**Chương 1**

**MỘT ĐỜI GẮN BÓ VỚI CHIẾC ÁO BLOUSE TRẮNG**

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa kịp trải dài trên những cánh đồng vùng quê Phú Tân, anh Nguyễn Anh Tuấn đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện, bắt đầu một ngày làm việc mới. Với anh, bệnh viện không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi anh đã dành gần ba mươi năm thanh xuân để cống hiến và chăm sóc cho từng bệnh nhân. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc xã Tân Trung, anh Tuấn sớm hiểu được những khó khăn, vất vả của bà con nông dân. Ngày ấy, mỗi lần có người trong xóm bị bệnh, họ thường phải chật vật chạy vay khắp nơi để có tiền khám chữa bệnh. Những cảnh đời đó đã gieo vào lòng cậu bé Nguyễn Anh Tuấn một nỗi trăn trở: “Giá như có nhiều bác sĩ, y tá giỏi hơn, có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân nghèo hơn, thì có lẽ họ sẽ bớt khổ đi nhiều.” Chính suy nghĩ ấy đã nhen nhóm trong anh ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở thành một người có thể giúp đỡ những người bệnh đang cần được chữa trị. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh An Giang, anh không chọn những nơi phồn hoa đô thị mà quyết định trở về quê hương, gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Phú Tân (nay là Trung tâm Y tế huyện Phú Tân). Với nhiều người, công việc của một điều dưỡng có thể đơn giản chỉ là giúp bác sĩ thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân theo quy trình. Nhưng với anh Tuấn, nghề điều dưỡng không chỉ là một công việc mà còn là cả một hành trình tận tụy, sẻ chia, là cơ hội để anh được đồng hành cùng những bệnh nhân trên con đường chiến đấu với bệnh tật. Những ngày đầu bước chân vào nghề, anh đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Một điều dưỡng trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, làm việc trong môi trường áp lực cao, tiếp xúc với những ca bệnh nguy kịch mỗi ngày, không khỏi khiến anh đôi lúc cảm thấy áp lực. Có những hôm, vừa tan ca trực đêm, chưa kịp nghỉ ngơi, anh lại vội vã quay trở lại bệnh viện vì một ca cấp cứu cần hỗ trợ. Những bữa cơm ăn vội, những giấc ngủ chập chờn bên giường bệnh nhân dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Thế nhưng, chính trong những tháng ngày vất vả ấy, anh càng nhận ra niềm đam mê và trách nhiệm của mình với nghề. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để học hỏi từ các bác sĩ, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm. Anh rèn luyện kỹ năng quan sát, lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân. Anh học cách nắm bắt tâm lý người bệnh, cách trấn an họ trong những tình huống khẩn cấp. Bởi anh tin rằng: “Một điều dưỡng không chỉ cần chuyên môn giỏi, mà còn cần một trái tim biết yêu thương và một tấm lòng kiên nhẫn.” Sau hơn mười năm gắn bó với nghề, anh nhận ra rằng để giúp bệnh nhân một cách tốt nhất, anh không thể dừng lại ở những kiến thức đã có. Chính vì vậy, dù công việc bận rộn, anh vẫn quyết tâm theo học chương trình Cử nhân Điều dưỡng. Đó là một hành trình đầy gian nan, khi anh phải vừa đi làm, vừa tranh thủ thời gian học tập, có những đêm thức trắng để hoàn thành bài vở, có những ngày tranh thủ từng phút nghỉ trưa để ôn bài. Nhưng với lòng quyết tâm và sự kiên trì, anh đã hoàn thành khóa học vào năm 2014, chính thức trở thành cử nhân điều dưỡng. Với kiến thức chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, anh được bổ nhiệm làm Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu. Đây là một vị trí quan trọng, đòi hỏi người đảm nhận không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, khả năng quản lý tốt và đặc biệt là một tấm lòng bao dung. Là người điều hành công tác điều dưỡng của khoa, anh không chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo quy trình chăm sóc bệnh nhân diễn ra suôn sẻ mà còn phải là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ điều dưỡng viên, hướng dẫn, hỗ trợ họ trong công việc hằng ngày. Hơn hai mươi sáu năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, anh Nguyễn Anh Tuấn chưa từng một lần chùn bước hay nản lòng. Những đêm thức trắng bên giường bệnh, những ca trực kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, những lần chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân – tất cả đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Và dù công việc có vất vả, áp lực có lớn đến đâu, anh vẫn chưa bao giờ quên lý do khiến mình bắt đầu – đó là mong muốn được giúp đỡ những người bệnh, được đem lại hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật.

