**05 tiểu phẩm phổ biến văn bản pháp luật mới**

**về quyền dân sự, chính trị năm 2023**

**Tiểu phẩm 1:**

**CHÍNH SÁCH HỮU HIỆU[[1]](#footnote-1)**

**Nhân vật:**

- Bà Cao Thị Niên, người dân tộc thiểu số, ở bản Ch.

- Hướng - cháu trai bà Niên.

- Ông Ban - Trưởng bản Ch.

**Nội dung:**

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi về định canh định cư dưới chân núi cùng với những hộ dân Bản Ch, hộ gia đình bà Cao Thị Niên được chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà sàn. Theo thời gian, ngôi nhà ngày một xuống cấp, trở nên chật hẹp. Nhà có năm người, gồm: bà Cao Thị Niên, vợ chồng người con trai, hai người cháu trai. Sinh kế dựa vào làm nương rẫy nên kinh tế gia đình khó khăn, chỉ đủ ăn, không có tích luỹ gì.

Mấy ngày nay, bà Niên để ý thấy tâm trạng Hướng (người cháu trai lớn) có gì đó khác khác, thi thoảng lại thấy ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm. Hôm nay cũng vậy, giờ nghỉ trưa, Hướng không ngủ mà lại ra đầu nhà ngồi một mình. Thấy vậy, bà Niên đi đến ngồi cạnh Hướng.

***Bà Niên***: Bay không ngủ hả?

***Hướng***: Dạ.

***Bà Niên***: Mấy bữa nay bà thấy bay lạ lắm: hay ngồi một mình, đăm chiêu suy nghĩ. Bay với cái Hiền (người yêu Hướng) giận nhau à?

***Hướng***: Dạ, không. Chúng cháu vẫn bình thường ạ.

***Bà Niên***: Vậy có chuyện gì bay nói bà nghe được không?

***Hướng:*** Dạ, không có gì đâu bà. Mấy cái chuyện linh tinh ấy à.

***Bà Niên***: Chuyện linh tinh? Vừa nói bà Niên vừa đưa ánh mắt nhìn Hướng, vẻ mặt tỏ rõ sự tò mò.

Im lặng một lúc không thấy Hướng phản ứng, ánh mắt lảng tránh, bà Niên hỏi:

***Bà Niên***: Được, nếu bay không muốn nói thì thôi. Hai đứa bay yêu nhau cũng được chừng hơn năm rồi đấy chứ nhỉ?

***Hướng***: Dạ, được một năm chín tháng 20 ngày rồi bà ạ.

***Bà Niên*** (vẻ mặt ngạc nhiên hỏi): Trời, bay tính đến từng ngày à?

***Hướng***: Vâng, tính từ buổi văn nghệ đó bà.

***Bà Niên***: Nhanh thật. Thế hai đứa đã bàn tính chuyện cưới hỏi gì chưa? Bà tính bàn với cha mẹ bay, qua vụ mùa tới, nhà mình sẽ sang đặt vấn đề cưới xin với gia đình bên đó. Bay thấy thế nào?

***Hướng***: Cháu vẫn chưa tính đến chuyện đó bà.

***Bà Niên***: Chưa tính đến là sao? Bay còn lấn cấn điều gì? Hay là con bé thấy nhà mình nghèo nên...

***Hướng***: Không, không phải vậy đâu bà. Hiền yêu cháu, chưa bao giờ cháu thấy Hiền suy nghĩ thiệt hơn về vấn đề đó đâu ạ.

***Bà Niên***: Vậy, sao còn lần chần chưa cưới?

(Suy nghĩ một lúc) ***Hướng nói***: Thực tình cháu rất muốn cưới Hiền về làm vợ. Song, điều kiện nhà mình như vậy nên cháu chưa dám tính chuyện cưới hỏi.

***Bà Niên***: Bà chưa hiểu, bay nói rõ hơn bà nghe nào.

***Hướng***: Thì bà thấy đó, nhà mình thì dựng cách đây mấy chục năm, giờ nó lụp xụp, mưa gió thì dột tứ tung, năm người nhà mình ở còn thấy khó, thêm Hiền về, từng ấy con người sống trong căn nhà chật chội như vậy sao được. Nhà mình cũng chẳng có tiền để cất nhà mới hay sửa chữa.

