

Ông Hồ Cơ năm nay 89 tuổi, quê gốc Nghệ An, sinh ra và lón lên ở Quảng Ngâi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Phổ Quang (huyên Đức Phổ - năm 1930), nguyên Hiệu truởng Truờng Trung hoc Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngải - từ năm 1947 đến 1955). Sau nǎm 1955, ông tập kết ra Bắc, rồi làm Trương phòng kiểm tra công tác các trường học sinh miền Nam ở miền Bắc (từ 1955 đến 1975). Năm 1967, ông làm Thu ký toà soạn báo Người giáo viên nhân dân - Phó Truởng ban phụ trách Trại chương trinh và sách giáo khoa B (chưong trình dành riêng cho học sinh miền Nam tập kết ra Bắc); rồi Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Từ năm 1977 đến 1987, ông làm Phó Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam.

Ong Hồ Cơ kể: "Giữa những ngày hè 1972 khi chiến tranh diễn ra rất khốc liệt, ngành Giáo dục nhận được chỉ thị của Trung uơng "về việc chi viện cho B về giáo dục". Mấy tháng sau, chỉ thị này được thể chế hóa bằng văn bản số $247 / T \mathrm{Tg}$ ngày $5 / 9 / 1972$ do Phó Thủ tưóng Lê Thanh Nghị ký, trong đó có đoạn: "Bộ Giáo dục cần xúc tiến việc biên soạn các loại sách giáo khoa (SGK) phù họp với yêu cầu giáo dục B; Bộ Văn hóa và Ủy ban Thống nhất có nhiệm vụ giúp Bộ Giáo dục trong việc in SGK, vận chuyển kịp thờ SGK và thiết bị đồ dùng dạy học cần thiết cho $\mathrm{B}^{\prime \prime}$.

Từ chủ trưong của Trung ưong, ngày 19/7/1972, Bộ trương Bộ Giáo dục có quyết định số 385/QĐ thành lập "Ban chưong trình và SGK B" và cử ban phụ trách gồm: Nguyễn Sĩ Tỳ (Trương ban), Lê Văn Ngưon (Phó Trương ban), Hồ Cơ (Phó Trương ban chuyên trách). Sau hai tháng, ban này được Bộ cải tổ thành "Trại biên soạn chưong trình và SGK B" và ban phụ trách được bổ sung thêm. Cán bộ của trại thời kỳ này có 40 người (10 người được điều từ các cơ quan xung quanh Bộ Giáo dục, 23 người là giáo viên được chọn từ lóp cán bộ đang dự bồi duoõng đi B, 7 người là cán bộ giảng

- HỐ CƠ kẻ̉ - ĐÀl SON ghi
dạy Trường Đại học Sư phạm).
Trại biên soạn chương trình và SGK B, thực chất là NXB Giải phóng - tên đã được ghi trên bìa. Trại được Ban Bí thư Trung ưong giao biên soạn toàn bộ SGK phổ thông từ cấp I đến cấp III, sách bổ túc văn hóa từ cấp I đến cấp II (theo hệ thống 12 năm) phải: bảo đảm giáo dục toàn diện; về khoa học xã hội, chất lượng hơn hẳn SGK của chế độ Mỹ - ngụy, về khoa học tự nhiên thì tưong đưong; bảo đảm tính thống nhất trong cả nước, có chú trọng phản ánh thực tế miền Nam; khẩn trưong nhưng thận trọng vì đây là
bộ sách dùng để dạy ở vùng giải phóng, lan dần đến vùng tranh chấp, tiến tới cho cả miền Nam, trưóc mắt là công cụ văn hóa đấu tranh vói địch. Phuoong huớng chung là chỉnh lý nhẹ nội dung SGK miền Bắc. Khi Trại chính thức triển khai nhiệm vụ đều thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu mà lănh đạo đã nêu, riêng việc chuyển đổi hệ thống 10 năm của miền Bắc thành hệ thống 12 năm ở miền Nam với cấp I là 5 năm (miền Bắc 4 năm), cấp II - 4 năm (miển Bắc - 3 năm) quả thực là bài toán khó! Bên cạnh đó, còn phải thỏa mãn các yêu cầu về khoa học thòi gian làm sách phải rất khẩn trưong...

