhất làm rung động tinh thần sĩ
quan, binh lính. Du kích mật đánh một trận giữa thị trấn Ba Tơ giết chết 2 tṇn và làm bị thương 7 tên trong lúc bọn này đang đánh bạc.

Nửa cuối thang 5 năm 1972, với ý chí, tinh thần kiên quyết giành thắng lợi quyết định trong việc tiêu diệt nhiều sinh lực địch, củng cố niềm tin vào thắng lợi mới của quân và dân, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Ba Tơ lãnh đạo lực lượng vũ trang và bán vũ trang của huyện, phong trào đấu tranh chính trị và binh vận tiến công mạnh mē vào ngụy quân, ngụy quyền trong huyện.

Vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 5 , các lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện đồng loạt tấn công vào mọi cứ điểm và ấp chiến lược ở quận lỵ Ba Tơ. Đến 6 giờ 30 sáng ta làm chủ 5 ấp. Đến 15 giờ 30 ta đã hỗ trợ cho 3.430 người phá banh các ấp bung về chỗ ở cũ. Quần chúng với khí thế phấn khởi, sôi nổi nối lại trục đường Đường số 5 A và các vùng trắng. Hầu hết mọi nơi đều có dân cư ở. Ơ những xã làm chủ, ta triệt hạ chính quyền địch và ra mắt chính quyền nhân dân. 10 giờ 30 ngày 18 tháng 5 , địch dùng 4 trực thăng (có 2 trực thăng chiến đấu) chở 4 cố vấn Mỹ hạ xuống quận, ta bắn cháy tại chỗ một chiếc. Lực lượng vũ trang huyện diệt gọn ở chốt cây đa một trung đội dân vệ. Ngày 19 và 20 tháng 5 ta bao vây chặt quận lỵ và căn cứ Đá Bàn. Địch phản ứng lại bằng cách ném bom hủy diệt. Một trung đội tân trang dân vệ cùng với 750 quần chúng ở ấp Cây Duối đã nổi dậy đốt sạch khu dồn, kéo về vùng giải phóng ở Ba Tơ, Giá Vụt. Tính đến ngày 23 tháng 5 ta làm chủ hết số dân của 6 ấp gồm 5.089 người.

Ở Giá Vụt, sau ngày 18 tháng 5 , ta phối họ̣p các lực lượng vũ trang của tỉnh và địa phương mở đợt tấn công lớn vào toàn bộ hệ thống cứ điểm, bót đồn của địch và tiêu diệt hết vòng ngoài của chúng.

Sau đợt tấn công này của ta, ở quận ly Ba T , địch chỉ còn khu vực hầm ngầm của bọn ác ôn và tên Đinh Ênh, hầm cố thủ của bọn lính biệt động tại Đá Bàn. Ngụy quân, ngụy quyền lún sâu vào phòng thủ và có nguy co bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn địa phương quân, phòng vệ dân sự và dân vệ bị xóa phiên hiệu.

Tóm lại, địch thiếu hụt nghiêm trọng quân số và tinh thần chiến đấu của chúng giảm sút. Chương trình bình dịnh của địch coi như bị phá sản. Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" ở huyện căn bản bị đánh qụy. Chúng đã không còn sức để thực hiện các âm mưu đề ra từ năm 1969.

Khắp các chiến trường trong khu, trong tỉnh, các lực lượng quân chủ lực và địa phương của ta tiếp tục đánh mạnh và giành được những chiến thắng lớn. Chiến thắng mọi nơi có ảnh hưởng rất thuận lợi cho phong trào cách mạng của huyện, tạo điều kiện cho Đảng bộ và quân dân Ba Tơ tiến lên tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, giải phóng quê hương thân yêu.

Nhận định chính xác địch đang lâm vào thế thua, rối loạn và sưp đổ không gượng nổi, dựa vào chủ trương của Khu uỷ phải giải phóng Ba To trước các dịa phương khác, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng vũ trang của tỉnh phối hợp với một bộ phận quân chủ lực của khu đánh dứt
điểm, giải phóng quận ly Ba To. Tỉnh uỷ chỉ đạo Huyện uỷ Ba Tơ tập trung mọi sức người và của, kiên quyết giành thắng lộ cuối cùng. Huyện uỷ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nắm được phương châm, phương hướng của Chiến dịch tổng hợp sau Thu của Tỉnh uỷ nhằm dánh đuổi hoàn toàn kẻ thù ra khỏi huyện. Các đồng chí dảng viên và cán bộ của huyện đã đi sâu sát, phát dộng mạnh mẽ khí thế cách mạng của đồng bào, huy động toàn bộ nhân lực khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vượt bậc, ngày đêm vận chuyển lương thực, vũ khí về các vị trí tập kết của các lực lượng vũ trang. Trước ngày chiến dịch nổ súng, đồng bào Ba Động mở được hành lang cho xe dưới đồng bằng chở lương thực, thực phẩm lên theo Đường số 5 A . Nhân dân các vùng chung quanh đào hầm, dùng cây rừng để làm công sự chống B52 ném bom và chuẩn bị mọi điều kiện nếu trận đánh kéo dài. Đồng bào cũng sãn sàng thực hiện kịp thời công tác chuyển tải thương binh từ chiến trường về hậu phương an toàn.

Chiến dịch tổng hợp sau Thu của Tỉnh uỷ mở màn ngày 15-9-1972. Ở Ba Tơ, mở đầu chiến dịch tuy có gặp khó khăn do trời mưa to, bão lụt nhưng nhờ quyết tâm nỗ lực phi thường của bộ dội chủ lực, lực lượng địa phương, du kích và đồng bào nên ta vượt qua được mọi khó khăn, đồng loạt nổ súng đều khắp và mạnh mē. Bằng sức mạnh quân sự to lớn của Trung đoàn 52 , dặc công Quân khu V , quân chủ lực của tỉnh (D20), toàn bộ lực lượng vū trang và bán vũ trang của huyện, quân và dân ta đã tiêu diệt, bao vây, bức rút bọn ngụy quân, bọn ngụy quyền trong các mục
tiêu dánh chiếm. Trong 3 ngày đầu của chiến dịch ta dội bão lửa vào quận lỵ và các cứ điểm xung quanh quận lỵ Ba Tơ, dánh chiếm các chốt Hòn Cú, Hang Én, ấp Hoàn Đồn, ấp Con Dung, ấp Ruộng Con, đánh thiệt hại nặng Tiểu doàn 69 của dịch. Đến 21 giờ 45 phút ngày 18 tháng 9 ta đã chiếm lỉnh hoàn toàn quận lỵ Ba Tơ và bao vây chặt khu biệt kích Đá Bàn. Tên quận trử̉ng Bửu Tương tự tử.

Địch không thể tiếp viện được cho Đá Bàn vì ta bao vây chặt. Súng đạn, lương thực từ máy bay thả xuống bị ta thu hết. Tất cả đồng bào bị địch dồn đều bung về làng cũ và cùng bộ dội, du kích chuẩn bị đánh trả dịch phản kích. Sau 45 ngày đêm vừa tiêu diệt địch vừa chống trả phản kích, chống các đọt đánh phá của dịch bằng máy bay B52 ở vòng ngoài, xiết chặt vòng vây khu trung tâm Đá Bàn, ta đánh tan quân chi viện của Liên đoàn biệt động số 11 và các Trung doàn 4,5 của Sư doàn 2 ngụy, diệt và đánh thiệt hại nhiều tiểu đoàn dịch, phá hủy nhiều công sự, pháo hạng nặng. Những ngày cuối tháng 10 mưa tầm tã gây lũ lớn, tình hình chiến sự diễn ra hàng ngày gay go ác liệt, nhưng thế chủ động thuộc về ta hoàn toàn, lực lượng ta đã đự̛̣c bổ sung, sā̃n sàng chiến dấu và chiến thắng, chiến công nôi tiếp chiến công, ta dánh đuổi bọn cứu viện ra khỏi khu vực Ba Tơ. Các trận dịa pháo của ta dồn dập bắn phá cứ điểm pháo binh địch ở đèo Ông Huyện, khống chế địch ở đây. Đúng 23 giờ 45 phút ngày 29-10-1972 ta mở đọt tấn công bằng hỏa lực mạnh. Đến ngày 30-10-1972, ta tiêu diệt trung tâm biệt kích Đá Bàn, diệt dứt diểm Tiểu đoàn 69 biệt động cố thủ Đá Bàn, đánh dạt một bộ
phận nhỏ tàn quân ngụy về phía Minh Long. Trong số địch bị diệt có tên Trung tá Trần Văn Sỹ chỉ huy trưởng khu biệt kích Đá Bàn, cũng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 69 biệt động quân. Phần ta cũng có sự hy sinh tổn thất. Kể từ sau khi ta giải phóng Ba Tơ cho đến khi Hiệp định Pari được ký kết, B52 và B57 của địch liên tục dội bom xuống mảnh đất này. Cả trong những giây cuối cùng khi Hiệp định Pari có hiệu lực, địch vẫn trút bom đạn xuống Ba To.

Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt suốt 45 ngày đêm, thò̀i tiết rất khắc nghiệt, bão lụt liên tiếp xảy ra ngay những ngày đầu chiến dịch nên làm hạn chế khả năng tiến công của quân ta. Ta phải thay đổi chiến thuật, tổ chức lại lực lượng đánh từng phần giành từng tấc đất, từng bước xiết chặt vòng vây và liên tục tiến công. Với quyết tâm ngay từ đầu, từ Bộ Tư lệnh Mặt trận đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân dân địa phương đã kiên trì tổ chức chiến đấu linh hoạt dũng cảm bất kể trời mưa, nắng hay bão lụt. Ta huy dộng một lực lượng lớn dân công hỏa tuyến tiếp đạn, tải lương... Du kích và lực lượng vū trang địa phương phối hợp với lực lượng trên giành nhiều thắng lợi giòn giã.

Như vậy, sau 45 ngày đêm (từ ngày 15-9-30-10-1972) liên tục chiến đấu, quyết đánh và quyết thắng quân thù, quân và dân Ba Tơ đã dũng cảm kiên cường phối hợp chặt chē với bộ đội chủ lực liên tục tấn công và giành thắng lợi hoàn toàn.

Bốn mươi lăm ngày đêm chiến đấu trải qua gian khổ,
hy sinh, ác liệt đã đưa đến thắng lợi huy hoàng: giải phóng hoàn toàn quận ly Ba Tơ. Chiến dịch giải phóng Ba Tơ kết thúc, ta đã tiêu diệt:

- Ba chốt cứ điểm cỡ đại đội và trung đội.
- Toàn bộ cụm quận lỵ và chi khu quân sự.
- Toàn bộ khu trung tâm biệt kích Đá Bàn.
- Diệt và bắt sống trên 1.800 tên địch, có 01 trung tá quận trưởng, 01 trung tá trung đoàn trưởng, 01 trung tá tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó.
- Diệt gọn và đánh thiệt hại 5 tiểu đoàn, 08 đại đội, 28 trung dội lính dân vệ, lính Trường Sơn, cảnh sát dã chiến.
- Bắt và tiêu diệt hàng trăm tên ác ôn ngụy quyền, thu toàn bộ phương tiện kìm kẹp tra tấn đồng bào, đồng chí mà lâu nay bọn địch sử dụng, san bằng các khu dồn dân, nhà tù và toàn bộ trụ sở ngụy quân, ngụy quyền.

Như vậy: chiến thắng $B a$ To đã ghi thêm vào lịch sử tỉnh nhà một chiến công vang dội. Trận đánh tiêu diệt chi khu quận ly Ba Tơ và trung tâm biệt kích Đá Bàn là trận đánh tiêu diệt lớn, đánh diệt gọn cứ điểm lớn bao gồm cả quận ly, chi khu phòng thủ rất kiên cố của địch. Ta đã giáng một đòn đau, làm rung chuyển hệ thống phòng ngự chiến thuật của địch, góp phần giải phóng hoàn toàn một huyện đầu tiên trong tỉnh. Chiến thắng Ba To là hoa chiến công làm rạng rỡ thêm truyền thống kiên cường bất khuất của quân dân tỉnh ta ${ }^{1}$. Chiến thắng giải phóng hoàn

[^49]toàn Ba Tơ có ý nghīa to lớn, góp phần thay đổi cục diện quân sự toàn Khu V ngày càng có lợi cho ta mở hành lang cho các lực lượng ta từ đây vào giải phóng Bình Định, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Qua chiến thắng này, Khu uỷ, Tỉnh uỷ rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc đánh địch, giải phơng một vùng đất rộng lớn. Chiến thắng Ba Tơ dã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống ngụy quân, ngụy quyền trên chiến trường Khu V, mặc dù chúng được đế quốc Mỹ chi viện rất lớn.

Trong chiến dịch này ngoài quân và dân Ba T , rất nhiều chiến sĩ, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ mọi miền đất nước đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng Ba Tơ. Những con người đó đã trở thành máu thịt của quê hương và dồng bào các dân tộc ở Ba Tơ. Không bao giờ các thế hệ con em Ba Tơ quên công lao và sự hy sinh to lớn đó.

Nhiệm vụ trọng tâm của phong trào đấu tranh chính trị năm 1972 mà Đảng bộ hai huyện nêu ra là bồi dưỡng phương thức hoạt động của các đội công tác, khẩn trương xây dựng lực lượng bên trong. Đồng bào hai huyện đã dấu tranh phối hợp bên trong, bên ngoài, giữa ta và một số binh sĩ, nhân dân ngụy quyền. Tháng 4 năm 1972, một số đồng bào trong các ấp, khu dồn đã mạnh dạn đứng lên tố cáo tội ác của địch và nổi dậy gồng gánh chinh ché, lúa gạo, dắt trâu bò, heo trở về chỗ ở cū trước mắt bọn ngụy quân, ngụy quyền. Trong hai đợt tấn công tháng 5 và tháng 9 được lực lượng vũ trang hỗ trợ, toàn bộ đồng bào trong các khu dồn, ấp chiến lược nổi dậy đốt phá khu dồn,

ấp và kéo về vùng giải phóng làm ăn, tham gia kháng chiến (Ba Tơ gồm 4.000 người, Sông Re gồm 3.700 người).

Từ đầu năm 1972, bộ máy binh vận từ huyện dến xã được bổ sung đủ người, được bồi dưỡng về phương thức hoạt động. Đảng bộ hai huyện tổ chức học tập rộng rãi 10 điểm trong chính sách của Mặt trận. Điều đáng chú ý là từ năm 1972 tại Ba Tơ đã xuất hiện nhiều vụ binh biến phản chiến làm địch khiếp sợ. Tháng 4-1972, ngụy quân Tiểu đoàn 69 Biệt động chống đi cứu viện, đòi thắt cổ tự tử tại sân bay Đá Bàn có sự hỗ trọ̣ của hàng trăm đồng bào và gia đình binh sĩ buộc bọn chỉ huy phải co lại. Một số binh lính khác khi có lệnh đi càn thì ra rừng ở hết hạn mới về. Như vậy trong chiến tranh cách mạng, Đảng bộ Ba Tơ và Sông Hrê lãnh đạo tốt việc kết hợp giữa tấn công và phản công, lấy tấn công làm chính. Đảng bộ luôn luôn nắm vững tư tưởng chủ động tấn công địch phía trước để bẻ gãy càn của địch phía sau. Ta buộc địch từng bước lúng túng, bị động và co cụm về phòng thủ, đồng thời lãnh đạo tốt phía sau chống lấn chiếm. Đảng bộ gắn chặt giửa tấn công với xác định, củng cố với phát triển lực lượng, mọi hoạt động được đảm bảo liên tục suốt các chiến dịch. Như vậy, trong năm 1972 ta giải phóng toàn bộ gồm hơn 5.000 đồng bào Ba Tơ khỏi bị kìm kẹp của kẻ thù, ở huyện Sông Hrê ta giải phóng 8.025 trên tổng số 11.825 dân.