Dẫu mái tóc đã bắt đầu điểm sợi bạc, đôi mắt đã hằn sâu những vết chân chim vì những đêm dài thức trắng, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn ánh lên sự nhiệt huyết, niềm yêu nghề. Đối với anh, mỗi bệnh nhân hồi phục, mỗi nụ cười của người bệnh khi xuất viện chính là phần thưởng quý giá nhất, là động lực để anh tiếp tục gắn bó với con đường mình đã chọn. Với anh Tuấn, chiếc áo blouse trắng không đơn thuần là một bộ đồng phục nghề nghiệp – mà đó là biểu tượng của lòng nhân ái, của sự tận tâm, của những hy sinh lặng thầm mà cao quý. Và anh, một điều dưỡng với gần ba mươi năm gắn bó với nghề, vẫn luôn lặng lẽ tỏa sáng như một ngọn đèn nhỏ, kiên trì soi rọi niềm hy vọng cho biết bao bệnh nhân trên hành trình tìm lại sức khỏe và sự sống.



*Hình ảnh: Anh Tuấn tranh thủ những buổi nghỉ trưa để ôn bài, nghiên cứu bệnh án*

**Chương 2**

**HẾT LÒNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN – NGƯỜI THÂN CỦA MỌI NHÀ**

Nhắc đến cử nhân Nguyễn Anh Tuấn, những bệnh nhân từng được anh chăm sóc đều nhớ đến hình ảnh một điều dưỡng tận tụy, gần gũi, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi có người cần. Với anh, người bệnh không chỉ là đối tượng chăm sóc mà còn là những người thân, những người cần được lắng nghe, thấu hiểu và động viên trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Ở khoa Hồi sức Cấp cứu – nơi từng giây, từng phút đều là cuộc chiến sinh tử, công việc của một điều dưỡng trưởng như anh Tuấn càng trở nên áp lực hơn gấp bội. Tại đây, những bệnh nhân được đưa vào thường rơi vào tình trạng nguy kịch, cần theo dõi sát sao. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Vì thế, bất kể ngày hay đêm, anh luôn có mặt kịp thời khi bệnh nhân cần. Nhiều người vẫn thường nói rằng, để làm tốt nghề y, một người cần có ba thứ: trí tuệ, kỹ năng và tấm lòng nhân ái. Ở anh Tuấn, cả ba yếu tố này đều hội tụ một cách trọn vẹn. Anh không chỉ giỏi chuyên môn, nhạy bén trong xử lý tình huống mà còn luôn quan tâm đến từng bệnh nhân một cách tận tình. Những buổi sáng sớm, khi các bác sĩ còn chưa bắt đầu thăm khám, anh đã có mặt tại các giường bệnh, cẩn thận kiểm tra tình trạng bệnh nhân, hỏi han sức khỏe từng người, dặn dò họ cách ăn uống, uống thuốc đúng giờ. Những bệnh nhân từng điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu đều quen thuộc với hình ảnh anh Tuấn tận tình hướng dẫn cách hít thở cho bệnh nhân viêm phổi, giúp đỡ những người già yếu ngồi dậy tập vận động, hay kiên nhẫn giải thích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng sức khỏe và cách chăm sóc sau khi xuất viện. Đối với anh, một nụ cười an tâm của người bệnh, một lời cảm ơn chân thành từ thân nhân chính là phần thưởng quý giá nhất sau những ngày tháng tận tụy. Bà Nguyễn Thị Huệ, một bệnh nhân lớn tuổi ở xã Phú An, chia sẻ: “Tôi mắc rất nhiều bệnh, từ tim mạch, thận cho đến bao tử, phải vào khoa điều trị nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều được y bác sĩ chăm sóc rất tận tình. Điều dưỡng Tuấn là người khiến tôi ấn tượng nhất, lúc nào cũng nhẹ nhàng hỏi han, hướng dẫn tôi chu đáo. Nhờ sự tận tâm của anh mà tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.”