Công việc đầu tiên mà Trại triển khai là biên soạn chưong trình. Thực chất công việc này là của Viện khoa học giáo dục, nhưng để tránh chờ đọi lẫn nhau, trong một thòi gian làm sách rất ngắn, Bộ Giáo dục đã giao công việc này cho Trại. Sách được biên soạn 3 đọt: Sách lóp dưói đưọc biên soạn trưóc; sách giáo khoa trưóc, sách hương dẫn giảng dạy và sách tham khảo sau; sách phổ thông và sách bổ túc văn hóa làm song song. Trong đó, đọt I làm 77 cuốn, đọt II làm 62 cuốn, đọt III làm hon 100 cuốn. Đến cuối năm 1974 đã hoàn thành xong đọt I và đọt II. Đặc biệt, sách của hai đọt này đều được in tại Bắc Kinh theo sự thỏa thuận giữa Chính phủ ta và Chính phủ Trung Quốc. Sách đọt III phần lón là sách cấp III, vì bản thảo chậm và cũng vì nưóc bạn không nhận in nữa nên chỉ có hon 20 đẩu sách được in ở Bắc Kinh, số còn lại được in trong nưóc. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, Trại đả tổ chức biên soạn, xuất bản trên 160 đầu sách được in kịp thòi, hình thức đẹp, với số lượng lón (sách cấp I in hon 1 triệu bản mỗi đầu sách; sách cấp II in hon nửa triệu bản mỗi đẩu sách; sách cấp III in hon 10 vạn bản). Ở thời kỳ này, sách được in vói khối lương như vậy là rất lón. khổ sách $15 \times 22 \mathrm{~cm}$ (SGK miền Bắc lúc bấy giờ phần lón được in khổ 13 $x 19 \mathrm{~cm}$ ). Không chỉ vậy, việc vận chuyển sách thành phẩm từ Bắc Kinh về Hà Nội, việc bố trí kho tàng, bảo quản và phân phối Trại đều phải quan tâm rất sát sao.
Ông Hồ Cơ nhớ' lại: "Ngày khai giảng năm học đầu tiên sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), sách
phổ thông và sách bổ túc văn hóa của NXBGD Giải phóng đã đến được tận tay giáo viên và học sinh ở tất cả các trưòng lóp từ Quảng Trị cho đến vùng đất mũi Cà Mau (chỉ thiếu một số đầu sách cấp III, một số sách về chính trị, đạo đức và một số sách ngoại ngữ). Trong tổng số hon 160 đầu sách kịp thòi phục vụ dạy và học, có cả một số sách hướng dẫn giảng dạy, một số sách văn học có trong chưong trình, sách công cụ (từ điển). Trong đó, những đầu sách còn thiếu, được bổ sung ngay trong năm học 1975 - 1976 và các năm học tiếp theo. Đặc biệt, việc chuyên chở và phân phối sách được Bộ GD\&DT, Ban chỉ đạo phối họp vói các đon vị có liên quan triển khai tích cực trong hè năm 1975 để kịp thòi phục vụ khai giảng. Thòi kỳ trưóc 30/4/1975, đã có một khối lượng nhỏ SGK được chuyển vào miền Nam từ cuối những nǎm 1973 cho vùng giải phóng Quảng Trị, tiếp đến cho Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và vùng giải phóng Rạch Giá, Cà Mau...".

Năm 1976, Trại sách B tổ chức "Tổng kết 4 năm hoạt động của Trại - NXBGD Giải phóng" đã tổ chức tổng kết và đưọ̣ Bộ đánh giá rất cao. Trại sách B đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất, nặng nề, phức tạp nhưng rất vinh quang. Kết quả đó không chỉ được Bộ GD\&ĐT biểu dưong mà còn đưọc dư luận khẳng định, nhất là sau đọt tìm hiểu về SGK sử dụng trong năm học 1975 - 1976 của đoàn cán bộ Trại và Trung tâm biên soạn, sách Cải cách Giáo dục đầu năm 1976. Sau khi các đầu sách đến tay giáo viên và học sinh miền Nam, nhiều giáo viên đang giảng dạy ở Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác ở miền Nam (trước đây từng giảng dạy dưới chế độ cũ) đã nhận xét: Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa là "tiên tri", cầm chắc ngày toàn thắng nên ngay từ mùa hè năm 1972 đã sáng suốt tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông rất đồ sộ!"

Cung theo ông Cơ: Nếu năm học 1975 - 1976 sau giải phóng mà không có sách của NXBGD thì liệu xoay xở bằng cách nào? Sử dụng bộ sách của chế độ cũ ư? Trái khoáy lắm! Sử dụng bộ sách miền Bắc u? Lại là chuyện áp đặt. Có đặt vấn
đề như vậy mói thấy hết thắng lọi khi có bộ sách này. Đây không chỉ là một bộ sách chính quy, mà còn là một bộ sách có nội dung nghiêm túc, tiếp cận được vói khoa học hiện đại, có hình thức hon hẳn sách của chế độ cũ, nhất là mỗi đầu sách của phần lón sách khoa học tự nhiên cấp III thực sự là mỗi công trình khoa học được biên soạn công phu, mà về sau khi biên soạn sách cải cách giáo dục, nhiều tác giả đã chú ý tham khảo. Và từ đẩu thập niên 80 (thế kỷ XX ), bộ sách Cải cách giáo dục (thống nhất trong cả nưóc) đưọc thay thế cuốn chiếu từ lóp 1 đến lóp 12, kéo dài đến đầu thập niên 90 mói xong.

Bên cạnh những thuận lọi cơ bản, Trại sách B cũng gặp vô vàn khó khăn khi phải hoạt động dưới mưa bom bão đạn của giặc Mỹ, đội ngũ cán bộ thiếu, không có chỗ ở, thiếu máy móc để in.... Đặc biệt, $90 \%$ cán bộ làm sách của Trại không có nghiệp vụ xuất bản khi về làm việc tại Trại.

Theo ông: Những kết quả tốt đẹp nhiều mặtấy không phải ngẫu nhiên mà có. Bởi nó xuất phát từ tầm chiến lược "tiên tri" của Trung ưong Đảng, từ sự chấp hành nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Bộ Giáo dục, các Bộ, ngành liên quan, từ sức mạnh tổng họp của các cơ quan thuộc Bộ Giáo dục. Đặc biệt, sự phối họp chặt chẽ của NXB Giáo dục trong mọi khâu, mọi công đoạn xuất bản, nhất là khâu biên tập, in ấn, phát hành, kể cả khâu thực hiện chính sách (dù nhuận bút còn ít ỏi) đối với cộng tác viên, tác giả...

Như vậy, bộ SGK của NXBGD Giải phóng ngót 20 năm đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử! Theo đánh giá của đồng chí Đào Duy Tùng, khi đó đang đảm nhiệm Phó Trương ban Tuyên huấn Trung ưong tại buổi gặp gỡ cán bộ Trại sách B: "Sách của các anh đã góp đến một nửa phần trong việc ổn định tình hình miền Nam sau ngày giải phóng... Bộ sách đã góp phần "yên dân" sau khi đất nước giành được hoàn toàn độc lập - thống nhất Tổ quốc".