Huyện uỷ Ba Td, Sông Hrê bên cạnh việc tiến công tiêu diệt địch phía trước đã xem yêu cầu xây dựng hậu phương vững chắc là một trong những nhiệm vụ trung tâm. Những năm đầu chống lại chiến lược "Việt Nam hóa
chiến tranh" của địch, do điều kiện khách quan và chủ quan nên phần lớn đồng bào chạy dạt lên rẫy, đời sống khó khăn liền trong 2 năm. Với tinh thần tự lực tự cường, Đảng bộ hai huyện liên tục đặt vấn đề khẩn trương giải quyết đời sống cho nhân dân. Được tỉnh ủng hộ cho một số nông cụ, trâu bò, nhân dân vùng giải phóng dần dần ổn định đời sống, khôi phục và phát triển sản xuất. Từ sau vụ tháng 8-1970, phong trào thi đua sản xuất có tính rộng rãi đều khắp huyện. Đồng bào bám chặt ruộng nà. Phát triển rẫy mì, lang, riềng, bắp và trồng tăng diện tích các loại hoa màu ngắn ngày. Sản xuất mì năm 1971 tăng gấp 3 năm 1969. Các cơ quan huyện giải quyết được một phần tự túc lương thực và có dự trữ cứu đói. Công tác bảo vệ sản xuất được chú trọng. Du kích, thanh niên nêu cao khẩu hiệu "Thà bảo vệ sản xuất chết giữa đồng, còn hơn chết đói". Công sự bắn máy bay rải chất độc hóa học được đào đắp khắp nơi và việc phân công trực chiến của anh em du kích được thực hiện hàng ngày.

Sau hội nghị xây dựng căn cứ miền núi của tỉnh (1-1972), Đảng bộ và các Hội đoàn thể hai huyện phát động phong trào đưa dân xuống bám ruộng, nà để sản xuất. Công tác khai hoang vỡ hóa, tăng diện tích trồng trọt được đẩy mạnh khắp nơi. Đồng bào đã sử dụng hầu hết giống lúa mới để gieo, cấy. Ngoài ra, ở nhiều nơi, đồng bào còn chú trọng khai thác các loại lâm thổ sản để trao đổi hàng hóa và trồng lại các loại cây lưu niên trong vườn rẫy.

Ban nông vận 2 huyện chỉ đạo sát phong trào làm ăn tập thể. Đến cuối năm 1972 toàn huyện có 99 tổ đổi công
thường xuyên gồm 2.510 lao động, 17 tổ hợp tác. Để lãnh đạo phong trào, hai huyện mở các lớp đào tạo được 117 tổ trưởng, tổ phó.

Tiếp tục đóng góp sức người sức của cho kháng chiến chống My - ngụy, dồng bào Ba Tơ từ trẻ em 12 tuổi đến cụ già 60 tuổi hăng hái tham gia vận chuyển vũ khí lương thực, thuốc men... đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, 280 thanh niên tòng quân bổ sung vào các lực lượng của khu, tỉnh, huyện, 157 thanh niên xung phong phục vụ ở các tuyến đường, công trường. Đồng bào đi dân công phục vụ chiến đấu và xây dựng được 88.862 công, vận chuyển được 742.488 kg hàng các loại.

Công tác y tế ở vùng giải phóng ngày càng phát triển sâu rộng trong quần chúng. Ban $Y$ tế hai huyện hướng dẫn nhân dân xây dựng lại xóm làng cũ, xây dựng nhà cửa sạch sẽ và đa số đồng bào biết dùng chén đũa ăn cơm. Bệnh xá huyện được củng cố và mở rộng, thực hiện chế độ chính sách tốt hơn trước. Việc xây dựng Ban dân y xã dược chỉ đạo sát sao. Huyện mả̉ 2 lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ, đảng viên, mở lớp đào tạo giáo viên phổ thông. Riêng ở Sông Re ta mở một lớp vừa học vừa làm gồm 33 học viên. Các lớp phổ thông, bình dân học vụ được duy trì và phát triển. Công tác văn hóa văn nghệ trong vùng giải phóng có đóng góp tích cực đến đời sống tinh thần của chiến sĩ và dồng bào.

Thời gian này công tác giao vận được đẩy mạnh với các chủ trương mở hành lang, tu sửa các tuyến đường. Ta huy động 7.500 công mở được đường xe thồ đi từ Ba Tơ
đến Khu uỷ Khu V. Ở các bến đò ngang, dọc, Ban Giao vận tổ chức người thường xuyên trực dưa, đón khách.

Nhìn chung lại, từ cuối năm 1969 đến năm 1972, Mỹ ngụy tập trung đánh phá hết sức quyết liệt địa phương suốt ngày đêm. Không có mảnh đất nào của Ba Td, Sông Re không có bom đạn Mỹ đào xới, không có ngọn núi nào, khu rừng nào, tàu rọ, HUIA không bắn phá hủy diệt. Ruộng, rẫy trở nên hoang vu, cỏ dại mọc dầy, xóm làng chỉ còn lại cảnh trơ trọi, đổ nát. Khắp các nơi trong huyện đâu đâu cũng thấy loang lổ những hố bom xen lẫn màu cỏ cây bị tàn úa do chất độc hóa học gây ra. Cuộc sống của đồng bào ở đây lúc bấy giờ có ai từ ngoài đến nhìn thấy cứ tưởng chừng như bế tắc. Song, sức sống bên trong của đồng bào Ba Tơ vẩn vươn lên mãnh liệt. Cán bộ chiến sĩ và đồng bào một lần nưa phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần khắc phục khó khăn vượt qua mọi trở lực tiến lên giành thắng lợi quyết định.

Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống $\mathrm{Mỹ}$, cứu nước kiên định với phương châm, phương pháp đấu tranh do trên chủ trương và linh hoạt vận dụng trong thực tiễn tại địa phương, Đảng bộ Ba Tơ đã lãnh đạo tốt mọi mặt hoạt động của cách mạng huyện nhà, gắn chặt giữa tấn công địch với xây dựng hậu phương mọi mặt mà trong đó lấy tấn công là chính. Đảng bộ lãnh đạo phong trào nhân dân du kích chiến tranh khá, đánh địch liên tục và đều khắp, làm nổi rõ vai trò của mọi lực lượng cách mạng.

Về công tác giáo dục tư tưởng, Huyện uỷ đẩy mạnh
các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, học tập, thảo luận tình hình nhiệm vụ mà nghị quyết các cấp uỷ đề ra. Ngoài các cuộc chỉnh huấn và sinh hoạt chính trị, Huyện uỷ luôn luôn chú ý mở các lớp bồi dưỡng về lập trường quan điểm, xác định mục tiêu chiến đấu cụ thể của mỗi đảng viên. Huyện uỷ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho các chi bộ cơ sở mở các lớp cho đảng viên học tập và kiểm tra, kịp thời uốn nắn sai sót.

Các chi bộ giữ việc sinh hoạt thường kỳ và bất thường, lấy tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng Đảng, xây dựng được tư tưởng tiến công, tính tiền phong gưong mẫu của đảng viên.

Qua việc tổ chức học tập chỉnh huấn bồi dưỡng kiến thức, giáo dục tư tưởng trong Đảng, Huyện uỷ Ba To và Sông Hrê kịp thời giải quyết các vướng mắc trong suy nghĩ, việc làm của đại đa số các đồng chí đảng viên. Đảng viên, cán bộ ta có đánh giá rõ ràng về thất bại toàn diện và nặng nề của địch, cho đây là sự giãy giụa điên cuồng của chúng. Đồng bào còn nhận rõ thời cơ chiến lự̛̣c năm 1972 mà quyết tâm thực hiện thắng lại kế hoạch giải phóng huyện nhà. Có thể nói rằng, thắng lợi của quân và dân huyện Ba Tơ trước hết là thắng lợi về công tác chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tư tưởng của Đảng bộ.

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, việc xây dựng Đảng về tổ chức cũng được chú ý đúng mức, luôn gắn chặt với công tác tư tưởng và nhiệm vụ chính trị của Đảng. Vai trò chi bộ ngày càng rõ ràng. Các chi bộ bám sát
và lãnh đạo được quần chúng trong chiến đấu và xây dựng. Việc sinh hoạt Đảng từ cấp uỷ đến chi bộ, tổ đảng được giữ vững, chú ý đẩy mạnh đấu tranh nội bộ, thường xuyên kiểm tra kết quả nâng cao chất lượng dảng viên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và từng đảng viên để đánh giá chất lượng. Huyện uỷ đã làm cho toàn Đảng bộ thấy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng Đảng, xem xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh là nhiệm vụ cơ bản. Đến tháng 10 năm 1972, con số Chi bộ 4 tốt của 2 huyện là 18 .

Công tác phát triển đảng viên mới cunng được chú ý thường xuyên. Trong giai đoạn này, Đảng bộ đã kết nạp được vào đội ngũ mình những phần tử ưu tú đã được thử thách trong các phong trào đấu tranh cách mạng, tăng cường thêm sức chiến đấu của Đảng bộ. Việc phát triển đảng viên được nhằm vào đối tượng chủ yếu là trẻ và nữ. Qua học tập, bồi dưỡng lực lượng cảm tình, đối tượng quán triệt và thấu hiểu lý tưởng, nhiệm vụ của người đảng viên. Số lượng đảng viên mái tăng lên nhiều trong các cơ sở hợp pháp. Năm 1972 hai huyện phát triển được 78 đảng viên mới. Tổng số đảng viên của hai Đảng bộ là 627 đồng chí. Ở Ba Tơ tỷ lệ lãnh đạo của đảng viên đối với quần chúng $1 / 52$. Ở Sông Hrê, trong vùng giải phóng là $1 / 24$, trong vùng dịch kẹp là $1 / 382^{1}$.

Đảng bộ mở các lớp đào tạo cán bộ để nâng cao sức lãnh đạo, xem đó là khâu then chốt trong công tác xây

[^50]dựng Đảng. Công tác cán bộ trong thời gian qua có bước tiến bộ mới. Nhận rō vấn đề cán bộ là một klıâu quan trọng trong việc lānh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Huyện uỷ quan tâm rất lớn việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng. Cả hai huyện đã mở được 3 lớp cho 49 đồng chí chi uỷ xã, đồng thời đưa một số đồng chí đi học sơ cấp và bí thư xã ở Trường Đảng tỉnh. Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưởng cán bộ mới, Huyện uỷ chú ý đúng mức việc kèm cặp, đề bạt, cân nhắc nhiều cán bộ trẻ, nư đồng thời quan tâm đến cán bộ cũ nhờ đó đã đoàn kết được cán bộ, phát huy được khả năng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong mọi līnh vực công tác Đảng. Huyện uỷ tiến hành kiện toàn tổ chức các ban, ngành, tăng cường thêm cán bộ chuyên môn và chỉ đạo cho các ngành để phát huy được vai trò chức năng của các ban ngành giúp cấp uỷ chỉ đạo được tốt. Huyện uỷ cũng quan tâm đúng mức đến việc bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe đời sống cán bộ. Nhiều cán bộ già yếu bệnh tật được đi an dưỡng, hoặc đưa ra miền Bắc chửa bệnh. Một số con em của cán bộ, thương binh liệt sĩ được đi ra miền Bắc để học tập và đào tạo. Nói chung trong những năm tháng đó, Đảng bộ Ba To, Sông Hrê đã làm hết sức mình để đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng đông đảo và trưởng thành.

Bộ máy các cơ quan, ngành giới, đoàn thể được củng cố, đi vào nền nếp. Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng đi đầu trong phát động tòng quân. Thanh niên xung phong cả hai huyện có 570 đoàn viên, trong đó có 36 họ̣p pháp ở Sông Re. Hội đoàn kết sản xuất được xây dựng có

120 hội gồm 2.670 người. Hội phụ nư giải phóng có 1.690 hội viên.

Cả hai huyện từ đầu năm 1972 đã hoàn thành bầu cử Hội đồng nhân dân cách mạng và Uỷ ban nhân dân cách mạng. Hơn $90 \%$ đồng bào tham gia bầu cử. Công tác an ninh vùng giải phóng được giữ vững, việc quản lý nhân dân theo giấy tờ được tiến hành chặt chẽ hơn. Ban An ninh Ba Tơ dược tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vū trang nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu trong chiến đấu và xây dựng, phong trào cách mạng của huyện vẫn còn tồn tại một số nhược điểm trong lãnh đạo và thực hiện. Biểu hiện nặng nề nhất là tư tưởng ngại ác liệt, sợ hy sinh, cầu an tiêu cực trong thời gian dầu của giai doạn ác liệt nêu trên. Những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ này cần được khắc phục là sự nhận thức mục tiêu lý tưởng của đảng viên chưa đầy đủ, lãnh đạo chưa thấy hết được nhiệm vụ lâu dài mà phần nhiều lo chạy theo công tác trước mắt. Việc phát triển Đảng so với yêu cầu là chậm và đáng chú ý là thời gian dự bị của một số đồng chí quá lâu (có 57 đồng chí kéo dài quá thời hạn từ năm tháng đến hai năm) ${ }^{1}$. Sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, công tác kiểm tra Đảng còn có lúc xem nhẹ, phân công đảng viên làm nhiệm vụ nhiều khi còn chưa hợp lý. Số đảng viên và đồng bào chạy về vùng địch, bỏ công tác cách mạng thậm chí có

[^51]người dầu hàng dịch ở Ba Tơ giai doạn này có nhiều hơn so với các giai doạn trước ${ }^{1}$.

Thắng lợi vī đại của quân và dân Ba Tơ trong năm 1972 có ý nghĩa quyết định tạo ra bước ngoặt lịch sử mới trong đấu tranh và xây dựng của hai huyện. Kẻ thù dã phải cúi đầu chấp nhận thất bại nhục nhã trên mảnh dất Ba Tơ anh hùng. Quân và dân huyện bước vào cuộc chiến đấu mới. Khí thế cách mạng lên cao hơn bao giờ hết.

## Chương XI: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯONG; CHỐNG ĐỊCH LẤN CHIẾM; THAM GIA GIẢI PHÓNG HUYỆN SÔNG HRÊ, GIẢI PHÓNG TOÀN TİNH VÀ TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)

Đến cuối nǎm 1972, với thắng lọi vang dội của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc, thực hiện toàn vẹn độc lập và thống nhất đất nước.

Ngày 27 tháng 01 năm 1973, chính quyền Níchxơn buộc phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định dược ký kết trên cơ sở đế quốc Mỹ phải chấm dứt xâm lược Việt Nam, rút hết quân My và quân chư hầu ra khỏi miền Nam, cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập,

[^52]chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, chấm dứt mọi dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền 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.

Ngày 02 tháng 3 năm 1973, Hiệp định Pari lại được định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam long trọng xác nhận và ủng hộ.

Ngày 29 tháng 8 năm 1973, đơn vị cuối cùng của quân dội Mỹ và chư hầu đã phải cuốn cờ rút khỏi miền Nam.

Tuy nhiên, kẻ thù không dễ đầu hàng trước phong trào cách mạng của đồng bào ta. Chúng tính toán, vạch ra những âm mưu, thủ đoạn mới để trả thù cho thất bại nhục nhã của chúng, tiếp tục chủ trương kéo dài chiến tranh bằng biện pháp 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. Mục tiêu trước mắt và lâu dài của Mỹ là hoàn chỉnh vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát, xóa bỏ thế "da báo" xen kẽ, cải biến thế bị uy hiếp, từng bước làm suy yếu ta, làm thay đổi cục diện miền Nam để tiến tới thôn tính hoàn toàn các vùng đất bị mất. Lực lượng không quân và hải quân Mỹ tuy rút khỏi miền Nam nhưng tiếp tục hoạt động từ Thái Lan và ngoài khơi vùng biển của Việt Nam, đóng vai trò làm chỗ dựa tinh thần cho quân đội Sài Gòn và làm lực lượng răn đe ta.

Kế hoạch chiến tranh mới của Mỹ - Thiệu dựa trên hai biện pháp chiến lược chủ yếu: lấn chiếm và bình định.

Chương trình bình định giai đoạn mới do Tomxơn, nguyên Toàn quyền Anh ở Malaixia, nay là cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng vạch ra, được đưa lên vị trí trung tâm của chiến lược mới.

Vì vậy "Cuộc chiến tranh của nhân dân ta ở miền Nam còn phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại. Những thế lực quân phiệt, phát xít, công cụ của chủ nghīa thực dân mới, đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc ta vẫn chưa từ bỏ những âm mưu phá hoại hòa bình, ngăn trở con đường độc lập, tự do của nhân dân ta" ${ }^{1}$.

Trước những âm mưu và thủ đoạn ngoan cố của kẻ thù, nhân dân các dân tộc ở Ba Tơ mặc dù đã được giải phóng, đã có điều kiện bắt đầu khôi phục và ổn định mọi mặt của đđời sống và phát huy sức mạnh đóng góp vào phong trào chung, song vẫn chưa thể buông lơi mất cảnh giác trước những hành động chống phá của các thế lực đế quốc thù dịch. Cụ thể, sau khi mất Ba Tơ, địch ra sức tìm cách đẩy mạnh thực hiện chiến tranh tâm lý, mua chuộc, móc nối và bắt bớ ở các cửa khẩu và ở một số cao điểm chúng còn đóng giử. Chúng tung bọn thám báo, biệt dộng cải trang người đi buôn, giả danh cán bộ vào Ba Tơ nhằm lùng sục kho tàng, nơ đóng quân, các tuyến giao thông chủ yếu để gọi phi pháo phá hủy. Chúng gây khó khăn trong sản xuất, phá hoại sự đoàn kết của đồng bào như

[^53]gây nghi ngờ giữa dân vùng giải phóng cũ và dân mới về. Ngoài ra, chúng còn rải chất độc hóa học vào Ba Lế và một số nơi làm chết lúa, mì.

