**ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN**

**Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2025): *“Đồng hành cùng nhân đạo”***

**1. Lịch sử ra đời Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế**

Ngày 24/6/1859 ở Solferino - một thành phố miền bắc nước Ý, cuộc giao chiến khốc liệt giữa lực lượng quân đội liên minh Pháp - Ý chống lại quân chiếm đóng Áo đã để lại trên chiến trường 40.000 người thương vong. Quân y của các bên tham chiến không đủ lực lượng để giải quyết tình trạng quá nhiều người bị thương. Vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, một thương gia Thụy Sĩ tên là Henry Dunant đã kêu gọi dân chúng địa phương giúp đỡ người bị thương bất kể họ là người của bên nào.

Khi trở về Thụy Sĩ, Henry Dunant đã viết lại những điều này trong cuốn sách “*Ký ức về Solferino*”. Cuốn sách được hoàn thành năm 1862. Trong cuốn sách, ông đưa ra 2 ý tưởng: Thành lập tại mỗi quốc gia một Hội Cứu trợ bao gồm những người tình nguyện, những người danh tiếng, những chính khách có tên tuổi để chăm sóc những người bị thương khi có chiến tranh; Vận động một thỏa thuận quốc tế bảo vệ những binh lính bị thương trên chiến trường và những người chăm sóc họ.

Năm 1863, ý tưởng của Henry Dunant đã trở thành hiện thực với sự ra đời của Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC)[[1]](#footnote-1) và việc thành lập các Hội quốc gia đầu tiên. Cũng năm đó, dấu hiệu phân biệt - chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ binh sĩ bị thương trên chiến trường đã được thông qua. Năm 1864, Công ước đầu tiên (“Công ước Geneva”) được các quốc gia thành viên thông qua. Năm 1919, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thành lập. Ðến nay đã có 191 Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới là thành viên của Phong trào, thực thi các hoạt động nhân đạo khắp các châu lục, thực sự trở thành xu thế phát triển tiến bộ trên toàn cầu. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được thành lập là mốc quan trọng cho sự ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phong trào nhân đạo lớn nhất trên toàn cầu.

Ðể ghi nhớ công lao của người sáng lập Phong trào, ngày sinh của Henry Dunant (8/5) đã được lấy làm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế[[2]](#footnote-2). Năm 1948, Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế đầu tiên được chính thức tổ chức. Năm 1984, Ngày Chữ thập đỏ quốc tế được đổi tên thành ***Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.*** Ðây là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên thế giới tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thông qua mạng lưới cán bộ, tình nguyện viên đông đảo khắp toàn cầu.

**2. Chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm 2025 là “*Đồng hành cùng nhân đạo*”**

Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay, chúng ta ghi nhận và biểu dương những cam kết không ngừng nghỉ của hàng triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ trên toàn thế giới; đồng thời nâng cao nhận thức về bảy Nguyên tắc cơ bản của Phong trào để chúng ta cùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhân đạo. Tháng 10 năm 2025, Phong trào kỷ niệm 60 năm ra đời bảy Nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Với chủ đề của năm nay – “***Đồng hành cùng nhân đạo***” có ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta đều khẳng định về việc cùng thực hiện bảy nguyên tắc, tập trung vào **nguyên tắc Nhân đạo - là nguyên tắc nền tảng của mọi hành động nhân đạo, giúp các nguyên tắc cơ bản khác trở nên khả thi.**

Cũng nhân dịp này chúng ta cùng nhìn lại bản chất Phong trào, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi bảy Nguyên tắc cơ bản của Phong trào. Chúng ta mong muốn làn nổi bật vai trò và vị thế độc đáo của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ cũng như công việc và nỗ lực phi thường của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, những người luôn hướng về cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng – từ những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, bạo lực và khủng hoảng nhân đạo, nơi tiếp cận với viện trợ và bảo vệ thiết yếu thường là cần thiết nhất.

Khi chúng ta cùng nhìn lại về những thách thức nhân đạo đã và đang diễn ra gần đây, chúng ta trân trọng và mong muốn được tôn vinh tính tự cường và sự đoàn kết của những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ, sự cố, cũng như sự tận tụy của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong Phong trào khi thực hiện các hoạt động trợ giúp cộng đồng. Qua đó, chúng ta khẳng định sự cam kết chung của Phong trào về việc luôn hành động vì nhân đạo và đảm bảo rằng hành động nhân đạo vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập và vô tư.