Không chỉ tận tình với bệnh nhân, anh Tuấn còn là một người quản lý tâm huyết, luôn tạo điều kiện cho các đồng nghiệp cùng phát triển. Với vai trò là điều dưỡng trưởng, anh không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng trong khoa, từ việc tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn cho đến việc kèm cặp những điều dưỡng trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Anh luôn nhắc nhở mọi người rằng, điều quan trọng nhất của một điều dưỡng không phải là số năm kinh nghiệm hay bằng cấp, mà là thái độ đối với người bệnh. Y sĩ Thái Văn Khích, một điều dưỡng viên trong khoa, nhận xét: "Anh Tuấn không chỉ là người quản lý giỏi mà còn là một người anh, một người thầy tận tâm với anh em đồng nghiệp. Anh luôn sẵn sàng hướng dẫn chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, từ cách giao tiếp với bệnh nhân cho đến cách xử lý những ca cấp cứu phức tạp. Anh là tấm gương để chúng tôi noi theo.” Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, anh Tuấn còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Anh thường xuyên vận động đồng nghiệp, bạn bè quyên góp tiền, thuốc men giúp những bệnh nhân nghèo không có điều kiện điều trị. Với anh, nghề y không chỉ là chữa bệnh mà còn là cứu người, là sẻ chia những đau thương để cuộc sống này trở nên ấm áp hơn. Anh từng nói: "Tôi tin rằng một người bệnh không chỉ cần thuốc men mà còn cần sự động viên, an ủi về tinh thần. Khi họ cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ bác sĩ, điều dưỡng, họ sẽ có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật." Những điều anh làm không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng bao người. Với bệnh nhân, anh là một người điều dưỡng tận tụy. Với đồng nghiệp, anh là một người lãnh đạo đáng tin cậy. Và với xã hội, anh là một con người giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Ở cái tuổi gần 50, khi nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện giảm bớt áp lực công việc, anh Tuấn vẫn miệt mài với từng ca trực, vẫn lặng lẽ chăm sóc bệnh nhân với tất cả tình yêu nghề và lòng tận tâm. Đối với anh, những mệt mỏi, vất vả trong nghề y chưa bao giờ là gánh nặng, bởi anh luôn xem đó là sứ mệnh mà mình đã chọn, là con đường mà mình sẽ kiên định bước đi đến cuối cùng.

****

*Hình ảnh:anh Tuấn thăm khám bệnh nhân lớn tuổi*

**Chương 3**

**NGƯỜI CÁN BỘ Y TẾ GƯƠNG MẪU – HẾT LÒNG VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI, CHẤP HÀNH TỐT CHỦ TRƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG**

Không chỉ là một điều dưỡng tận tụy tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, cử nhân Nguyễn Anh Tuấn còn là một công dân gương mẫu tại địa phương. Dù công việc ở bệnh viện vô cùng bận rộn, anh vẫn luôn dành thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, phong trào từ thiện và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những ngày không trực, anh có thể được bắt gặp tại các buổi họp dân, những chương trình tuyên truyền sức khỏe cho bà con, hoặc các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Với anh, trách nhiệm của một người cán bộ y tế không chỉ gói gọn trong bệnh viện mà còn mở rộng ra cả cộng đồng, nơi những người dân còn chưa có đủ điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế.

1. Hỗ trợ người nghèo, góp phần chăm lo an sinh xã hội xuất thân từ một vùng quê nghèo, anh Tuấn thấu hiểu những khó khăn mà bà con gặp phải khi mắc bệnh. Anh từng chứng kiến không ít trường hợp bệnh nhân nghèo không có tiền mua thuốc, nhiều gia đình chật vật lo từng bữa ăn khi có người thân nhập viện dài ngày. Những hình ảnh ấy thôi thúc anh làm nhiều hơn nữa, không chỉ trong bệnh viện mà còn ngoài xã hội. Nhiều năm qua, anh đã tích cực tham gia các hoạt động quyên góp hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, anh cùng các đồng nghiệp trong khoa vận động các mạnh thường quân đóng góp tiền và nhu yếu phẩm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. Không chỉ dừng lại ở việc quyên góp, anh còn trực tiếp đến từng phòng bệnh, trao tận tay những suất cơm miễn phí, những gói thuốc hỗ trợ, hay đôi khi chỉ đơn giản là một lời động viên, giúp bệnh nhân có thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Bác Nguyễn Văn Bình, một bệnh nhân từng được anh Tuấn hỗ trợ, xúc động chia sẻ: "Tôi bị bệnh tim, nhà lại khó khăn, nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì không đủ tiền điều trị. Nhưng nhờ có anh Tuấn và các y bác sĩ giúp đỡ, tôi mới có thể kiên trì đến hôm nay. Không chỉ chăm sóc chu đáo, anh còn vận động giúp tôi có thuốc uống, có những bữa cơm no. Đó là điều tôi không bao giờ quên."