Từ đầu năm 1973 , tại Ba Tơ địch vẫn còn một số quân của Trung đoàn 4 , Sư đoàn 2 , Tiểu đoàn 69 biệt động chốt giữ các cao điểm $402,513,416,339,317$ và 252 dể làm bàn đạp đánh lấn ra vùng ta. Chúng dùng phi pháo bắn phá, ném bom B52, B57, đổ nhiều tiểu đoàn quân cộng hòa và biệt động trong tháng 1 nhằm chiếm lại quận lỵ.

Bọn biệt động ở Tiểu đoàn 61 (đóng ở Minh Long) cũng thường xuyên đánh nống ra Ba Điền, Ba Lãnh, đèo Eo Chim, Gọi Tía, núi Tai Mèo. Bọn biệt động Tiểu đoàn 70 ở Giá Vụt lấn dần xuống Ba Tô, Ba Chi, chốt ở Trà Nô. Những đợt tấn công lấn chiếm của địch đều bị ta đẩy lùi. Đến tháng 4 năm 1973, địch buộc phải rút bỏ các cao điểm 317, 339, 252. Binh lính địch hoang mang dao động. Tuy vậy bọn chỉ huy vẫn ngoan cố chống trả, kèm chặt các binh sĩ bằng mọi cách để thực hiện lấn chiếm.

Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 1973 địch tổ chức 22 vụ hành quân lấn chiếm với quân số từ đại dội đến 2 tiểu đoàn vào địa bàn huyện, 8 vụ trinh sát cõ trung đội thăm dò ở Ba Điền, Ba Lãnh, Ba Lâm. Chúng gây ra 29 vụ bắn pháo cối gồm 14.000 quả $\mathrm{ĐKZ}$ vào Ba Động, Ba Lãnh, Ba Lang, Ba Lâm, Ba Tằng, Ba Chùa, Ba Dinh và trung tâm huyện, tiến hành 12 vụ ném bom của máy bay AD 6 và T 28 , sử dụng HUIA bắn rốc két và đại liên vào các cao điểm 317, 339, 252 và Đèo Lâm.

Chúng dùng B52 rải bom vào vùng ta 45 phi vụ, B57 đánh 16 phi vụ làm chết 25 thường dân. Riêng số dân chết do bị pháo bắn và địch tập kích vào bệnh xá D11 ở Ba Lãnh là 11 người, bị thương 9 người, 6 nhà bị đốt và nhiều tài sản bị cướp. Địch còn tập kích ở Ba Lãnh giết chết 1 người dân, bị thương 2. Chúng bắt ở Ba Lâm 7 người, bắn pháo vào Ba Lang làm chết một số trâu ${ }^{1}$.

Phát huy thắng lợi, quân và dân Ba Tơ với lòng trung thành vô hạn và tin tưởng sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, đã tiếp tục xây dựng địa phương vững mạnh và cùng cả tỉnh, cả nước hoàn thành cuộc kháng chiến đánh đổ bè lũ cướp nước và bán nước ở miền Nam. Tháng 1 năm 1973, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ huyện Ba Tơ được triệu tập tại Nước P.Lū (Ba Sơn), Đại hội tuyên dương thành tích của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân huyện nhà đã làm tròn lời hứa tại Đại hội lần thứ V: Quyết tâm giải phóng huyện khỏi bè lũ bán nước và cướp nước. Đại biểu về dự đại hội đồng tâm nhất trí nhận định cuộc kháng chiến chống Mỹ - Thiệu của địa phương chuyển sang trang sử mới. Đó là: Bảo vệ những thành quả đã giành được, xây dựng Ba Tơ giàu mạnh, phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào. Dại hội đã đề ra những nhiệm vụ mới:

1. Quyết tâm giữ vững huyện nhà, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn lấn chiếm của kẻ thù; xây dựng đời sống mới, giū vững trật tự an ninh địa phương; xây dựng, củng cố vững chắc chính quyền và các đoàn thể.

[^54]2. Lãnh đạo lực lượng vũ trang và bán vũ trang bám sát bảo vệ Đường số 5 A , hành lang khu Bắc, bảo đảm giao thông liên lạc, hỗ trọ̣ cho các huyện chung quanh, góp phần giải phóng các xã còn lại của huyện Sông Hrê và toàn tỉnh.
3. Phát động phong trào toàn dân phát triển sản xuất tự túc, tự cấp, phát triển mạnh giao lưu hàng hóa, đời sống tinh thần của đồng bào.
4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi mặt.

Đại hội đã bầu lại đồng chí Phạm Văn Sáu làm Bí thư Huyện uỷ.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình do hoạt động phá hoại ngoan cố của kẻ thù, đại bộ phận đồng bào, chiến sĩ trong huyện vẫn giũ vững niềm tin tưởng, phấn khởi, khí thế cách mạng sôi nổi, song vẫn không tránh khỏi còn một số trường hợp tiêu cực xảy ra như tư tưởng xả hơi, ngại khó ngại khổ, ngại ác liệt, hữu khuynh. Ở mấy tháng đầu năm 1973, do địch cố sức đánh phá hòng chiếm lại Ba Tơ nên một số đảng viên, đồng bào nghi ngờ vào thắng lợi cuối cùng giải phóng toàn tỉnh. Nạn mê tín dị đoan bị dập tắt từ trước nay lại có nguy cơ khôi phục trở lại.

Quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ huyện, Huyện uỷ mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân, phát động phong trào quần chúng làm theo lời Bác dạy. $100 \%$ cán bộ, đảng viên ở huyện, $90 \%$ co sở cách mạng được học tập Nghị quyết 7 và 8 (khóa VI), Nghị quyết 1 (khóa $V$ ) của Tỉnh uỷ, 6 quan diểm của

Đảng. Đảng bộ bằng nhiều hình thức, liên tục tuyên truyền, giáo dục những chủ trương chính sách của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào. Huyện tổ chức lễ mừng chiến thắng ký Hiệp định Pari ở khu Bắc với 3.000 người tham dự, lễ kỷ niệm khởi nghīa Ba Tơ với 2.500 người tham dự, lễ mừng sinh nhật Bác với 1.000 người tham dự. Phong trào viết khẩu hiệu, truyền đơn, làm cổng chào, áp phích được phổ biến rộng rãi trong toàn huyện.

Qua việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bộ, đảng viên và quần chúng đánh giá đúng thực chất địch và ta. Khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Các đảng viên của Đảng bộ có ý thức xây dựng cho mình lập trường vưng chắc và đạo đức trong sáng. Các biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghīa được kịp thời khắc phục. Tính dến cuối năm 1973, số đảng viên thực hiện 6 quan điểm, 4 yêu cầu, 7 nhiệm vụ dạt $66 \%$ phấn đấu tốt, $25 \%$ trung bình và $9 \%$ kém ${ }^{1}$. Các ngành, đoàn thể giải quyết được tư tưởng lưng chừng, lạc hậu trong quần chúng nên đã thúc đẩy được các hoạt động cách mạng lên rõ rệt. Quần chúng thấy được nhiệm vụ đi làm đường, đi thanh niên xung phong, xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang, bán vũ trang, phát triển giáo dục, y tế, thực hiện nếp sống mới, tăng gia sản xuất... là quan trọng và cấp bách để giữ quê hương nên đã hăng hái tham gia.

Sinh hoạt chi bộ được tiến hành đều đặn, có chất lượng. Chi uỷ được tăng cường cả số lượng lẫn chất lượng.

[^55]Toàn huyện dến cuối năm có 20 chi bộ xã và 8 chi bộ cơ quan. Đảng viên tăng 38 đồng chí, bị kỷ luật 2 dồng chí. Tổng số đảng viên là 331 đồng chí chính thức và 104 đồng chí dự bị ${ }^{1}$.

Công tác kiểm tra dảng được tiến hành tốt hơn để chấn chỉnh, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc trong hoạt động của tổ chức và dảng viên, nâng cao sức chiến đấu của các cơ quan. Bộ máy Đảng được bổ sung đầy đủ các đồng chí chuyên trách bám sát phong trào.

Để chống trả các hành động lấn chiếm của địch, bảo vệ vùng ta, lực lượng vū trang và bán vũ trang được tăng cường. Đến cuối năm huyện có 1 đại đội vũ trang gồm 139 dồng chí (có 13 nữ), có các bộ phận trinh sát, liên lạc, quân ký, quân báo. Trong lực lượng vū trang có 2 chi bộ Đảng gồm 13 đảng viên (có 2 nữ). Toàn huyện có 478 du kích, trong đó mỗi xã đều có 1 trung đội từ 20 đến 35 người ${ }^{2}$. Lực lượng vũ trang và bán vũ trang của huyện làm nòng cốt cho việc tổ chức bố phòng, xây dựng công sự chiến dấu chống địch lấn chiếm đất, giành dân với ta.

Trong 4 tháng đầu năm, ta giết chết 85 tên địch, thu 6 súng $A R 15,7$ ba lô, bắn rơi 1 máy bay, giữ vững vùng giải phóng. Đến cuối năm 1973 các cứ điểm địch chốt ở $339,317,252$ bị ta bức rút hết, chỉ còn ở các cao điểm 416, 513 và 402.

Đảng bộ Ba Tơ chỉ đạo các cấp dùng nhiều hình thức

[^56]tuyên truyền như máy ghi âm, loa phóng thanh, truyền đơn, áp phích trong công tác binh tề vận. Ta tuyên truyền, giải thích thắng lợi của ta và thất bại của địch trong việc ký kết Hiệp định Pari, giải thích 10 điểm của chính sách hòa hợp dân tộc. Cả năm, ta tiến hành 85 đợt tuyên truyền giáo dục được 865 binh sĩ, thực hiện 17 dọt loa phóng thanh ( 51 ngày), rải và dán 4.495 truyền dơn, áp phích, phát ra 04 tài liệu về Hiệp định, 20 tài liệu về 10 chính sách, 35 thư tay. Lực lượng binh vận của ta trực tiếp tấn công, tuyên truyền cho 9 đại đội, giáo dục 15 chỉ huy trung đội, 6 trung uý dại đội trưởng, 4 trung uý tâm lý chiến. Binh lính rã ngũ tập thể 2 vụ (vào ngày $29-3$ và 18-8). Binh lính chống lệnh hành quân 3 vụ, bỏ ngũ 108 người, chống không bắn pháo vào huyện ly 2 lần lúc ta dang làm đường, v.v.. Ta còn trung lập được 3 tiểu đoàn của Liên doàn 11 biệt động, 40 binh lính về vùng giải phóng, 173 người về gia đình ở vùng địch. Ta thu được một số vũ khí, quân trang, quân dụng. Ban binh vận huyện kéo dân về vùng giải phóng 95 người, hỗ trọ̣ cho các gia đình binh sĩ đấu tranh $7 \mathrm{vụ}$ đòi chồng con, 4 vụ đòi xác, bắt địch bồi thường thiệt hại. Trong vùng giải phóng, ta tổ chức học tập cho gia đình binh sĩ 44 lần với 128 người dự.

Trong số 168 người binh lính cũ có 150 người tham gia du kích. Ta phóng thích 48 tù binh của các huyện mà ta giam giữ ${ }^{1}$.

Hội nông dân đóng góp vai trò tích cực trong phong

[^57]trào doàn kết sản xuất, tương trọ̣ lao dộng, củng cố xây dựng Hội, tổ doàn kết, tổ dổi công và vòng công. Toàn huyện có 80 tổ đoàn kết sản xuất gồm 2.350 hội viên ở 74 thôn. Các hội viên tích cực giúp đỡ tương trọ cho các gia dình chiến sĩ, thương binh, liệt sĩ, các gia đình neo đơn. Một số xã của huyện $\mathrm{Ba} T o$, huyện Sông Hrê đã tiến hành thí diểm xây dựng nghĩa trang liệt sĩ.

Huyện mở hai lớp tập huấn công tác xây dựng Hội trong 10 ngày có 37 người tham gia.

Hội phụ nữ huyện đóng vai trò quan trọng trong làm và sửa chửa đường sá, động viên chồng con, thanh niên, bộ đội, thăm hỏi tình cảm các gia đình, phục vụ các ngày lễ, các kỳ họp. Phụ nữ huyện là lực lượng chính trong công tác binh vận và đấu tranh chính trị. Chị em đã tổ chức đấu tranh vá̛i địch trên các chốt diểm 28 lưọt gồm 128 người tham gia, đóng góp thăm thương binh, bộ dội 46.000 đồng và các loại đường, nếp, trà... Chị em phục vụ hội nghị 558 công cõng củi, 112 công cõng rau. Trên các công trường tỉnh, huyện có 234 chị túc trực.

Thanh niên đóng vai trò xung kích trong mọi công tác xây dựng và chiến đấu. Trong năm có 65 thanh niên tòng quân, 410 thanh niên di xung phong 6 tháng (trong đó có 110 nữ) gồm 24.000 ngày công. Từ tháng 9 đến cuối năm có 150 thanh niên thường trực sửa đường từ Trường An đi Gò Cọp. Toàn huyện có 26 chi đoàn với 159 doàn viên.

Từ khi huyện được giải phóng đến cuối năm 1973, phong trào học phổ thông, bổ túc văn hóa, bình dân học vụ phát triển mạnh. Huyện mở 13 lớp phổ thông từ vở lòng
đến lớp 3 cho $273 \mathrm{em}, 5$ lớp bình dân học vụ ở các xã với 75 học viên, lớp tại chức cho 22 học viên và có 50 người theo học tại trường bổ túc công nông huyện.

Nǎm 1973, dịch cúm, sởi phát triển lan nhanh làm chết một số người. Đảng bộ và chính quyền phát động công tác phòng bệnh, dập tắt, chữa trị kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào. Bệnh xá huyện đã điều trị 1.042 người. Cả năm có 8.793 lượt người được điều trị.

Ban dân y huyện phát động phong trào thực hiện làng 3 sạch. Một số nơi đồng bào làm hố xí hai ngăn. Huyện mở lớp đào tạo y tá hai đợt được 50 người, gửi di học ở tỉnh 7 người.

Do hậu quả chiến tranh và thiên tai, Ba Tơ bị mất từ $70 \%$ đến $80 \%$ số trâu bò, nhiều ruộng đất bỏ hoang lâu không cày cấy được. Đồng bào gặp khó khăn nhiều trong sản xuất và sinh hoạt. Đảng bộ quán triệt tinh thần chỉ thị của khu và tỉnh về phương hướng xây dựng miền núi, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, đã chỉ đạo khôi phục và phát triển sản xuất bằng các biện pháp đẩy mạnh khai hoang vỡ hóa, cải tiến giống, kỹ thuật gieo trồng, làm thủy lợi, phát triển chăn nuôi trâu và súc vật...

Nhân dân cấy tăng diện tích, trồng thêm các loại cây lương thực và hoa màu. Cả năm 1973 với 4.302 lao động chính, dồng bào Ba Tơ cấy 938 ha và thu hoạch được 870 ha, còn 68 ha bị mất do dịch bệnh, nạn chuột và địch đánh phá. Tổng sản lượng thu được $1.018,6$ tấn. So với năm 1972 diện tích cấy tăng $113 \%$, sản lượng tăng $222 \%$, diện
tích trồng các loại màu tăng $245 \%$. Đàn trâu trong năm 1973 có 719 con, đàn bò có 34 con, heo có 1.621 con, gà và vịt có 11.710 con.

Để giúp cho nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống, huyện dã xuất một số vốn dự trữ cho dồng bào vay.

Điều đáng chú ý là sau khi Ba Tơ được giải phóng, toàn bộ dân trong các khu dồn bung về vùng giải phóng cũ bước đầu gặp khó khǎn, một số bị nạn đói đe dọa. Đảng bộ chủ trương lập ban cứu đói, phân công từng đoàn công tác xuống xã. Từ tháng 1 đến tháng 8 huyện xuất 59.640 kg lúa, gạo cho đồng bào 8 xā ăn và làm giống sản xuất, 820 kg muối, 175 bộ quần áo, 228.500 đồng. Đến cuối năm hầu hết dân đã ổn định.