***Bà Niên***: Ừ. Hai đứa lấy nhau rồi biết ở chỗ nào. Lại sinh con đẻ cái nữa chứ.

***Hướng***: Thế nên, có khi... thôi, cháu chả lấy vợ nữa bà ạ.

***Bà Niên***: Thôi là thôi thế nào. Cứ lấy đi rồi tính. Trời sinh voi sinh cỏ.

***Hướng***: Đó là trước đây thôi, giờ phải nghĩ khác. Phải có chỗ ở ổn định thì mới lo làm ăn cho được bà ạ.

Nghe Hướng nói đến đây, bà Niên càng cảm nhận rõ những khó khăn về kinh tế gia đình bà. Từ khi chồng mất, con trai sức khỏe không được tốt, bao năm nay chỉ loanh quanh trong nhà. Mọi công việc nương rẫy, chỉ có bà với con dâu, mấy năm gần đây có thêm Hướng. Nên hơn ai hết, bà hiểu, cảm thông với những suy nghĩ của Hướng, thấy thương cháu nhiều hơn. Im lặng, bà Niên nhìn xa xa phía nương lúa của gia đình sắp đến kỳ thu hoạch. Không gian trưa đang yên tĩnh, bỗng có tiếng xe máy phành phạch , phành phạch mỗi lúc một gần, đến lưng chừng dốc thì tắt hẳn. Hướng quay lại phía sau thì thấy ông Ban, trưởng bản. Ông Ban loay hoay một lúc xe không nổ, Hướng chạy xuống phụ giúp ông đẩy lên dốc.

***Bà Niên***: Ông Ban đi đâu trưa nắng thế này, vào đây nghỉ đã, uống hớp nước cho đỡ khát?

Ông Ban và Hướng người dắt, người đẩy xe dựng vào sân nhà bà Hiên.

***Ông Ban***: À, tôi đi tập huấn cái Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên huyện, giờ mới về đến đây.

Bà Niên chạy vào nhà, rót cốc nước đưa cho ông Ban.

***Bà Niên***: Tập huấn có nhiều cái hay không ông?

***Ông Ban*** (vừa cầm cốc nước vừa ngồi xuống): Có, nhiều cái hay lắm bà. Hôm tới họp bản, tôi sẽ phổ biến lại để bà con mình biết. Mà hai bà cháu đang tâm sự chuyện cưới vợ cho thằng Hướng à?

***Hướng*** (ấp úng): Dạ.

***Bà Niên***: Cũng không giấu gì ông. Thằng cháu Hướng ưng con Hiền nhà bà Khương, chúng nó mến nhau cũng được gần 2 năm nay rồi. Vậy mà giờ bảo cưới thằng Hướng lại không dám nghĩ tới. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà cửa quá cũ nát, chật chội; lấy nhau về rồi không biết ở đâu. Nghĩ vậy thấy mà thương cho chúng nó quá ông ạ.

***Ông Ban*** (nhìn quanh nhà): Ừ, điều kiện, hoàn cảnh gia đình mình tôi biết. Giờ sửa chữa, cơi nới thì cũng tốn kém mấy chục triệu đó, không phải ít đâu. Giá nguyên vật liệu xây dựng giờ cao lắm.

***Bà Niên*** (thở dài): Giá như Đảng, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ dựng nhà cho người nghèo như trước đây thì tốt biết mấy ông nhỉ. Chứ giờ, nhà tôi vẫn còn nợ bà con trong bản hơn chục triệu do khám bệnh cho bố nó ốm đã trả hết đâu.

Ông Ban trầm ngâm một lúc chợt nhớ ra: Ừ, đấy. Vậy mà tôi không nhớ ra. Ngay sáng nay, ông thầy giáo có nói về một cái chính sách của ông Thủ tướng mới ban hành, trong đó có hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mình đấy. Chờ tý, để tôi tìm.