2. Tham gia tuyên truyền sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng không chỉ là một người điều dưỡng giỏi, anh Tuấn còn là một tuyên truyền viên tích cực trong các chương trình nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiểu rằng không phải ai cũng có kiến thức đầy đủ về cách phòng tránh bệnh tật, anh thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ những kiến thức về y tế, giúp bà con hiểu hơn về cách chăm sóc bản thân và gia đình. Tại các buổi họp dân, anh kiên trì giải thích về tầm quan trọng của việc tiêm phòng, cách phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là những bệnh phổ biến ở vùng nông thôn như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, viêm đường hô hấp. Anh cũng không ngại đi từng nhà, nói chuyện với người dân về việc ăn uống hợp vệ sinh, cách sử dụng thuốc đúng cách để tránh tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Những nỗ lực của anh đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của bà con. Nếu như trước đây, nhiều người còn chủ quan với sức khỏe, thì giờ đây, họ đã ý thức hơn trong việc khám bệnh định kỳ, phòng ngừa dịch bệnh và chăm sóc tốt hơn cho bản thân cũng như gia đình. Bà Trần Thị Hồng, một người dân trong xã, cho biết: "Trước kia, tôi hay tự mua thuốc uống mà không đi khám bệnh, cứ nghĩ bệnh nhẹ là uống vài viên thuốc là xong. Nhờ có anh Tuấn tư vấn, tôi mới hiểu rằng làm vậy rất nguy hiểm. Giờ có bệnh gì tôi đều đến trạm y tế hoặc bệnh viện để kiểm tra. Nhờ vậy mà sức khỏe cũng tốt hơn nhiều."

3. Gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách địa phương Là một cán bộ y tế, đồng thời là một công dân của xã Phú An, anh Tuấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương. Anh thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt của ấp, đóng góp ý kiến xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Ngoài việc hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện, anh Tuấn còn tích cực tham gia các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn tại địa phương. Mỗi khi có đoàn y bác sĩ tình nguyện về các vùng sâu vùng xa, anh đều tranh thủ thời gian tham gia, đóng góp công sức của mình để mang lại sức khỏe cho bà con.

Những gì anh làm đều xuất phát từ cái tâm, khiến ai cũng quý mến**." TẬN TỤY VỚI NGHỀ – HẾT LÒNG VÌ CỘNG ĐỒNG**, dù ở bệnh viện hay trong đời sống thường ngày, cử nhân Nguyễn Anh Tuấn vẫn luôn giữ nguyên tấm lòng nhiệt huyết của một người thầy thuốc tận tâm. Với anh, niềm vui không chỉ đến từ những ca trực thành công, những bệnh nhân hồi phục, mà còn từ những đóng góp nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội. Gần 30 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, anh đã dành trọn thanh xuân để chăm sóc bệnh nhân, sẻ chia khó khăn với người nghèo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Hình ảnh người điều dưỡng với nụ cười hiền hậu, đôi mắt ấm áp và đôi bàn tay ân cần sẽ mãi là một phần đẹp đẽ trong ký ức của biết bao bệnh nhân, đồng nghiệp và người dân xã Phú An. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, anh đã nhiều lần được tuyên dương, nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Y tế và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự tin yêu của bệnh nhân, sự kính trọng của đồng nghiệp và niềm vui khi được cống hiến cho xã hội. Anh Tuấn – một điều dưỡng tận tụy, một tấm gương sáng trong ngành y tế và một người công dân hết lòng vì cộng đồng. Một đời cống hiến, một tấm lòng nhân hậu – anh chính là minh chứng sống động cho câu nói: "Lương y như từ mẫu."

**Chương 4**

**TẤM GƯƠNG SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, BÁC TÔN**

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam trong suốt quá trình công tác của cử nhân Nguyễn Anh Tuấn. Từ khi bước chân vào ngành y, anh luôn tự nhắc nhở mình phải noi gương Bác Hồ, Bác Tôn – những tấm gương sáng về sự tận tụy, khiêm nhường và hết lòng vì nhân dân.

1. Noi gương Bác Hồ, Bác Tôn – Hết lòng vì bệnh nhân Nhắc đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta không thể quên lời dạy thiêng liêng của Người đối với ngành y: "Lương y như từ mẫu." Đó cũng chính là kim chỉ nam để anh Tuấn rèn luyện bản thân, luôn đặt chữ "tâm" và "đức" lên hàng đầu trong công việc. Đồng cảm với bệnh nhân, giúp họ không chỉ hồi phục thể chất mà còn có thêm động lực tinh thần để chiến thắng bệnh tật. Bác Hồ từng nói: "Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm giảm bớt nỗi đau thương của họ." Đó chính là điều mà anh Tuấn đã và đang thực hiện suốt gần 30 năm qua. Với mỗi bệnh nhân, anh không chỉ làm tròn nhiệm vụ của một điều dưỡng trưởng mà còn như một người thân trong gia đình, ân cần chăm sóc, lắng nghe và chia sẻ. Bác Tôn cũng từng dạy rằng: "Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh." Chính vì vậy, trong quá trình công tác, anh Tuấn luôn cố gắng tìm mọi cách để hỗ trợ bệnh nhân, không ngại khó, không ngại khổ, chỉ mong sao người bệnh có điều kiện tốt nhất để hồi phục. Có những bệnh nhân neo đơn, không người thân thích, anh sẵn sàng bỏ tiền túi mua cho họ bữa ăn, bộ quần áo hay đôi dép. Với những bệnh nhân khó khăn, anh tận tâm vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Anh quan niệm rằng “giúp một người bệnh vượt qua khó khăn cũng chính là góp phần giúp xã hội bớt đi một hoàn cảnh đau thương.”