Chính quyền các cấp bám sát, theo dõi kịp thời việc phát triển kinh tế, chính trị xã hội của địa phương. Quy ước nông thôn được thực hiện nghiêm chỉnh. Bộ máy an ninh huyện, xã, thôn làm tốt việc bảo vệ trật tự trị an, tiến hành giáo dục được số binh lính ngụy quyền mới về có tư tưởng chưa an tâm trong làm ăn và sinh sống. Đồng bào khắp các nơi nêu ý chí quyết tâm bám trụ quê hương. Đồng bào Ba Tơ lấy họ Phạm của đồng chí Phạm Văn Đồng làm họ của mình.

Bước sang năm 1974, địch tiếp tục tung biệt kích, do thám, gián điệp, dùng phi pháo để đánh phá sản xuất và giao thông của ta ( 7 vụ hoạt động biệt kích và 17 vụ phi pháo gồm 97 quả đạn). Chúng bám lấy các chốt còn lại. Ta tiếp tục tấn công cả bằng chính trị, binh vận và thường
xuyên pháo kích ngăn chặn việc tiếp tế bằng đường không của địch từ Đức Phổ lên. Tháng 3-1974 chúng rút chạy khỏi cao điểm 416 và 513 . Ngày 9-5-1974, bị ta tiến công bức rút, chúng buộc phải rút bỏ các chốt cuối cùng, ở 402 (đèo Ông Huyện). Như vậy trên đất Ba Tơ đã sạch bóng quân thù.

Trong mọi hoạt động, Đảng bộ đều đưa công tác tư tưởng phát triển lên bước mới: Tấn công mạnh vào kẻ thù, vào những tư tưởng sai lầm, vào sự nghèo nàn lạc hậu. Đảng bộ mở 7 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và dộng viên chính trị với $100 \%$ đảng viên cán bộ, công nhân viên trong các lực lượng và co quan được học tập, $75 \%$ dồng bào được phát dộng về nhận thức. Công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong dộng viên chính trị. Huyện tổ chức các buổi lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn như mừng giải phóng Ba Tơ 11-3, 19-5, 19-8, 2-9, 14 năm thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Nhiều đoàn phim ảnh của tỉnh, khu và các đơn vị bộ đội đã chiếu 18 đêm phim cho trên 20.000 lượt người xem. Không khí vui tươi lành mạnh lan truyền khắp noi.

Lực lượng đấu tranh chính trị của huyện liên tục tấn công địch, kéo dân về vùng ta, Huyện phối hợp với 2 huyện Sông Hrê, Minh Long đưa các cơ sở hợp pháp xuống tận Nghīa Hành, tuyên truyền được 104 dân của Minh Long, 225 dân của Nghĩa Hành, 425 dân của Giá Vụt về $\mathrm{Ba} \mathrm{Ta}^{1}$.

[^58]Sang năm 1974, ỏ̉ các thôn có thêm Ban nhân dân cách mạng thôn. Các co quan ở huyện bước đầu làm công tác trực cơ quan, thực hiện kịp thời và mang tính pháp lý những vụ vi phạm quy ước, nghi cầm đồ...

Phong trào làm ăn tập thể bước đầu được thực hiện ở Ba Trang, Ba Lương. So với năm 1973, năm 1974 diện tích gieo trồng đạt $128 \%$, sản lượng đạt $103,3 \%$, chăn nuôi đạt $131 \%$. Đồng bào cấy được $1.376,4$ ha, trồng được 1.634 .400 gốc mì cách mạng, 4.924 .400 gốc mì nhân dân, 43,7 ha bắp. Ruộng mới vỡ hóa thêm được 72 ha, đất nà được 4,7 ha. Cả huyện huy động 10.646 công làm đập mương nước cho lúa. Đến năm 1974 có thể nói về căn bản nạn đói lâu năm đã chấm dứt.

Toàn huyện nỗ lực cải tiến nếp sống mái trong nhân dân. Nhiều tập tục cũ bị xóa bỏ. Đồng bào một số nơi biết uống nước sôi để nguội. Các xã khá trong phong trào giáo dục, y tế là Ba Động, Ba Đình, Ba Lâm, Ba Tằng. Ở hai xã Ba Lâm, Ba Lãnh có làng dạt danh hiệu ba sạch.

Tiếp tục đóng góp sức mình vào kháng chiến chung của toàn tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ quán triệt và làm tốt nhửng chủ trương do Tỉnh uỷ đề ra. Cùng với đồng bào các huyện miền núi, nhân dân Ba Tơ đã cử nhiều thanh niên nam nữ tham gia việc mở đường qua Dốc Cọp. Đây là công trình giao thông hết sức quan trọng của tỉnh nhằm thông suốt hành lang di chuyển lực lự̛̣ng đánh vào tận đầu não của bọn ngụy quyền ở các huyện xung quanh Ba To. Ngày đêm không kể nắng mưa, thiếu thốn, thanh
niên và đồng bào Ba Tơ gắng sức hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu trên giao. Tháng 5 năm 1974, Tỉnh uỷ ra chỉ thị huy động nhân lực tiếp tục mở đường ôtô. Ba Tơ huy động 300 người, làm được 6.000 công. Tháng 6 , có 150 thanh niên Ba Tơ xung phong 1 tháng làm đường tại công trường 2 (Trà Nêu - Nước Dầu). Đến tháng 7 chấp hành chỉ thị tiếp tục mở đường ôtô mới từ làng Trê đi Ba Điền, huyện đã huy động 350 người làm 1.500 ngày công.

Tháng 6 năm 1974, Đại hội lần thứ VII Đảng bộ huyện được triệu tập tại Cà La (Ba Lâm). Đại hội tổng kết những thắng lợi mà quân và dân huyện giành được sau gần 2 năm giải phóng. Đại hội nhận định đời sống cán bộ, chiến sĩ đồng bào được nâng lên rất nhiều, huyện nhà dược giữ vững và ngày càng được xây dựng vūng chắc. Đại hội đề ra nghị quyết tiếp tục giữ vững huyện, chấm dứt hoàn toàn nạn đói, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực vào việc giải phóng các xã còn lại của huyện Sông Hrê và giải phóng toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Văn Sáu làm Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ mới.

Ở huyện Sông Hrê, sau khi Hiệp định Pari được ký kết, ngụy quyền buộc phải thi hành một số điều khoản của Hiệp định. Mặt khác chúng lợi dụng địa bàn Giá Vụt lấn chiếm xuống Ba Tô, Ba Chi, Ba Tiêu, Ba Xa. Trên địa bàn huyện còn 1 chi khu, 1 sân bay, 6 chốt điểm, 3 khu dồn, 3 ấp chiến lược, 2 pháo $105 \mathrm{ly}, 2$ cối $106 \mathrm{ly}, 3$ cối $81 \mathrm{ly}, 21$ đại
liên, 2 ĐK57, 2 DK75. Lực lượng địch có 400 tên gồm 1 trung đội biệt động, 1 trung đội dân vệ, 3 trung đội phòng vệ dân sự, một trung đội thám sát.

Thực hiện âm mưu tràn ngập lānh thổ, dịch gây 25 vụ vi phạm trên đất ta bằng các cuộc càn nống, đánh phá ác liệt vùng căn cứ. Chúng củng cố lại Uỷ ban hành chính phân khu, ổn định lại ấp trương, xã trưởng. ở các ấp $\mathrm{A}, \mathrm{B}$, C, D, khu dồn Mân Leo, khu dồn Cha Bách, đồng bào ta còn bị chúng kẹp trên 2.000 người.

Tháng 12 năm 1972, Đại hội lần thứ IV Đảng bộ huyện được triệu tập tại Cà Diêu (Ba Ngạc). Dại biểu đại hội vô cùng vui mừng trước thắng lợi của đồng bào ở Ba Tơ và những thành tích của quân dân huyện nhà. Nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này là:

1. Đồng bào hai vùng tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu của địch, giữ vững hòa bình ở vùng giải phóng, bảo vệ huyện Ba To.
2. Vượt qua những khó khăn phức tạp quyết đánh thắng hoàn toàn kẻ thù, giải phóng huyện nhà.
3. Nhân dân vùng giải phóng muôn người như một đoàn kết cùng nhau xây dựng và phát triển kinh tế - xā hội.

Đại hội dã bầu đồng chí Phạm Văn Hà làm Bí thư Huyện uỷ Sông Hrê.

Đảng bộ lãnh đạo quần chúng đấu tranh với địch bằng nhiều hình thức phong phú, có hiệu quả. Ta chủ dộng tiếp xúc với binh lính và gia dình của họ để giải thích tuyên truyền những điều khoản của hiệp định, chính sách
của ta. Đã có hàng trăm binh lính án binh bất động tỏ rõ sự đồng tình với ta.

Đầu năm 1973, Huyện uỷ Sông Hrê tổ chức Đại hội dại biểu đoàn kết hòa hợp dân tộc có sự tham dự của cơ sở nội tuyến và đồng bào, binh lính từ vùng địch ra dự. Đại hội này đã có tác dụng rất lớn đến tư tưởng của đồng bào và binh lính trong vùng địch kẹp. Họ thấy được những điểm tốt đẹp của chính sách hòa hợp dân tộc và ưu việt của đời sống ở vùng giải phóng.

Lực lượng vũ trang và bán vũ trang của huyện lớn mạnh. Ở vùng giải phóng số lượng du kích đạt $10 \%$ dân số, ở vùng kẹp đạt $2 \%$. Lực lượng ta trong năm 1973 tấn công địch liên tục 32 trận. Bằng 3 mũi giáp công, ta trung lập 1 trung đội biệt động, phá rã 1 trung đội Trường Sơn và một trung đội biệt động khác. Đến tháng 8 năm 1973, trên 1.000 quần chúng các xã (nhiều nhất là ở Ba Tô, Ba Chi) lần lượt trở về làng cū.

Sang năm 1974, địch tǎng cường phòng ngự, củng cố dồn ấp, không cho quần chúng ra vùng ta. Chúng tổ chức các cuộc hành quân đánh thọc sâu vào vùng giải phóng, các đường thồ, các trục hành lang, phục kích phá hoại cơ quan, lực lượng ta. Ngày 12 tháng 4 , chúng bắn bị thương hai du kích xã Ba Hrê. Cuối tháng 4, chúng tăng cường thêm 100 quân đánh phá ác liệt vùng tranh chấp, giáp ranh. Tháng 5 , chúng tung biệt động thọc sâu đánh phá bất ngờ lúc quân dân ta đang làm rẫy ở Nước Ca Lời (Ba Vi). Chúng phục kích đường về của du kích ở Vã Ro ngày 23
tháng 7, bắn chết đồng chí Tất (giao bưu). Chúng cho các loại máy bay trinh sát L19, OV10, HUIA trinh sát các trục hành lang và dọc sông Re. Chúng dùng pháo bắn vào các vùng tranh chấp (thôn 1,2 của Ba Tô, Ba Xa ...) 52 lần với hơn 450 quả đạn pháo.

Chúng thường xuyên thanh lọc, kiểm soát gắt gao dân trong ấp. Cứ từ 2 đến 3 ngày, chúng vây ráp lùng sục dân một lần và không cho tập họp từ 5 đến 7 người. Chúng khủng bố, bắt giam những người có liên quan với cách mạng. Tháng 4 năm 1974, chúng dùng xẻng chém chết vợ một lính rã ngũ ở Ba Tiêu để uy hiếp binh lính và đồng bào.

Do ta chủ quan lúc vừa chuyển sang giai doạn mới, chưa nhận thức đầy đủ tình hình, chưa đánh giá hết âm mưu và thủ đoạn chống phá của địch, còn nhiều ảo tưởng hòa bình, hữu khuynh phát triển, coi nhẹ tấn công bằng quân sự nên địch có lấn chiếm được gần hết vùng giải phóng Ba Tô, Ba Chi. Đảng bộ đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc ấy, kịp thời củng cố và phát triển phong trào cách mạng.

Qua tình hình thực tế, nhận thức của Đảng bộ về địch, ta ngày một rõ ràng. Nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, Đảng bộ chuyển biến mạnh tư tưởng chỉ đạo tấn công địch bằng vũ trang, thu hồi từng vùng bị địch lấn chiếm. Ở vùng giải phóng, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Nhân dân đi lại làm ăn dễ dàng nhiều hơn trước. Việc giao lưu hàng hóa giưa hai vùng thuận lợi.

Đến giưa năm 1974, ở huyện Sông Hrê có 10 tổ hợp tác gồm 142 hộ với 664 người, 124 tổ dổi công gồm 1.596 hộ với 7.086 người. Đồng bào cấy được 6.405 ang lúa giống, vợ hóa cấy dược 465 ang giống (tương đương $46,5 \mathrm{ha}$ ), cấy giống mới được 1.023 ang. Mì trồng được 2.520 .200 gốc, 992 lọn dây lang và tỉa 300 kg bắp giống ${ }^{1}$. Phong trào làm cỏ bón phân, làm đập thủy lợi phát triển khá. Đến giưa năm 1974, ở Huyện Sông Hrê đã nuôi được 850 trâu (trong đó có 222 con nghé).

Nhiều đội văn nghệ của các xã và của các cơ quan dã góp phần làm không khí làng xóm vui tươi, sôi động. Các tổ, nhóm tuyên truyền kịp thời phổ biến, đưa tin khắp nơi đến đồng bào. Ở huyện đã có dân 6 xã bắt đầu học bình dân (124 người), học phổ thông ( 343 em ). Lực lượng vũ trang huyện mở được 1 lớp học chữ cho 18 chiến sĩ.

Tập trung mọi cố gắng trong chiến đấu và xây dựng, Đảng bộ và nhân dân Sông Hrê hướng đến mục tiêu đánh đuổi hoàn toàn kẻ thù khỏi Giá Vụt và các xã của huyện. Trong gần hai năm 1973, 1974 quân và dân Sông Hrê chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời cơ tiêu diệt dứt điểm địch.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và sự hỗ trợ to lớn của đồng bào các huyện anh em Ba Td, Sơn Hà, Minh Long, đúng 6 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 9 năm 1974, các lực lượng vũ trang tỉnh và huyện bắt dầu nổ súng tiêu diệt chi khu Giá Vụt. Pháo ta đồng loạt nhả đạn chính xác vào

[^59]các chốt diểm chung quanh chi khu và vào khu trung tâm, đập nát phần lớn công sự, lô cốt, hầm ngầm kiên cố của địch. Đến 9 giờ 20 sáng, ta chiếm līnh các chốt Hoen Ta, Hoen Líp, Hoen Mồm, Hoen Bao, Hoen Bà Non, Hoen Răng và ấp A. Riêng tại chốt Hoen Líp, ta diệt 80 tên, bắt sống 8 tên. Sáng ngày 20 tháng 9 ta tiếp tục tấn công vào khu trung tâm tiêu diệt các chốt điểm của địch còn lại. Đến 12 giờ trưa ta chiếm lãnh toàn bộ khu trung tâm, giải phóng toàn huyện Sông Hrê.

Trong chiến dịch, ta đã diệt 290 tên địch (trong đó có tên tiểu đoàn phó, 1 đại đội trưởng, bắt sống 223 tên trong đó có tên trung tá Ngọc - liên đoàn phó liên đoàn biệt động quân số 11 , tên thiếu tá Khái - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động 70) và 13 sĩ quan từ chuẩn uý dến trung uý. Ta hủy 2 pháo $105 \mathrm{ly}, 1$ cối 106 ly , thu trên 200 súng và rất nhiều đạn, thu trên 20 tấn gạo. Riêng lực lượng vũ trang huyện và du kích diệt 90 tên, bắt sống gần 100 tên, thu 138 tên.

Trên 3.000 đồng bào Kinh, đồng bào Hrê bị chính quyền Sài Gòn dồn vào các ấp nay thoát khỏi kìm kẹp, phấn khởi gồng gánh của cải, lùa trâu bò trở về làng cũ ${ }^{1}$.

Như vậy, từ ngày 20 tháng 9 năm 1974, trên mảnh dất quê hương thân yêu hoàn toàn sạch bóng quân thù. Đảng bộ Ba To , đồng bào Ba Tơ đã làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".

[^60]Và hơn bao giờ hết, nhân dân Ba Tơ và Sông Hrê có đủ điều kiện tốt dể góp phần cùng cả tỉnh, cả nước giải phóng tỉnh nhà và miền Nam.