Vừa nói, ông Ban vừa lật giở quyển tài liệu được phát.

***Ông Ban***: Đây, đây, nó đây rồi. Để tôi đọc cho hai bà cháu nghe. Quyết định 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 quy định, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng). Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và bố trí từ ngân sách địa phương, các địa phương huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ về đất ở, nhà ở bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.

***Bà Niên***: Thế nhà tôi liệu có được hỗ trợ không?

***Ông Ban***: Tôi nghĩ, chắc được thôi. Hộ gia đình mình là người dân tộc thiểu số, cũng thuộc diện hộ nghèo trong bản, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn nhất, nhì bản mà. Nếu chính sách này triển khai đến bản ta, tôi nghĩ là gia đình mình sẽ đứng đầu danh sách được hỗ trợ ấy.

***Bà Niên***: Hỗ trợ, tức là nhà nước giúp mình, cho mình tiền để làm nhà, sửa nhà à?

***Ông Ban***: Đúng vậy, bà không phải lo trả nợ đâu.

***Bà Niên***: Thế thì tốt quá, ơn Đảng, ơn Chính phủ. Vậy ông có biết khi nào Nhà nước sẽ hỗ trợ không?

***Ông Ban***: Không, tôi không biết, nhưng chắc cũng sớm thôi bà. Nghe nói, đây là một chương trình lớn, trên toàn quốc cơ đấy.

***Hướng:*** Vậy khi nào họ triển khai thực hiện, ông quan tâm thông tin giúp gia đình cháu biết với ạ.

***Ông Ban***: Chắc chắn rồi. Khi nào tỉnh, huyện, xã có hướng dẫn cụ thể, tôi sẽ báo cho bà biết.

***Bà Niên***: Vậy là nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Chính phủ quan tâm, những hộ nghèo như chúng tôi có thể yên tâm về chỗ ở, không sợ mưa dột, mất an toàn mỗi khi mùa mưa bão về. Nếu có chỗ ở tốt hơn, thì cháu tôi có thể yên tâm tính đến việc lấy vợ rồi. Đây mới thực sự là chính sách thiết thực giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao cuộc sống.

***Bà Niên*** (quay ra Hướng): Đấy, bay nghe Trưởng bản nói rồi đó, không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung làm việc, phát triển kinh tế gia đình thôi.

***Hướng***: Vâng. Được hỗ trợ, sửa nhà xong, bà cho cháu cưới Hiền luôn nhé.

***Bà Niên*** (cười vui vẻ): Chả cho chúng bay cưới nhau thì còn đợi đến khi nào. Lát nữa, bay dắt cái xe về cho ông Ban.

***Hướng***: Vâng. Cháu dắt luôn về trước đây, ông ngồi chơi nói chuyện với bà cháu nhé.

Vừa dứt lời, Hướng liền hớn hở dắt xe máy của ông Ban đi, trong đầu thầm nghĩ: Sau mùa thu hoạch tới, anh sẽ chính thức báo cáo gia đình việc anh sẽ lấy Hiền về làm vợ./.

**Tiểu phẩm 2:**

**NỖI SỢ MANG TÊN HIV**

**Nhân vật:**

Khanh – Sinh viên đại học

Khánh – Chị gái Khanh

Bác sĩ khám cho Khanh

**Nội dung**

Về đến phòng trọ, Khanh ngồi thụp xuống khóc nức nở. Khánh – chị gái Khanh thấy vậy liền chạy ra hỏi.

**Khánh:** Em có chuyện gì vậy? Sao bảo hôm nay đi hiến máu với các bạn mà sao lại về sớm thế?

**Khanh** (vừa khóc vừa nói): Chị ơi! Em sợ lắm. Chuyện đó không thể xảy ra đúng không? Em chưa bao giờ làm gì để có thể bị như thế. Chắc chắn xét nghiệm đó là sai.

**Khánh:** Em bình tĩnh nào. Xét nghiệm gì? (Nói xong, Khánh đi rót nước đưa cho Khanh uống): Em uống đi rồi kể chị nghe xem nào.