2. Cần, kiệm, liêm, chính – Một người cán bộ y tế gương mẫu

Là một cán bộ ngành y, anh Nguyễn Anh Tuấn luôn rèn luyện bản thân theo đúng tư tưởng của Bác Hồ và Bác Tôn về “Cần, kiệm, liêm, chính”. Anh luôn tận tụy trong công việc, làm hết sức mình, không nề hà khó khăn. Mỗi ngày, dù lịch trực dày đặc, anh vẫn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, học hỏi thêm kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, giúp công tác điều dưỡng tại khoa ngày càng hiệu quả hơn. Trong cuộc sống hằng ngày, anh sống giản dị, không phô trương, luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Bác Hồ từng căn dặn: “Phải giữ gìn y đức, không được vì tiền mà lơ là bệnh nhân, cũng không được để bệnh nhân phải cầu cạnh.” Hiểu sâu sắc điều đó, anh Tuấn luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không vụ lợi cá nhân. Trong vai trò quản lý, anh cũng luôn công tâm, minh bạch, tạo môi trường làm việc lành mạnh cho đồng nghiệp. Anh sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để đội ngũ điều dưỡng trong khoa ngày càng tiến bộ. Nhờ đó, không chỉ anh mà cả tập thể khoa Hồi sức cấp cứu cũng trở thành một đơn vị vững mạnh, đoàn kết và hết lòng vì bệnh nhân. 3. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Làm theo lời Bác" Ngoài việc tự rèn luyện bản thân, anh Tuấn còn tích cực lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể khoa và đồng nghiệp. Anh thường xuyên chia sẻ với đồng nghiệp về những bài học đạo đức của Bác, những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về tấm gương của Bác Hồ và Bác Tôn. Mỗi năm, anh đều tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp nhiều sáng kiến trong công tác chăm sóc bệnh nhân. Anh cũng vận động đồng nghiệp thực hiện tốt 12 điều Y đức, luôn giữ thái độ thân thiện, gần gũi với bệnh nhân, xem bệnh nhân như người thân. Phong trào “Mỗi ngày một việc tốt vì bệnh nhân” do anh phát động trong khoa đã được tất cả các điều dưỡng hưởng ứng. Mỗi ngày, các y bác sĩ đều dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân trong những việc nhỏ nhất như chỉnh lại chăn gối, giúp bệnh nhân ăn uống, động viên tinh thần họ.

Những việc làm giản dị ấy đã giúp bệnh nhân cảm thấy ấm lòng, giúp bệnh viện trở thành một nơi không chỉ để chữa bệnh mà còn là nơi mang đến sự an tâm, tin tưởng cho người dân. **MỘT ĐỜI CỐNG HIẾN, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG** Hơn nửa cuộc đời gắn bó với ngành y, cử nhân Nguyễn Anh Tuấn không chỉ là một điều dưỡng giỏi, một cán bộ quản lý tận tâm mà còn là một tấm gương sáng về đạo đức, về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Bác Tôn. Những nỗ lực của anh không chỉ được đồng nghiệp và bệnh nhân ghi nhận mà còn được chính quyền, địa phương trân trọng. Anh đã nhiều lần được tuyên dương, nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Y tế và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở." Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin yêu của bệnh nhân, sự kính trọng của đồng nghiệp và niềm vui khi nhìn thấy một người bệnh hồi phục, một gia đình sum họp sau những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật. Có thể nói, hình ảnh của anh Nguyễn Anh Tuấn chính là minh chứng cho câu nói: "Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa cả niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh." Với tấm lòng nhân hậu, sự tận tụy với nghề và tinh thần học tập theo gương Bác Hồ, Bác Tôn, anh xứng đáng là một bông hoa đẹp trong vườn hoa của ngành y tế Việt Nam. Một người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân, một công dân hết lòng vì xã hội, một tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo.

 **Tác giả**

 **Nguyễn Hoàng Phong**