Sau khi đánh đuổi được kẻ thù, hai Huyện uỷ tổ chức học tập chỉnh huấn trong đảng viên và cán bộ về tình hình và nhiệm vụ mới. Qua học tập mọi đồng chí đảng viên và cán bộ đều được nâng cao một bước giác ngộ tư tưởng, nhận thức dược trách nhiệm của mình trong thời kỳ mới.

Đảng bộ Sông Hrê và Ba Tơ tập trung sức lãnh dạo đồng bào khôi phục kinh tế và đời sống, giải quyết các vướng mắc do chiến tranh để lại. Nửa cuối năm 1974, đồng bào hai huyện khai hóa được 400 ha. Các phong trào tòng quân, di thanh niên xung phong, đi dân công được phát dộng mạnh.

Đảng bộ hai huyện đã giải quyết tốt nơi ăn, chốn ở tạm thời cho đồng bào, binh lính mới về. Phong trào văn hóa văn nghệ, giáo dục mang màu sắc mới.

Trong công tác xây dựng đảng, việc xây dựng chi bộ là khâu then chốt được tiếp tục đẩy mạnh. Các chi bộ nói chung đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ mà Tỉnh uỷ, Huyện uỷ đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ nhiều nơi thực hiện tốt. Đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh chóng và có nhiều kinh nghiệm. Nhiều cán bộ mới, cán bộ trẻ (hầu hết là cán bộ người Hrê) đã xuất hiện trong các phong trào. Nhiều đồng chí đã được bầu bổ sung vào cấp uỷ, các ban chấp hành ngành giới và đoàn thể.

Trong năm 1974, cả hai huyện phát triển được 37 đảng viên. Tổng số đảng viên đến tháng 01 năm 1975 ở
hai huyện là 685 đồng chí. Nhiều thôn trắng đã có đảng viên. Tuy nhiên trong lãnh đạo chiến đấu và xây dựng, Đảng bộ Ba Tơ và Sông Hrê còn chưa khắc phục được một số nhược điểm. Một số đồng chí cán bộ đảng viên còn mang tư tưởng chủ quan, thỏa mãn với thắng lợi, có biểu hiện bảo thủ. Một số đồng chí chưa nắm vững dường lối, nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đã xuất hiện sự so bì, kèn cựa địa vị. Có một số đảng viên chưa thật sự hòa mình vào quần chúng, chưa làm tốt công tác tuyên truyền phát triển đảng. Cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên mới. Quần chúng chưa được nhận thức sâu sắc về việc vào Đảng. Ở một số xã, số lượng đảng viên không tăng mà chỉ đủ bù vào số thoái hóa, biến chất (Ba Lế, Ba Khâm). Đảng bộ chưa chú ý nhiều đến việc xây dựng và lãnh đạo các đoàn thể. Trình độ văn hóa, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Còn một số đồng chí mù chũ.

Tháng 12 năm 1974, Đại hội lần thứ V Đảng bộ huyện Sông Hrê được triệu tập tại Cà Rầy (Ba Tiêu). Đại hội đánh giá toàn bộ chặng đường kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của đồng bào huyện nhà và hướng về sự nghiệp giải phóng toàn tỉnh để quyết tâm đóng góp nhiều sức và của.

Đại hội bầu lại đồng chí Phạm Văn Hà làm Bí thư Huyện uỷ.

Bước sang năm 1975 trong thế đường cùng, không còn quân Mỹ o bế, chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu điên cuồng tăng cường mọi hoạt động quân sự, chính trị để
đánh phá ta. Đối với hai huyện ta, chúng tìm mọi cách phá hoại trật tự và gây khó khăn cho ta trong việc giao lưu hàng hóa, chi viện cho các huyện bạn. Trong tháng 1 , tháng 2 chúng cấm ngặt việc trao đổi hàng hóa làm cho một số đồng bào hoang mang. Chúng dùng máy bay bắn rốc két, thả bom vào huyện, bắn pháo dọc các hành lang và sử dụng bọn gián điệp đột nhập, moi móc tin tức. Chúng tuyên truyền xuyên tạc cách mạng, hô hào sẽ chiếm lại những nơi đã mất. Chúng tung biệt kích rừng về lén lút hoạt động ở khu vực quanh huyện ly.

Với khí thế chiến thắng, bước vào xuân 1975, Đảng bộ hai huyện phát động chiến dịch ra quân sản xuất và bảo vệ quê hương. Từ tháng 1 đến tháng 3 , hai Đảng bộ tổ chức đợt động viên chính trị trong Đảng và quần chúng học tập Nghị quyết 4 (khóa V) của Tỉnh uỷ. Đợt học này kéo dài 3 ngày, có 678 cán bộ quân, dân, chính xã, thôn, hầu hết đảng viên và 3.704 đồng bào tham gia.

Hai Đảng bộ tổ chức học tập chỉnh huấn toàn Đảng, học tập các nghị quyết của Huyện uỷ. Qua học tập, việc đoàn kết nội bộ được duy trì và củng cố. Những tư tưởng so bì, tính toán được uốn nắn kị̣ thời.

Diện tích sản xuất 3 tháng đầu năm 1975 tăng gấp đôi so với cùng kỳ nǎm trước. Nhân dân tích cực đẩy mạnh thâm canh, đề phòng sâu bệnh cho cây trồng, giải quyết căn bản nhu cầu lương thực và thực phẩm trong huyện. Nạn đói trong đồng bào chấm dứt. Một số đồng bào mua được hàng, trả được nọ và bán được lúa gạo cho cách mạng.

Công tác cải tạo ngụy quân, ngụy quyền, truy quét bọn tàn quân, trấn áp bọn phản động, được tiếp tục đẩy mạnh. Các gia đình binh sĩ đã yên tâm với cuộc sống và tham gia cách mạng. Năm 1974-1975 có 44 lớp phổ thông gồm 637 học sinh, 5 lớp bổ túc gồm trên 100 học viên đã khai giảng ở Ba To. Phong trào xóa nạn mù chũ được quan tâm trở lại. Phong trào thực hiện làng 3 sạch, phòng chống bệnh tật, làm chuồng trâu kiểu mới, làm hố xí, đào giếng nước trở nên phổ biến.

Đóng góp cho chiến dịch xuân 1975 giải phóng toàn tỉnh, toàn miền Nam, đồng bào Ba To đã cử 80 người con của mình vào các lực lượng cơ quan huyện, tỉnh. 150 thanh niên xung phong lên đường làm các tuyến giao thông phục vụ cho các chiến dịch. Tính đến tháng 2 năm 1975, đồng bào đóng góp và bán 176.910 kg gạo cho quỹ kháng chiến của tỉnh, vót dược trên 2.000 cây chông phục vụ việc bố phòng ở huyện và giúp các huyện khác.

Ngày 23 tháng 3 năm 1975, Tỉnh uỷ ra chỉ thị "Đẩy mạnh tổng công kích và khởi nghĩa toàn tỉnh", lực lượng vũ trang và đồng bào toàn tỉnh đã vùng lên xốc tới giáng những đòn quyết định vào bộ máy ngụy quân, ngụy quyền trong tỉnh. Ngày 24 tháng 3 năm 1975 tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn được giải phóng.

Cuộc kháng chiến trường kỳ suốt 21 năm chống kẻ thù tàn bạo và quỷ quyệt đã kết thúc thắng lọi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng toàn miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chặng đường chiến đấu và xây dựng
đầy gian khổ và vinh quang đã khép lại. Cùng cả tỉnh, cả nước, nhân dân Ba Tơ bước vào kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, với niềm tự hào to lớn và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

## KẾT LUẬN

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưỏng thành của Đảng bộ huyện Ba Tơ thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi qua các giai đoạn cách mạng từ ngày có Đảng (3-2-1930) đến khi cả nước được hoàn toàn giải phóng cả Bắc - Trung Nam đều sạch bóng quân thù, chúng ta càng thấy rō Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ đã tạo dựng cho minh một truyền thống cách mạng kiên cường. Truyền thống vẻ vang này của Ba Tơ xứng đáng được ghi công vào sổ vàng lịch sử của địa phương, của Quảng Ngãi cũng như của các phong trào cách mạng trên dất nước ta.

Nói cho đầy đủ, truyền thống này đã khơi nguồn từ chiều sâu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng chứng là ngay từ trước những năm 30 thế kỷ XX , các phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột và cường quyền của các tầng lớp nhân dân thuộc các dân tộc ở Ba Tơ đã từng nổ ra liên tiếp, trong đó nổi bật là phong trào khởi nghīa Tây Sơn. Nghĩa quân Tây Sơn đã từng có mặt ở Ba Tơ và từng coi Ba Tơ là một trong những căn cứ dịa trọng yếu của mình. Đương nhiên, từ khi Đảng ra đời, trong cuộc đấu tranh lâu dài và quyết liệt chống lại ách thống trị của chủ nghỉa thực dân - trước là đế quốc Pháp kế đến
đế quốc Mỹ xâm lược - với địa thế hiểm yếu của núi non trùng điệp "voi phục hổ ngồi", Ba To không những dược coi là một căn cứ địa trọng yếu mà hơn thế nữa còn được coi là một "cái nôi" của phong trào cách mạng ở miền Trung. Hẳn chúng ta còn nhớ và như lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã ghi: ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, thì sau dó chừng một tháng những người cộng sản ở Quảng Ngãi đã tuyên bố thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Quảng $\mathrm{Ngãi}$ (tháng 3 năm 1930) và thành lập Tỉnh uỷ lâm thời - Tỉnh uỷ ra đời vào loại sớm nhất so với các dịa phuơng trong cả nước. Trong những nhiệm vụ được Tỉnh uỷ quan tâm trước hết là xây dựng và mở rộng các cơ sở cách mạng ra toàn tỉnh, trong đó Ba Tơ được coi là trọng điểm. Nhiều cán bộ cốt cán của Đảng bộ tỉnh đã được cử lên Ba Tơ hoạt động và chắp nối với nhiều địa phương khác, đặc biệt là chắp nối với các tù chính trị bị thực dân Pháp đày lên Ba Tơ tại các nhà tù với các tên gọi là các "căng an trí". Họ biến nhà tù của bọn thực dân thành những trung tâm dào tạo và rèn luyện cán bộ cách mạng về chính trị, về lý luận Mác - Lênin, về dường lối vận động cách mạng của Đảng, về các hình thức và biện pháp đấu tranh với địch, giáo dục và tổ chức quần chúng trong đồng bào các dân tộc thiểu số như Hrê, Co, thậm chí cả biện pháp phân hóa lực lượng kẻ thù như khơ dậy tinh thần yêu nước trong hàng ngũ binh lính địch người bản xứ và những phần tử thức thời trong tầng lớp trên của các dân tộc ở các buôn làng thuộc các huyện vùng cao Trà

Bồng, Tây Trà và Ba Tơ, v.v.. Qua dó xây dựng tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em sống trên dịa bàn đấu tranh theo phương thức lấy "gậy ông đập lưng ông" đối với bọn thực dân. Nhờ có trận địa "ý Đảng lòng dân" luôn luôn được giữ vững và không ngừng củng cố nên trải qua các thời kỳ cách mạng 1930-1931, 1932-1935, 1936 1939, 1939-1945, nhất là thời kỳ 1954-1975 dưới ách kìm kẹp và khủng bố trắng cực kỳ ác liệt của đế quốc My và chính quyền bù nhìn của bọn Việt gian phản dộng tay sai, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ vẫn luôn luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, vẫn đẩy tới phong trào đấu tranh trên tất cả các mặt trận bất chấp mọi gian khổ, hy sinh, bất chấp mọi "mưu ma chước quỷ" của kẻ thù. Trong nhưng thành tích ấy nổi lên một chiến công tiêu biểu, vang dội cả nước, mãi mãi được nhắc đến như một chiến công hào hùng, đó là cuộc khởi nghĩa Ba To thành công vào tháng 3 năm 1945. Cuộc khởi nghia được bắt đầu bằng việc tập hợp quần chúng nhân dân đội ngũ chỉnh tề tiến hành cuộc míttinh lớn tại sân vận động Ba Tơ sau biến thành một cuộc biểu tình thị uy với khí thế sôi sục cách mạng của quần chúng bao vây châu lỵ, đồn binh địch buộc binh lính và bọn tay sai ở châu lỵ đầu hàng. Toàn bộ ngụy quyền của châu Ba Tơ buộc phải giao nộp vũ khí, giấy tờ, con dấu cho quân khởi nghĩa. Chính quyền địch ở châu ly nhanh chóng tan rã. Uỷ ban nhân dân cách mạng Ba Tơ chính thức ra đời. Đội quân Du kích Ba Tơ là lực lượng vũ trang tại chỗ giữ vai trò xung kích trong nhiệm vụ trấn áp địch,
bảo vệ cách mạng, bảo vệ chính quyền và mọi mặt đời sống của nhân dân, trở thành một bộ phận quan trọng trong lực lượng vũ trang cách mạng góp phần quan trọng dưa đến thắng lội của cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ còn là một minh chứng đầy sức thuyết phục cho tính đúng đắn và sáng tạo của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 của Đảng, tháng 5 năm 1941 dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc họp tại Pác Bó - Cao Bằng liên quan đến việc xác định "nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc". Nghị quyết này dã được Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quán triệt trong chỉ dạo phong trào cách mạng tại địa phương và được Đảng bộ huyện Ba Tơ trực tiếp vận dụng và thực hiện thành công tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 8: "Cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang"... và "với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh dạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành thắng lọi mà mở đường cho một cuộc Tổng khởi nghĩa to lớn".

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đã dem lại độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân các dân tộc ở huyện nhà. Nhưng chẳng bao lâu, với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã tiến hành ráo riết đánh chiếm nước ta. Để bảo vệ nền dộc lập và chế độ mới, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy theo "La̛i kêu gọi" của Bác Hồ. Quán triệt và vận dụng sáng tạo
đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba Tơ dã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

Tháng 7 vào năm 1954, thắng lộ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và việc ký kết Hiệp định Gionnevo đã tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Quảng Ngãi nói riêng, trong đó có nhân dân Ba Tơ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp trong hòa bình và thống nhất. Song với bản chất xâm lược, thay chân thực dân Pháp, đế quốc Mỹ lại tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược mới trên đất nước ta. Đồng bào miền Nam kể từ vĩ tuyến 17 trở vào trong đó có Quảng Ngãi và Ba Tơ lại phải tiếp tục đương đầu với cuộc chiến tranh thực dân mới ở miền Nam.

Ỷ vào thế lắm súng, nhiều tiền và những thủ doạn mới rất tinh vi và xảo quyệt, đế quốc Mỹ định bóp chết cách mạng miền Nam bằng máu lửa trong vòng 18 tháng: lúc đầu là "chiến tranh đặc biệt" với cố vấn Mỹ và quân ngụy tay sai, sau phải đôn lên thành "chiến tranh cục bộ" với lực lự̛̣ng trực tiếp là quân lính Mỹ và quân các nước chư hầu, tiếp đó lại đến chiến tranh "Việt Nam hóa" để "thay màu da trên xác chết" trước những thất bại liên tiếp của chúng trên tất cả các loại hình chiến tranh của chủ nghīa thực dân mới cùng với mọi chiến lược chiến thuật quân sự "tân kỳ" như "trực thăng vận", "thiết xa vận", như bom từ trường, hàng rào điện tử, chất độc hóa học và ném bom rải thảm bằng pháo đài bay B52, v.v. hòng khuất
phục nhân dân miền Nam Việt Nam. Song với khí thế "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", "hể còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi", với quyết tâm "không có gì quý hơn độc lập tự do", với tinh thần "miền Nam gọi miền Bắc đáp lời", "cả nước muôn người như một quyết đánh giặc Mỹ và thắng giặc Mỹ", v.v. một lần nữa truyền thống quật cường của dân tộc lại được phát huy đến cao độ, nhân dân và Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nói chung, Đảng bộ cùng nhân dân các dân tộc anh em ở Ba Tơ nói riêng, là một bộ phận máu thịt của miền Nam tiền tuyến lớn "đi trước về sau", lại xốc tới với quyết tâm của người ở tuyến đầu chống Mỹ, cứu nước, góp phần đánh bại mọi hành động xâm lược dã man và độc ác của kẻ thù. Sự hy sinh về của về người là không sao kể hết. Chỉ có một điều không bao giơ lay chuyển và phai nhạt, đó là truyền thống cách mạng quật cường trong giữ nước và giải phóng dân tộc là không bao giờ thay đổi dù hoàn cảnh, điều kiện có thay đổi thế nào đi nữa. Tinh thần của khởi nghīa Ba Tơ vẫn luôn luôn tiếp thêm sức mạnh cho những người cộng sản, đồng bào và chiến sĩ $\mathrm{Ba} \mathrm{Tơ}$ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì được giao. Truyền thống cách mạng Ba Tơ ngày càng được bồi đắp, trở thành một tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ con em Ba Tơ phải tiếp tục giữ gìn và phát huy.