***Các thông điệp chính:***

* **Đồng hành cùng nhân đạo** – Trong một thế giới ngày càng phức tạp và phân cực, nơi nhu cầu nhân đạo tăng lên hàng năm, cam kết chung của chúng ta đối với nhân loại không chỉ là một nguyên tắc hướng dẫn – nó là một cứu cánh. Cùng phong trào nhân đạo không chỉ là mục tiêu, đó là sứ mệnh của chúng ta, đảm bảo rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, chúng ta vẫn hành động nhân đạo và đứng vững trong việc bảo vệ môi trường làm công tác nhân đạo.
* **Nhân đạo là trên hết: Nền tảng của mọi hành động nhân đạo** – Nguyên tắc Nhân đạo luôn là động lực thúc đẩy hành động nhân đạo, ngăn ngừa hoặc giảm bớt đau khổ ở mọi nơi, mọi lúc. Đây là nguyên tắc cơ bản giúp mọi nguyên tắc khác trở nên khả thi. Nếu không có nguyên tắc Nhân đạo thì các nguyên tắc vô tư, trung lập và độc lập sẽ thiếu ý nghĩa.
* **Những người làm công tác nhân đạo đã hy sinh tính mạng** – Nhân ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ thế giới, chúng ta vinh danh những người hành động vì nhân đạo mỗi ngày để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng trên khắp thế giới. Chúng ta tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh tính mạng để giúp đỡ người khác. Hành động của họ là minh chứng cho nhiều cách thức khác nhau mà các nhân viên công tác nhân đạo đã và đang tạo ra sự khác biệt, cứu sống những người khác, bất chấp những thách thức mà chính họ phải đối mặt. Những người đồng nghiệp này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ các hành động nhân đạo và bảo vệ những người dũng cảm hy sinh tính mạng để giúp đỡ người khác.
* **Mang đến hy vọng** – Trong thời điểm khủng hoảng và bất ổn, chúng ta chọn đồng hành cùng nhân đạo, mang đến hy vọng, cứu trợ và đoàn kết cho những người đang cần được trợ giúp. Hành động nhân đạo, trung lập, độc lập và vô tư là rất quan trọng để đảm bảo các nguồn viện trợ, trợ giúp đến được với những người cần nhất, bất kể họ ở đâu.
* Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kỷ niệm hơn 162 năm hoạt động nhân đạo tại mỗi quốc gia và trên toàn cầu. Chúng ta cam kết luôn thực hiện các chương trình trợ giúp nhân đạo phù hợp và kịp thời cho các cộng đồng hiện tại và trong tương lai; khẳng định việc tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi xung đột và thảm họa nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ mà họ cần.
* **Thực thi theo các nguyên tắc cơ bản của Phong trào** – Bất kể ở đâu, bất kể khi nào, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế luôn có mặt.
* **Kỷ niệm 60 năm ngày ra đời các Nguyên tắc cơ bản của Phong trào** – Kể từ khi được thông qua vào năm 1965, các Nguyên tắc cơ bản của Phong trào đã trở thành trụ cột chính cho mọi hành động nhân đạo của chúng ta, đảm bảo rằng chúng ta luôn thực thi hành động nhân đạo, bất kể thách thức nào. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ra đời các Nguyên tắc cơ bản, chúng ta cùng khẳng định tầm quan trọng lâu dài của các Nguyên tắc cơ bản trong việc định hình hành động nhân đạo trên toàn thế giới và sự cần thiết phải duy trì các nguyên tắc này, ngay cả trong những bối cảnh phức tạp và cạnh tranh nhất.
* **7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế**:

**- Nhân đạo:** Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ra đời từ mong muốn mang lại sự trợ giúp không phân biệt đối xử đối với những người bị thương trên chiến trường, nỗ lực sử dụng khả năng quốc tế và quốc gia của mình để ngăn ngừa và giảm bớt đau thương của nhân loại ở bất cứ nơi nào có thể tìm thấy. Mục đích hoạt động của Phong trào là bảo vệ tính mạng và sức khoẻ, đảm bảo sự tôn trọng con người. Phong trào thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, sự hợp tác và hoà bình bền vững giữa các dân tộc.

**- Vô tư:** Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt quốc tịch, sắc tộc, tĩn ngưỡng tôn giáo, đẳng cấp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực trong triển khai các hoạt động nhằm giảm nhẹ sự đau khổ của mọi cá nhân, theo nhu cầu của họ và ưu tiên trợ giúp những người bất hạnh nhất.

**- Trung lập:** Để luôn có được sự tin tưởng của các bên, Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc tham dự vào các cuộc tranh luận về chính trị, sắc tộc, tôn giáo hay hệ tư tưởng.

**- Độc lập:** Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hoàn toàn độc lập. Các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trong khi trợ giúp cho Chính phủ về các hoạt động nhân đạo vừa phải tuân thủ luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải luôn duy trì quyền tự chủ để có thể luôn luôn hành động phù hợp với các nguyên tắc của Phong trào.

**- Tự nguyện:** Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là phong trào trợ giúp tự nguyện, không xuất phát từ bất kỳ mong muốn kiếm lợi nào.

**- Thống nhất:** Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia này phải được mở rộng cho mọi người cùng tham gia. Hội thực thi sứ mệnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ.

**- Toàn cầu:** Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia có tư cách và vị thế bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ một cách bình đẳng trong việc giúp đỡ lẫn nhau.

- TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM -

1. Tiền thân là Ủy ban Quốc tế Cứu trợ những người người bị thương, gồm 5 thành viên: Henry Dunant, Luật sư Gustave Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia, Tiến sĩ Theodore Maunoir - đều là công dân Thụy Sĩ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lưu ý: Trong các tài liệu của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế từ trước đến nay chỉ đề cập đến ngày 08/5 là Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Không có tài liệu nào đề cập việc lấy mốc ngày 08/5/1863 là Ngày ra đời của Phong trào. Do đó, yêu cầu các tỉnh, thành Hội sử dụng thống nhất thông tin về ngày 8/5 là “**Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế**”, tuyệt đối **không viết là** “**Kỷ niệm 162 năm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/1863-08/5/2025)**”.

   Cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai sự kiện dưới đây:

   \*Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ra đời năm 1863 (đánh dấu bằng sự ra đời của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế). Năm 2025 là kỷ niệm 162 năm ra đời Phong trào (1863-2025).

   \*Ngày 08/5 - Ngày sinh của Henry Dunant - được lấy là Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1948, Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế đầu tiên được chính thức tổ chức. Năm 1984, Ngày Chữ thập đỏ quốc tế chính thức được đổi tên thành Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. [↑](#footnote-ref-2)