Trong 45 năm đấu tranh giành độc lập rồi kháng chiến để bảo vệ độc lập và chế độ mới (1930-1975), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba To đã trải qua những thử thách vô cùng to lớn, chịu đựng hy sinh đầy xương máu để
giành và giữ quê hương. Qua đấu tranh và xây dựng Đảng bộ và đoàn kết các dân tộc trong huyện nhà đã hiện lên những tấm gương anh dũng, bất khuất, trung kiên mà muôn đời sau con cháu còn khắc ghi. Một số đồng bào, chiến sĩ các địa phương trong tỉnh, trong cả nước đã ngã xuống vì mảnh đất Ba Tơ đời đời được toàn thể nhân dân các dân tộc Ba Tơ thành kính biết ơn.

Trong các thời kỳ: đấu tranh giành chính quyền, hai cuộc kháng chiến lâu dài, khó khăn có nhiều, tổn thất và hy sinh rất lớn, nhưng Đảng bộ Ba Tơ đã lãnh đạo phong trào cách mạng của đồng bào các dân tộc Ba To không chỉ bằng tinh thần dũng cảm kiên cường, lòng nhiệt tình yêu nước mà còn không ngừng tìm tòi, sáng tạo phưong thức lãnh đạo đấu tranh sát hợp với tình hình địa phương có hiệu quả.

Từ những thành công và cả những hạn chế tồn tại, Đảng bộ có thể rút ra một số kết luận:

1. Linh hoạt, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh của Đảng sát hợp với diều kiện cụ thể của dịa phương trong từng giai doạn cách mạng

Đảng bộ Ba Tơ dựa trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng và sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, đã định ra được sự chỉ đạo linh hoạt, sát hợp với hoàn cảnh của mình để đối phó có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong từng điều kiện cụ thể. Đảng bộ không chỉ bảo vệ được mà còn phát triển lực lượng cách mạng ngày càng
cao, tạo điều kiện khi có thời cơ là tiến lên giành thắng lợi quyết dịnh. Từng nơi, từng lúc, Đảng bộ thực hiện sáng suốt đường lối đấu tranh toàn diện, vận dụng sức mạnh tổng hợp của cách mạng tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Bằng sự kết hợp thông minh và chủ động với các mũi đấu tranh (chính trị, quân sự, binh tề vận...), với các hình thức phù hợp, Đảng bộ lãnh dạo nhân dân các dân tộc Ba Tơ làm nên những chiến công lịch sử, xứng đáng với truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh dể lại.

Để đạt được những thành công đó, Đảng bộ đã nắm chấc và kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố sau:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, phương châm kháng chiến của Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên.
- Nắm vững tính chất, đặc điểm của địa phương, đánh giá đúng âm mưu của địch từng thời kỳ.
- Chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trước Đảng và nhân dân các dân tộc sống trên mảnh đất Ba Tơ anh hùng.

2. Dựa vào nhân dân các dân tộc Ba Tợ, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo cơ sở chính trị vững mạnh cho sự nghiệp giành chính quyền, cho hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện mà lực lượng vū trang dịa phương là nòng cốt

Đảng bộ Ba Tơ đã xác định mọi phong trào cách mạng ở địa phương chỉ có thể giành được thắng lợi khi dựa chắc được vào dân mà đông đảo là đồng bào dân tộc Hrê.

Đảng bộ Ba Tơ đánh giá đúng sức mạnh của nhân dân các dân tộc anh em, xem đó là chỗ dựa của phong trào cách mạng. Do đó, Đảng bộ không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết; chống lại âm mưu chia rẽ, các thủ đoạn lôi kéo quần chúng của kẻ thù; phát huy cao độ truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc anh em. Đảng bộ luôn luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc anh em, thực hiện đúng đắn các chủ trưong, chính sách của Đảng đối với họ.

Chính vì vậy, Đảng bộ đã huy động được sức mạnh của đông đảo đồng bào, tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc giành được thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền, xây dựng nên cơ sở vững chắc cho công cuộc kháng chiến lâu dài. Trong kháng chiến, Đảng bộ chú ý xây dựng lực lượng vū trang dịa phương làm nòng cốt cho mọi hoạt động cách mạng. Đồng thời với việc tấn công địch phía trước, Đảng bộ còn chăm lo xây dựng và củng cố hậu phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng mọi nhu cầu về sức người, sức của cho kháng chiến thắng lợi ở quê hương và toàn tỉnh.
3. Không ngừng xây dựng Đảng bộ vững mạnh, dủ sức làm hạt nhân lãnh dạo và tổ chức thắng lợi công cuộc kháng chiến

Quá trình đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược diễn ra gay go, phức tạp đòi hỏi Đảng bộ phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ Ba Tơ đã phát huy cao dộ
năng lực, vai trò của các cấp uỷ đảng từ huyện xuống cơ sở. Vì vậy, Đảng bộ đã giáo dục cho hầu hết đảng viên quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nắm chắc được tư tưởng chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Đồng thời các dồng chí đảng viên của Đảng bộ nắm được nội dung công tác trong hoàn cảnh địa phương. Đảng bộ từng bước nâng cao sự hiểu biết về lý luận cách mạng, bồi dương về phương pháp đấu tranh cho đảng viên và cán bộ. Đảng bộ thường xuyên giáo dục, rèn luyện ý chí phấn đấu, phẩm chất cách mạng cho từng dồng chí mà trước hết là lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản. Đại đa số đảng viên của Đảng bộ có ý chí khắc phục khó khăn, sã̃n sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa Đảng với dân, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Về tổ chức, Đảng bộ hết sức coi trọng việc xây dựng cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ các cấp, chú ý các địa bàn trọng yếu. Đặc biệt, Đảng bộ Ba Tơ chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, lực lượng vũ trang trong đồng bào các dân tộc thiểu số nhất là trong thế hệ trẻ và lực lượng phụ nữ.

Đảng bộ quan tâm sâu sắc đến việc khắc phục những lệch lạc về nhận thức tư tưởng, chính trị, thường xuyên củng cố chặt chẽ về tổ chức, đề cao kỷ luật Đảng. Nhờ đó, Đảng bộ trong những lúc khó khăn nhất, đã thể hiện được chất lượng lãnh đạo, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Nhân dân các dân tộc Ba Tơ từ trước đến nay, luôn luôn thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc và
có ý chí chống ngoại xâm mạnh mẽ. Với niềm tin yêu vào Đảng, vào Bác Hồ và cách mạng, toàn thể đồng bào các dân tộc Ba Tơ từ lớn đến nhỏ, từ nam đến nữ đều đoàn kết một lòng một dạ đi theo tiếng gọi của Đảng. Sự hy sinh, mất mát to lớn của thế hệ cha anh đã làm rạng rỡ lịch sử đấu tranh và xây dựng của mảnh đất Ba Tơ.

Nhưng truyền thống dấu tranh cách mạng quý giá mà Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ để lại, kể từ khi có Đảng đến khi kết thúc kháng chiến chống My , cứu nước, có thể đúc kết thành ba vấn đề như sau:

- Đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.
- Kiên cường, bất khuất trong đấu tranh với kẻ thù.
- Tuyệt đối trung thành, tin tưỏng ở sự lãnh đạo của Đảng.

Truyền thống đó đã từng được hun đúc từ những thời kỳ cách mạng trước đây, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã được phát huy, tô thắm thêm và truyền lại cho những thời kỳ cách mạng tiếp theo, cho các thế hệ ngày hôm nay đang cùng nhân dân Quảng Ngãi và cả nước đưa công cuộc đổi mới, với trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đang diễn ra trên mọi miền đất nước trong bối cảnh có hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế tri thức đến thắng lợi. Nhân dân ta nói chung, nhân dân các dân tộc Ba Tơ nói riêng, dưới ánh sáng đường lối của Đảng được vạch ra và ngày càng cụ thể hóa qua các Nghị quyết của Đại hội VI, VII, VIII và IX, cần tiếp tục vươ lên mạnh mẽ hơn nữa trong tư cách
người chủ của một nước có độc lập tự do đang phấn đấu thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu để từng bước trở thành một nước có chế độ chính trị tiến bộ, có kinh tế phát triển, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có đời sống xã hội văn minh hạnh phúc. Đây là một sứ mạng rất vẻ vang song cũng rất khó khăn.

Trong bối cảnh cách mạng cả nước vừa có nhiều thuận lợi vừa đứng trước nhiều thách thức khó khăn ấy, để đưa công cuộc đổi mới toàn diện ngày càng sâu sắc tại quê hương Quảng Ngãi, mà trước hết là tại ngay mảnh dất Ba To anh hùng, thì Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba To cần tiếp tục vươn lên đưa truyền thống cách mạng tốt dẹp đã được hun đúc trong trường kỳ lịch sử vào cuộc sống hôm nay trên mọi līnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xā hội và an ninh quốc phòng, với nhiệm vụ chung nhất là đưa miền căn cứ địa cách mạng xưa tiến kịp miền xuôi, đưa cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở địa phương ngày càng hạnh phúc về cả vật chất lẫn tinh thần, khối đoàn kết Kinh . Thượng ngày càng gắn bó keo sơn theo đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và tư tưởng Bác Hồ.

Trong điều kiện công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước hiện nay, ngoài những khó khăn chung, Đảng bộ và nhân dân Ba Tơ còn có những khó khăn riêng gắn liền với đặc điểm của vùng căn cứ địa cách mạng thuộc vùng sâu vùng xa, có suối sâu đèo cao, có nưi non hiểm trở, có khí hậu khắc nghiệt, v.v. từng dóng vai trò "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù" trong kháng
chiến chống quân xâm lược, thì sau giải phóng có hòa bình xây dựng, bao nhiêu điều kiện được coi là thuận lợi ấy đều có thể dễ trở thành những khó khăn cho mở mang kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của xã hội mới, cho chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, thúc đẩy giao lưu với các địa phương khác trong vùng, trong tỉnh và nói rộng ra với cả nước, v.v.. Những tàn dư của quá khứ mà cụ thể là của nền kinh tế manh mún mang nặng tính tự nhiên, tự cấp tự túc, trình độ học vấn còn thấp, những tàn dư của lối sống du canh du cư cũng như một số phong tục tập quán lạc hậu trong một bộ phận không nhỏ cư dân đang sinh sống ở đây chưa phải đã khắc phục được nhiều. Thêm vào đó, các thế lực thù địch vẫn luôn luôn tìm cách lợi dụng những khó khăn của đồng bào để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, gây chia rē giữa tộc người này với tộc người khác, chia rẽ Kinh Thượng và dùng mê tín dị đoan hoặc lợi dụng lòng tin tôn giáo của đồng bào để lôi kéo quần chúng, v.v.. Vì vậy, cuộc đấu tranh để xây dựng đời sống mới cũng như cuộc đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc luôn luôn đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba Tơ không ngừng biến truyền thống cách mạng kiên cường của ngày hôm qua thành hành động kiên cường vươn lên vượt khó, đưa công cuộc xây dựng quê hương không ngừng phát triển của ngày hôm nay. Ý nghīa của việc bảo vệ, phát huy và không ngừng bồi đắp truyền thống chính là bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn đó.

Ngày nay, truyền thống cách mạng kiên cường, nghị lực phi thường trong vượt khó, trí sáng tạo trong chiến thắng bất cứ kẻ thù nào mà kẻ thù cơ bản trước mắt là "nghèo nàn và lạc hậu", v.v. được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba Tơ nhận thức ngày một sáng tỏ, ngày một cụ thể, sát hợp với thực tiễn địa phương. Nội dung các nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện kể từ khi thực thi đường lối đổi mới của Đảng, cho thấy quá trình trăn trở và vươn lên trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba Tơ. Cứ đọc lại một phần nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XV nhiệm kỳ 2000-2005 là thấy rõ điều vừa nêu. Nghị quyết đánh giá: "Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện nhà nên đã đạt được những mục tiêu $\mathrm{Nghị}$ quyết đề ra, nền kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi thay; sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xā hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững; quản lý điều hành của Nhà nước được nâng lên, hoạt động của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng sát cơ sở và phong phú; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày một tăng...".

Mặc dù kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu, còn rất
nhiều phần khiêm tốn và chưa vững chắc, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba Tơ có đủ cơ sở dể tin rằng trước kia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ba Tơ dā giương cao ngọn cờ cách mạng trong cứu nước, thì trong giai đoạn đổi mới hiện nay ngọn cờ ấy vẩn sẽ tiếp tục được giương cao trong sự nghiệp xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu mạnh.

## PHU LUC

# SỐ LIỆU TỔNG HỢP HUÂN, HUY CHƯƠNG, THƯƠNG BINH, LIỆT Sİ, GIA ĐİNH CHÍNH SÁCH, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HU̇NG LAO ĐỘNG (TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 2005) 

I- SỐ LIỆU TỔNG HỢP HUÂN, HUY CHƯƠNG:

1. Huân chương Hồ Chí Minh ..... : 01
2. Huân chương Thành đồng ..... : 02
3. Huân chương Độc lập ..... : 27
4. Huân chương Lao dộng hạng I ..... : 01
5. Huân chương Lao động hạng II ..... : 02
6. Huân chương Lao động hạng III ..... : 11
7. Huân chương Giải phóng ..... : 52
8. Huân chương Kháng chiến (các hạng) ..... : 6.784
9. Huân chương Quân công hạng III ..... : 01
10. Huân chương Chiến công hạng III ..... : 01
11. Huy chương Kháng chiến (các hạng) ..... : 7.895
12. Bằng khen Kháng chiến ..... : 2.341
13. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 24
14. Bằng khen của Bộ, ngành Trung ươngvà Quân khu V110
15. Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành ..... : 564
16. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ..... 12
17. Cờ thi đua của bộ, ngành Trung ươngvà Quân khu V92
18. Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh : ..... 47
II - SỐ LIỆU TỔNG HỢP LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH,GLA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
19. Tổng số liệt sĩ ..... : 1.559
20. Tổng số gia đình liệt sĩ ..... : 1.509
21. Tổng số thương binh ..... : 496
22. Tổng số bệnh binh ..... : 272
23. Tổng số gia đình chính sách ..... : 829III- SỐ LIỆU ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONGTẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANGNHÂN DÂN, ANH HỪNG LAO ĐỘNG, BÀ ME VIỆTNAM ANH HÙNG
24. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

- Đơn vị ..... : 19
Trong đó: + Xã, thị trấn ..... : 17
+ Huyện Ba To ..... : 1+ Ban An ninh huyện (Công an huyện): 1- Cá nhân: 03

2. Danh hiệu Anh hùng lao dộng

- Đơn vị
: 02
Trong đó:
+ Trong xây dựng xã hội chủ nghia (1975-1985)
Công ty Thương nghiệp Tổng hợp huyện
+ Trong thời kỳ đổi mới (1995-2004)
Nhân dân và cán bộ huyện Ba Tơ
- Cá nhân

3. Danh sách các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

| Số TT | Họ và tên | Xã, thị trấn |
| :---: | :--- | :---: |
| 1 | Phạm Thị Trân* | Ba Thành |
| 2 | Phạm Thị Hia* | Ba Thành |
| 3 | Phạm Thị Nhi | Ba Thành |
| 4 | Phạm Thị Dãy | Ba Thành |
| 5 | Phạm Thị U | Ba Thành |
| 6 | Phạm Thị Phúa | Ba Thành |
| 7 | Phạm Thị Rúi | Ba Thành |
| 8 | Phạm Thị Nau | Ba Thành |
| 9 | Phạm Thị Giải* | Ba Chùa |
| 10 | Phạm Thị B Lũa | Ba Chùa |
| 11 | Phạm Thị Rô | Ba Chùa |
| 12 | Phạm Thị CRí | Ba Chùa |
| 13 | Phạm Thị Kia | Ba Động |
| 14 | Nguyễn Thị Tà̀m | Ba Động |
| 15 | Nguyễn Thị Rớt | Ba Động |
| 16 | Nguyễn Thị Nữa | Ba Động |


| 17 | Trần Thị Long | Ba Động |
| :---: | :---: | :---: |
| 18 | Võ Thị Phục | Ba Động |
| 19 | Phạm Thị Nái* | Ba Điền |
| 20 | Phạm Thị Thị Táy* | Ba Liên |
| 21 | Phạm Thị Mà | Ba Liên |
| 22 | Phạm Thị Ngưoi | Ba Liên |
| 23 | Phạm Thị Riêm | Ba Liên |
| 24 | Phạm Thị Meo | Ba Liên |
| 25 | Trần Thị Xuân | Ba Liên |
| 26 | Phạm Thị Của | Ba Dinh |
| 27 | Phạm Thị Nãi | Ba Tiêu |
| 28 | Phạm Thị Niền* | Ba Vinh |
| 29 | Phạm Thị Lìa | Ba Vinh |
| 30 | Phạm Thị Nãy | Ba Vinh |
| 31 | Phạm Thị Bằng | Ba Vinh |
| 32 | Phạm Thị Nhân | Thị trấn Ba To |
| 33 | Phạm Thị Ngôn | BaXa |
| 34 | Tô Thị Thông | Đức Phổ |
| 35 | Huy̆nh Thị Nho | Đức Phổ |
|  | Tổng cộng: | 35 |
|  | Trong dó: | - Còn sống: 06 (có đánh dấu *) <br> - Đā mất: 29 |

# DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ Bİ THƯ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH UẎ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

I- BÍ THƯ
A. Giai doạn 1930-1945

1. Trần Hàm ${ }^{1}$
2. Trần Toại
3. Nguyễn Quang Mao
B. Giai doạn 1945-1954
4. Huỳnh Thận
5. Nguyễn Trí
6. Lê Phó
7. Nguyễn Tiến Cang
8. Hồng Kỳ
9. Nguyễn Quyết
10. Đồng Xuân Liêu
C. Giai doạn 1954-1975
11. Trương Quang Bích
12. Đình Cày (Lãnh) ${ }^{2}$
13. Bí thư Chi bộ Bãi Ri.2. Bí thư Huyện uỷ Khu VI (Sông Hrê).
14. Đinh Mô (Mười) ${ }^{1}$
15. Nguyễn Quang Lưu
16. Đit! h Xuân Trâm
17. Đi: ị Văn Jáa
18. Phạm Văn Sáu
19. Phạm Văn Hà ${ }^{3}$
20. Quốc A Soa
II- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
A. Giai doạn 1945-1954
21. Huỳnh Thanh2. Dinh Khanh
B. Giai doạn 1954-1975
22. Phạm Đức Trinh (huyện Ba Tơ)
23. Phạm Văn Đơn (huyện Sông Hrê).
24. Bí thư Huyện uỷ Ba Minh.
25. Bí thư Huyện uỷ Khu VI Sông Hrê.
26. Bí thư Huyện uỷ Khu VI.

## PHẦN THỬ̛NG TRONG NGÀY LẾ AN DÂN TẠI XĀ BA XA (12-01-1951)

1. Dân quân Ba Tiêu đánh lui được phicín loạn tiến vào xã minh thưởng 1 trâu mặt*.
2. Uỷ ban Kháng chiến hành chính xã Ba Tiêu nắm chặt được nhân dân trong lúc Già Kiêu tuyên truyền thưởng 1 trâu mặt.
3. Uỷ ban Kháng chiến hành chính và dân quân xã Ba Ngạc có công nắm chặt được nhân dân thưởng 1 trâu mặt.
4. Uỷ ban Kháng chiến hành chính và dân quân xã Ba Tô có công nắm chặt dược nhân dân và tham chiến tích cực, thưởng 1 trâu mặt.
5. Chị Nam vợ Đinh Boon xã Ba Chi dã kêu chồng là rể Già Kiêu, dược thưởng 1 cây tư xanh 20 thước.
6. Chị Mua (Ba Tô) có chồng ở Ba Xa về báo tin Già Kiêu làm loạn và cho biết trước nhất tình hình $B a X a$, dược thưởng 1 cây tư xanh" 20 thước.
7. Đinh Va trung thành với Chính phủ trong lúc bị

[^61]giặc uy hiếp, mọi cách đắc lực dẫn đường cho bộ đội trong trận đánh, thưởng 2 trâu mặt.
8. Đinh Nụt nông nô của Già Kiêu trốn về không chịu di lĩnh súng ở đồn Công Plông và chỉ các hầm chôn hàng của chủ cho ta, thưởng 2 trâu mặt.
9. Đinh Nach dẩn đường cho bộ đội bắt được Già Kiêu, thưởng 2 trâu mặt.
10. Đinh Para Hương đưa thư cho đầu sỏ Vọt Rang, lấy tin tức báo cáo tình hình Ba Xa , thưởng 1 trâu mặt.
11. Đinh Nia xã Ba Tô, trung thành, tận tụy giúp ta trước và sau trận dánh, thưởng 1 trâu mặt.
12. Đinh Huya, Đinh Nhép, Đinh Ren, Đinh Ricon ở Ba Vì mỗi người 2 chiếc bảy*.

Tổng cộng: 12 trâu mặt, 2 cây tư xanh, 8 chiếc bảy.

$$
30-01-1951
$$

TM. BAN PHỤ TRÁCH
MẠTT TRÂ̂N MIỀN TÂY
Chỉ huy trưởng
Đã $k \hat{y}$ : PHẠM KIỆT

[^62]
## LỜI TUYÊN CÁO CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁCH MẠNG ba tơ

Thưa toàn thể đồng bào Việt Nam thân ái. Nước ta hơn 80 năm mất về tay quân Pháp; đồng bào ta hơn 80 năm sống kiếp đọa đầy; quân Pháp quá tham lam, chúng hút máu chúng ta như đỉa đói. Nước Pháp vừa bị mất, tên phản quốc Pétain liền đầu hàng bọn quốc xā Hitler thì ở Đông Dương thằng Đecoux, đồ đệ trung thành của nó cũng quy hàng theo Nhật, làm tay sai cho phát xít Nhật hoàng.

Chúng nó toa rập nhau bóc lột đồng bào ta đến tận xương tủy; nào tăng gia sưu thuế, quốc trái lạc quyên, tịch thu xe ngựa, hạn chế tất cả các thứ nhu cầu làm cho đồng bào ta sống dở chết dở.

Đến giờ đây cuộc chiến đấu dân chủ chống phát xít đã bước vào giai đoạn mới, quân Đồng minh Anh, Mỹ, Nga đã quét sạch phát xít Đức, Y̛ ở Âu châu, tấn công ráo riết ở Á, Úc châu; chiếm cứ gần hết căn cứ quan trọng của Nhật, đánh ngay vào đất Nhật làm cho phát xít Nhật không kịp trở tay, lực lượng Nhật đến ngày tan vỡ, hơn nữa cộng hòa dân chủ ĐeGaulle thành lập ảnh hưởng dến thời cuộc Viển Đông làm cho bọn phát xít ở Đông Dương muốn lợi chiếm độc quyền cũng âm mưu chống Nhật, sợ thừa Anh, Mỹ đổ
bộ, phát xít Pháp hưởng ứng bên trong nên Nhật cũng chẳng dại gì nuôi ong tay áo.

Ngày 25 tháng giêng là ngày mở màn để diễn trò hề thay thầy đổi chủ ở xứ này, phát xit Nhật lột khí giới phát xít Pháp, nhờ bọn Việt gian ủng hộ, Nhật nắm chắc về mọi phương tiện kinh tế, chính trị cũng như quân sự, ngoại giao để chúng tha hồ động viên nhân lực, tài lực chống phe dân chủ. Thế là nước ta từ nay hoàn toàn đã nằm trong tay phát xít Nhật, xứ ta ngày nay đã chính thức biến thành ra bãi chiến trường ghê gớm, đồng bào ta phải đổ máu chết chóc với bom đạn Đồng minh và diệt vong này, hai mươi triệu đồng bào chẳng lẽ ngồi yên chờ chết?

Không, quyết không, Uỷ ban nhân dân cách mạng Ba Tơ theo tiếng gọi của giang sơn, nhận thấy nhiệm vụ nặng nề lịch sứ phó thác đã mạnh mẽ tiền phong phất cờ khởi nghīa tiếp tục hưởng ứng đồng bào Nam Kỳ và đội du kích Bắc Sơn dựng lên chính quyền cách mạng Ba T o . Chính quyền cách mạng Ba Tơ là một bộ phận khăng khít của chính quyền cách mạng toàn quốc, là phần tử chống phát xít của mặt trận dân chủ của thế giới.

Chính quyền cách mạng Ba Tơ thi hành những nhiệm vụ của cuộc dân tộc giải phóng đánh đuổi phát xít Nhật, tẩy sạch phát xít Pháp ở Đông Dương làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên Chính phủ Tân dân chủ do toàn dân bầu ra để bảo vệ và ban bố các quyền tự do dân chủ cho tất cả các tầng lớp nhân dân.

Uỷ ban cách mạng xin kêu gọi toàn thể đồng lào sān sàng ủng hộ chính quyền cách mạng Ba To, mau mau
chuẩn bị lực lượng cho kịp thời cơ để tống cổ quân Nhật ra khỏi nước nhà, tình thế đã cấp bách, cơ hội đã đến rồi, lực lượng quân đội Đức, Ý rồi Nhật đã đến lúc diệt vong. Đồng minh Anh, Mỹ, Nga đã dến ngày toàn thắng, Mặt trận Kháng chiến Trung Hoa đã đến ngày rực rõ̃, cách mạng Việt Nam đã đến ngày thành công.

Hỡi đồng bào! Lúc này hơn lúc nào hết, đồng bào hãy mau mau doàn kết lại không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt tôn giáo đảng phái nào, hễ ai là dòng giống máu mủ của Việt Nam, phải chung lưng đấu cật góp tài góp sức tham gia cuộc chiến đấu giải phóng để đem lại độc lập chân chính cho nước nhà.

Chúng tôi Uỷ ban nhân dân cách mạng Ba T d, xin đứng thề trước đồng bào, cố noi theo vết chân của tiền nhân, rửa hờn cho giống nòi, báo thù cho Tổ quốc.

Một lần nữa, Uỷ ban chúng tôi xin kêu gọi đồng bào gia nhập vào các hội cứu quốc, tiếp tục hưởng ứng bạo động, ủng hộ chính quyền cách mạng Ba To, cùng nhau hô to và thực hành 6 khẩu hiệu:

1. Đánh đuổi phát xít Nhật.
2. Tẩy sạch phát xít Pháp Đông Dương.
3. Trừng trị bọn Việt gian thân Nhật.
4. Bắt tay Anh, Mỹ.
5. Liên minh với Tàu.
6. Việt Nam hoàn toàn độc lập.

## BẢN KỶ LUậT Độı DU Kích ba tơ

- Người nào phản bội du kích cứu quốc.
- Đào ngũ.
- Lúc đánh trận hay hành quân mà chống lại mệnh lệnh của cấp chỉ huy.
- Cướp phá tiền của, tài sản vật của dân chúng, dùng võ lực bắt buộc dân làm việc cho mình.
+ Mấy điều kỷ luạt:
- Bất kỳ lúc nào cũng phải luôn luôn chú ý đến những tiếng còi hiệu và phải lập tức thi hành.
- Giờ chào cờ phải hết sức nghiêm trang.
- Khi ra một mệnh lệnh gì phải có sự đồng ý của chỉ đạo viên.
- Trong lúc canh gác không được ca hát, hút thuốc, chuyện trò hay làm việc khác, nhất là không được bỏ chỗ gác, không được rời võ khí.
- Trong quân ngũ có điều gì bất bình, có thể đưa ra toàn thể xét xử, cấm không dược nói xấu vắng mặt.
+ Những điều cốt yếu của người lính du kích:
- Hy sinh dũng cảm, hăng hái, siêng năng để phụng sự Tổ quốc.
- Tuyệt đối phục tùng chỉ đạo viên.
- Kiên nhẩn chịu đựng mọi điều cực khổ, ăn nói có lễ độ với tất cả mọi người.
- Không được lấy của công làm của riêng.
- Luôn luôn giúp đõ dân chúng, khi đóng quân cũng như rút quân, phải giữ nhà cửa của dân chúng cho sạch sẽ.
- Mua bán phải giữ lẽ công bằng, không được lấy không của ai dù là một cây kim sợi chỉ. Khi mượn ai vật gì, lúc đi phải trả lại đư, làm hư hỏng phải bồi thường minh bạch.
- Không dược hút sách say sưa...


## PHEN NÀY TA QUYẾT DỨNG LÊN

## Trần Toại

Điểu thú lâm cùng du quắt trát,
Huống chi ngườ lửa hận quạt vào gan?
Bảy mươi năm kếquỷ mưu gian,
Đế quốc Pháp bạo tàn thêm rō mặt.
Ách áp bức ngày càng hà khắc:
Máu xương ta nạo vét đã tiêu khô!
Đất nước ta dồn tới chổ cùng đồ!
Kêu xin thì nó hành hồ thẳng tay.
"Văn minh" chi lắm hỡi bay?
Gặm xương hút máu nhân loài gớm ghê?
Đốt nhà phá xóm thảm thê,
Khảo tra bắn giết không hề nể nang.
Làm cho thân nát xương tan,
Thịt da rờ rā máu tràn thây phơi.
Bây ỷ có quân bầy, súng đội,
Bủa vây lùng lội khắp thôn quê.
Bắt người nọ giết người kia,
Lừa bò cướp gạo mang về uống ăn, Phá chùa, đập phật, hiếp dâm.
Văn minh của kiểu thực dân trị vì.

Bắt ta khuất khục thuận quy,
Chúng ta càng phải nghĩ suy thế nào?
Nó thi thành rộng lầu cao,
Tài nguyên của cải vơ vào trong tay.
Còn minh nằm giưa chông gai,
Gia đïnh tan nát hình hài nổi trôi.
Biết bao sóng dập gió dồi,
Làm thân nô lệ nghī thôi đoạn trường!
Cuộc đời lâm cảnh tang thương,
Bởi quân cướp nước với phường buôn dân.
Phen này ta quyết đứng lên,
Phá tan xiềng xích dựng nên cơ đồ.
Hỡ anh chi em! Hãy tung hô:
Hướng theo cờ Đảng tự do tung hoành.
Đánh cho lü giặc tan tành,
Nước nhà độc lập, gia đình ấm no!
(Cuôí năm 1930)

## XẢ THÂN VÌ NGHĨA

## Nguyễn Quang Mao

Lẳng lặng mà nghe<br>Cái vè phong, thực<br>Ai manh thi được<br>Ai yếu thì thua<br>Không mất tiền mua<br>Thẳng tay cướp, giết

Giờ ta phải biết:
Tự cứu lấy minh
Cứu lấy non sông:
Con Hồng cháu Lạc
Noi gương bất khuất
Nồ gót ông cha
Tái tạo sơn hà
Xoay trời đất lại
Xả thân vì nghĩa
Dẹp lū tham tàn
Quét sạch xâm lăng
Thoát vòng cương tỏa
Bền gan sắt đá
Gian khổ không sờn
Thề quyết hy sinh
Theo cờ của Đảng
Đường đi đã sáng
Mở rộng đất trời
Nổi dậy khắp nơi
Tơ bời khói lửa
Vua quan khiếp sợ
Đếquốc kinh hoàng
Khắp cả xóm làng
Về tay Cách mạng
Thuếxâu đành hoãn
Tô tức phải lùi
Tăng công cấy cày
Nang lương thuyền tho
Bãi công bỏ chơ
Đi lai cüng ngù̀ng
Hoãn chuyện học hành
Không vào tuần đinh
Không làm binh lính
Quay súng trở về
Giüu trọn tinh quê
Con dân nước Việt
Lập ra Xôviết
Của công nông binh
Theo nước Xô Liên
Dựng nền cộng sản
Trời xuân lồng lộng

Hạnh phúc đủ đầy
Áp bức tiêu trừ
Lầm than tiêu diệt
Sống tình ảoàn kết
Chung sức chung lòng
Kẻ mạnh góp công
Người già góp trí
Đua tài gắng chí
Xây dựng ngày mai
Rang rỡ tương lai
Đời người lao động
Nước nhà hưng vượng
Thế giới đại đồng
Không có chiến tranh
Không còn bóc lột
Cất cao tiếng hát
Dào dạt tình thương
Rộng cảnh thiên đường
Thái bình cộng hưởng
Con dân Núi Ấn
Tá́m mát sông Trà
Sống mãi không già
Cùng trời đất Việt
Mấy lời tha thiết
Phân rō thiệt hơn
Gửi anh chị em
Đồng bào đồng chí
Ta nên nghī ky
Nghĩa vụ thiêng liêng
Düng cảm xông lên
Theo lờ Đ Đảng gọi
Tổ quốc mong đợi
Sức mạnh chúng minh .
Chuyển núi dời sông
Tiến lên hơn nữa
Mặc địch trả đūa
Khủng bố hành hung
Cướp của phá làng
Bắn giết tràn lan
Ta không lùi bước
Nó càn lấn lướt
Trong cuộc hơn thua
Nhiều trận gió mưa
Mới thành lụt bão
Đời chưa tanh ráo
Máu lửa còn dâng
Nhiều trận ra quân
Cuô̂i cùng tất thắng
Trời đã hừng sáng
Càng rạng chí hùng
Thêm hăng chiến đấu
Tới! Mau tiến tớ
Hỡi anh chị em minh!
(Cuôî năm 1930)
(Bài này tác giả làm trong cao trào 1930-1931)

## CHÀO ĐẢNG TA RA ĐỜI

## Trần Toại

Giữa lúc non sông ứa mạch sầu Não nùng tiếng Cuốc dội canh thâu Vừng hồng vưt sáng chân trời mới Tay trắng vùng lên bắt nhịp cầu Thiên đãng Cộng sản cao Xôviết! Mạch sống dân quyền cuộn ngū châu! Giấc mộng nghìn thu giờ đã rạng Bờ tre góc phố dậy cao trào! Cao trào cờ phất trống rền vang Cuồn cuộn dâng lên hận nước tràn Bước chân lấm đất vung liềm búa Ngọn bút hoen bùn dội thép gang Lưỡi lê họng súng đều ngã gục Áo mão cân đai thảy cúi hàng Cơm no áo ấm tuy chưa toại Một ngày tự chủ thật là sang!
(Năm 1930)

## MỤC LỤC

Trang
Lời Nhà xuất bản ..... 5
Lời nói đầu ..... 7
Phần mở đầu
ĐặC ĐIỂM ĐỊA LÝ - KINH TẾ - XÃ HộI VÀ
TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG BA TƠ ANH HỪNG ..... 11
I- Đặc điểm địa lý - kinh tế - xã hội ..... 11
II- Truyền thống cần cù trong lao động và kiên cường bất khuất trong đấu tranh ..... 21
Phần thúu nhất
Sự RA ĐỜI TỔ CHỨC ĐẢNG Ở BA TƠ;
NHÂN DÂN BA TƠ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦAĐẢNG Bộ BA TƠ TRONG THỜı KỲ ĐẤU TRANHGIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)29
Chương I: Đảng bộ Ba Tơ ra đời lãnh dạo nhân dân tham gia cao trào cách mạng 1930-193129
Chương II: Đảng bộ Ba Tơ lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong phong trào chống phản động thuộc địa, đòi hòa bình, dân sinh và dân chủ trong những 41
năm 1932-1939
Chương III: Khởi nghīa Ba To - khởi nghīa giành chính quyền trong cao trào Cách mạng Tháng Tám (1939-1945)

## Phần thú́ hai

ĐẢNG Bộ VÀ NHÂN DÂN BA TƠ TRONG GIAI DOẠN CÙNG CẢ TỈNH, CẢ NUỚC ĐUA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ĐẾN THẮNG LỢI (8-1945-7-1954)

Chương IV: Năm đầu xây dựng chế độ mớ, chuẩn bị
tham gia kháng chiến (8-1945-12-1946)
Chương V: Xây dựng và bảo vệ căn cứ địa cách mạng, đóng góp sức người, sức của cho thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1949)
Chương VI: Ổn định và bảo vệ hậu phương vūng chắc, đánh bại âm mưu lấn chiếm của địch, tích cực góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn (1950-7-1954)

## Phần thú ba

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BA TƠ
TRONG GLAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỮ NƯỚC (7-1954-4-1975)

Chương VII: Đấu tranh chính trị đơi địch thi hùnh Hiệp định Gionevơ; bảo vệ và xây dựng lực lự̛̣ng cách mạng; cl:ĉ̀ng "Lố cộng", "نiệt cọng", tiến dến diệt ace trù gian,
làm chủ vùng cao (7-1954-1959)
Chương VIII: Tham gia đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ (1960-1965) ..... 166
Chương $I X$ : Tham gia đánh bại chiến lược
"chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ (1965-1968) ..... 202
Chương $X$ : Tham gia đánh bại chiến lược "Việt
Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ, giải phóng huyện Ba Tơ (1969-1972) ..... 228
Chương XI: Xây dựng và bảo vệ quê hương; chống địch lấn chiếm; tham gia giải phóng huyện Sông Hrê, giải phóng toàn tỉnh và toàn miền $\operatorname{Nam~(1973-1975)~}$ ..... 261
Kết luận ..... 286
Phyluc ..... 301

# Chịu trách nhiệm xuất bản: <br> TRỊNH THÚC HUỲNH 

Chịu trách nhiệm nội dung:
TS. LÊ MINH NGHĨA
Biên tập nội dung:
ĐINH LỤC NGUYỄN MINH HƯỜNG PHÙNG MINH TRANG BÙI THỊ TÁM
Trình bày, bìa:
Chế bản vi tính:
Sửa bài, đọc sách mẫu:
NGUYỄN MINH HƯỜNG

[^63]
# -NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRI Q 24 Quang Trung - Hà Nội <br> ĐT: 9422008 <br> FAX: 84-4-9421881 <br> E-mail: nxbctqg@hn.vnn.vn <br> Website: www.nxbctqg.org.vn 

DCN. 000084

## TÌM ĐOC

Đảng Cộng sản Việt Nam

- VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (ĐẠI HộI VI, VII, VIII, IX)

60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TRONG TIẾN TRİNH LỊCH SỬ DÂN TộC

Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương<br>- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦ̉ CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỎ


[^0]:    1. Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, huyện Sông Hrê được lập đi lập lại 3 lần:

    - Lần thứ nhất: Từ năm 1959 dến năm 1960 gọi là huyện khu VI gồm các xā: Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Vi, Ba Xa, Ba Tô của Ba Ta; Son Kỳ, thôn Hải Giá của xã Son Thủy, Sơn Hà.
    - Lần thứ hai: Từ cuô̂í năm 1962 đến năm 1965 gọi là C. 33 gồm các xā: Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Xa, Ba Vî, Ba Tô của Ba Tó; Sơn Thưy, Sơn Kỳ của Sơn Hà.
    - Lần thứ ba: Từ cuô̂i năm 1966 đến tháng $10-1975$ gọi là huyện Sông Hrê gốm các xā: Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Xa, Ba Giang, Ba Vi, Ba Nam của Ba Tơ; Sơn Kỳ của Sơn Hà. Xã Ba Xa lúc này tách ra thành Ba Xa và Ba Hrê; xā Sơn Kỳ tách ra thành Sơn Ba và Sơn Kông.

[^1]:    1. Trên dòng sông này, Đội du kích Ba Tơ và nhân dân trong huyện, trong tỉnh đã chuyên chở quân nhu, lương thực, vũ khí từ Nghīa Hành, Mộ Đức lên Ba Động, Bến Buôn... để ưng hộ kháng chiến.
[^2]:    1. Xem: Quảng Ngãi tỉnh chí của Nguyễn BáTrác.
[^3]:    1. Dọc lũy có đào hào, trồng tre. Trên lūy là chỗ ỏ của dân, dưới lũy có đặt sở bảo, bắt dân sung vào lính. Lúc bấy giờ quân lính phải túc trực tại chỗ, vở ruộng cày cấy làm ăn. Đến năm 1844 có tất cả 45 bảo.
[^4]:    1. Dồng chí Nguyễn Nghiêm nhiều lần lên Trại cày Bãi Ri thǎm đồng chí Trần Hàm và dã tuyên truyền, giác ngộ, giới thiệu đồng chí Trần Hàm vào chi bộ dầu tiên, Tỉnh uỷ đâu tiên ở Quảng Ngãi.
    2. Nay là Quốc lộ 24A.
[^5]:    1. Đồng chí Trần Toại sinh năm 1890, người làng Thi Phổ Nhất, dã tham gia hai cuộc vận động yêu nước vào những năm 1908, 1916 và là một trong những người tham gia thành lập tổ chức "Thiếu niên ái quốc". Đồng chí lên Ba Động ở cùng người anh ruột, lập trại chăn nuôi tằm và dạy học, đồng thời tích cực truyền bá tư tưởng cách mạng trong nhân dân. Khi tổ chức đảng ở Quảng Ngāi ra đời, đồng chí dược kết nạp vào Đảng, trở thành một trong những đảng viên của chi bộ đầu tiên ở Quảng Ngãi. Dầu năm 1931, đồng chí được cử vào làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên với bí danh là Kim Tương. Tháng 7-1931, đồng chí bị bắt tại nhà thương Quy Nhơn, bị kết án tù khổ sai chung thân tại nhà lao Buôn Ma Thuột, sau đó địch đưa đồng chí về quản thúc tại dịa phương. Đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng và sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được cử làm Chủ tịch đầu tiên của chính quyền cách mạng tỉnh Quảng $\mathrm{Ngāi}$.
    2. Đồng chí Nguyễn Quang Mao sinh năm 1888 tại thôn Văn Hà, Đức Phong, Mộ Đức, từng tẩy chay khoa thi của triều dình Huế và tham gia hoạt động trong các phong trào yêu nước từ năm 1905. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí giữ nhiều cương vị công tác khác nhau ở nhiều địa phương. Đồng chí mất năm 1958.
[^6]:    1. Dảng Cộng sàn Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.1, tr. 70.
[^7]:    1. Bọn AB doàn tức bọn chống Cộng (dịch từ tiếng Pháp Antibolchvich).
[^8]:    1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr. 536; t. 7, tr. 112.

[^9]:    1. Cơ quan hành chính trực thuộc ngụy quyền tỉnh.
[^10]:    1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính tṛị quốc gia, Hà Nội, 1996, t. 4, tr. 31 .
[^11]:    1. Nếu đồng bào Ba Tơ sử dụng số lúa gạo sản xuất tại địa phương thì chỉ chiếm $1 / 2$ tổng sản lượng, số còn lại chuyển về đồng bằng.
[^12]:    1. Hai đồng chí người của Ba Đình, Ba Động, là đội viên Du kích Ba To, hy sinh tại trận Mỏ Cày.
[^13]:    1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 217.
[^14]:    1. Gồm tỉnh Kon Tum, bắc Gia Lai, miền tây Quảng Nam và miền tây Quảng Ngãi.
[^15]:    1,2. Hồ Chí Minh: Toòn tập, Sđd, t.5, tr. 444, 557.

[^16]:    1. Xem: Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^17]:    1. Goum: Ổ vũ trang của địch.
[^18]:    1. Trung đoàn 108 từ Mộ Đức, Nghīa Hành hành quân lên Sơn Hà, chặn đánh chính diện quân địch đang tiến dọc lưu vực sông Re theo Đường 5A.
[^19]:    1. Các vụ Ngân Sơn, Chí Thạnh, Tịnh Thiện, Bình Dương...
    2. Đồng chí Trương Quang Bích (Tu) làm Bí thư và 6 dồng chí khác trong Huyện uỷ.
[^20]:    1. Hạng $A$ gồm cán bộ, đảng viên và những người kháng chiến, hạng $B$ gồm những gia đình có người tập kết, có liên quan đến những người kháng chiến, hạng $C$ gồm những thành phần còn lại.
[^21]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Dảng từ năm 1954 đến năm 1973 của Huyện uỷ Ba Tơ. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỳ Ba To.
[^22]:    1. Trích: Báo cáo ghi ngày 06-01-1956. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^23]:    1,2. Trích: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (mở rộng). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngải.

[^24]:    1. Xem: Báo cáo về tình hình miền tây Quảng Ngãi (1959). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^25]:    1. Các chi bộ Ba Lang, Ba Điền, Ba Sơn, Ba Gia, Ba Tằng, Ba Trang, Ba Lương, Ba Iêé, Ba Ngạc, Ba Lâm.
[^26]:    1. Trích: Báo cáo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II (1-1965). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^27]:    1. Đồn này có 1 trung đội nghĩa quân, có đại liên yểm trọ̣.
[^28]:    1. Xem: Báo cáo tóm tắt những nét lởn về sự ra đời và thành tích 40 năm của lực lượng vū trang Ba Tơ. Tài liệu lưu tại Huyện đội Ba Tơ.
[^29]:    1. Xem: Báo cáo tình hinh phong trào du kúch chiến tranh Khu V. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngāi.
    2. Xem: Báo cáo 1962 ( $k h u$ vực Có Bắc). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngāi.
[^30]:    1,2. Xem: Báo cáo cuôî năm 1963 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

[^31]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I công tác Huyện uỷ (C.29, Ba Tdo). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngāi.
[^32]:    1. Xem: Bćo cáo cuôî năm 1963 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^33]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết 9 năm tại Đại hội đoàn kết dân tộc miền táy Quảng Ngãi lần thứ I (19-3-1964). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^34]:    1. Xem: Báo cáo cuôî năm 1963 của Tỉnh uỷ. Tài liệu đã dã̃n.
[^35]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết 9 năm tại Đại hội đoàn kết dân tộc miền tây Quảng Ngāi là̀n thứ I (19-3-1964). Tài liệu đā dản.
[^36]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ̀ công tác Huyện uỷ C.29. Tài liệu đā dã̃n.
[^37]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết chiến dịch Lê Độ ở Ba Tơ (tự 29-5 đến 20-8). Tài liệu lưu tại Phòng Lụch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngāi.
[^38]:    1. Dó là cụ Phan Văn Hể ơ thôn Nước Lá (Ba Lang).
[^39]:    1. Xem: Báo cáo tình hinh mièn tây Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngäi.
[^40]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác Huyện uỷ C.29. Tài liệu dã dẫn.
[^41]:    1. Xem: Báo cáo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II (1-1965). Tải liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^42]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết năm 1966 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
    2. Dùng trực thăng, xe bọc thép hòng đánh bật ta ra khỏi dân, thực hiện xúc tát.
[^43]:    1,2. Xem: Báo cáo tổng kết chống càn Sông Hrê (6-8 đến 28-8-1967). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngăi.

[^44]:    1. Trích: Báo cáo bổ sung về công tác xây dựng Đảng ở Đại hội lần thứ III (10-1968) của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uý Quảng Ngāi.
[^45]:    1,2. Trích: Báo cáo bổ sung về công tác xây dựng Đảng ở Đại hội lần thứ III (10-1968) của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Tài liệu đã dẫn.

[^46]:    1. Xem: Tin chiến thắng - Mặt trận Quảng Ngãi, số 4 ngày 22 tháng 4 năm 1970.
[^47]:    1. Trích: Nghị quyê̂́t Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^48]:    1. Xem: Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 1971 của G.70. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỷ Ba Tơ.
[^49]:    1. Xem: Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V (8-1973). Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngāi.
[^50]:    1. Xem: Thống kê tổng hợp trong báo cáo xây dựng Đảng 1972. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quản! Ngải.
[^51]:    1. Xem: Báo cáo công tác xây dựng Đảng của huyện Sông Hrê. Tài liệu đã dẫn.
[^52]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng từ năm 1954 đến năm 1973 của Đảng bộ huyện Ba Ta. Tài liệu đã dã̃n.
[^53]:    1. Trích: Là̀ kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Dảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28-1-1973. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Dảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^54]:    1. Xem: Báo cáo tổng kết nãm 1973 của G70. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uy̆ Ba To.
[^55]:    1. Xem: Báo cáo công tác xây dựng Dảng 1974 của G70. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỷ Ba Tơ.
[^56]:    1. Xem: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 1974 của G70. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỷ Ba To.
    2. Xã Ba Đình còn yếu, chỉ có 1 tiểu dội gồm 6 du kích.
[^57]:    1. Xem: Báo cáo cóng tác xây dựng Đảng 1974 của G70. Tài liệu đã dẫn.
[^58]:    1. Xem: Báo cáo sư kết 6 tháng đầu năm 1974 của G70. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện uỷ Ba Tơ.
[^59]:    1. Xem: Báo cáo 6 tháng đầu năm 1974 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^60]:    1. Xem: Tin chiến thắng, số 15 ra ngày 25-9-1974. Tài liệu lưu tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.
[^61]:    * Trâu mạt: là con trâu dự to, béo.
    ** Cây tư xanh: cây tư vải xanh.

[^62]:    * Chiếc bảy: nồi bảy.

[^63]:    In 2.000 cuốn, khổ $14,5 \times 20,5 \mathrm{~cm}$, tại Công ty in Thái Nguyên. Giấy phép xuất bản số: 167-1329/CXB-QLXB, cấp ngày 12-8-2005. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2005 .