Khanh vừa khóc vừa uống nước. Một lúc sau, bình tĩnh hơn Khanh bắt đầu kể lại.

**Khanh:** Hôm nay em và nhiều bạn trong lớp đã đi hiến máu tại Viện huyết học truyền máu trung ương.

**Khánh:** Ừ, vậy thì sao?

**Khanh:** Em đã làm xong các thủ tục đăng ký, trước khi lấy máu, người ta phải test mẫu máu để kiểm tra xem có đủ điều kiện không. Khoảng hơn 20 phút sau, các bạn của em đã được gọi vào lấy máu, trong khi em đợi mãi không thấy gọi.

**Khánh:** Rồi sao nữa? Đi thẳng vào vấn đề đi nào? Nói nhanh lên, chị bực mày quá!

**Khanh** (vẻ mặt lấm lét): Nhưng chị hứa với em là chị phải bình tĩnh, không được nói với ai và không được đánh mắng em thì em mới dám nói. Chị hứa đi.

**Khánh**: Ừ, chị hứa. Nói đi nhanh đi.

**Khanh**: Em đợi mãi một lúc sau, có bác sĩ gọi em vào phòng riêng và thông báo kết quả sàng lọc chất lượng máu, nói em có khả năng bị nhiễm HIV và hướng dẫn em sang Khoa xét nghiệm sàng lọc máu của bệnh viện để xét nghiệm chuyên sâu hơn để đảm bảo chính xác.

**Khánh** (thất thần, hoang mang): Hả?.

**Khanh** (khóc to): Em đang rất sợ, giờ em phải làm gì hả chị?

**Khánh** (quay ra tức tối): Mày đã làm gì? Đã làm gì mà bị nhiễm HIV hả? Mày có biết là bố mẹ ở quê và cả tao nữa đã phải cực khổ như thế nào để nuôi mày ăn học như thế này không? Mày có nghiện ngập, quan hệ linh tinh gì không hả?

**Khanh**: Em xin thề là em không quan hệ với ai, không tiêm chích, nghiện hút gì, em cũng không hiểu tại sao mình lại bị nhiễm. Chị ơi! Em phải làm sao giờ ạ? Em sẽ chết phải không chị?

**Khánh** (rưng rưng nước mắt, ôm Khanh và nói): Chết làm sao được. Cấm không được nghĩ quẩn. Chị em mình còn phải chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ nữa chứ. Chị em mình cần bình tĩnh, để nghĩ xem giờ phải làm gì.

Lấy tay gạt nước mắt, Khánh hắng giọng nói với Khanh: Đưa tờ kết quả đây. Khanh quệt nước mắt, rút trong túi áo khoác đưa Khánh tờ kết quả.

Khánh (cầm tờ giấy, đọc kỹ): Ở đây người ta chỉ ghi là chưa xác định chứ có ghi dương tính đâu.

**Khanh**: Vậy là có nghĩa là em vẫn có khả năng không bị đúng không chị? À mà bác sĩ cũng bảo là phải đi xét nghiệm khẳng định dương tính thì mới chính xác được. Lúc đó em như bị sét đánh ngang tai, hốt hoảng và chạy về nhà luôn mà cũng chưa kịp hỏi thêm gì.

**Khánh**: Chị em mình lên mạng tìm hiểu thêm xem như thế nào. Giờ cần bình tĩnh để xử lý mọi việc, đừng nói cho ai biết việc này, rõ chưa?

**Khanh**: Vâng. Để em lên mạng xem.

Sau một lúc tìm hiểu các thông tin trên mạng về người nhiễm HIV, hai chị em quyết định ngày hôm sau tới bệnh viện để làm xét nghiệm HIV.

Vừa đến cổng Viện, Khanh lại tỏ ra sợ hãi

**Khanh**: Hay là mình về đi, em sợ lắm. Nhỡ may em bị thật thì sao chị?

**Khánh**: Dũng cảm nên nào! Biết đâu em lại không sao! Cần phải biết mình có bị bệnh không để còn điều trị và phòng ngừa lây lan sang người thân. Nó cũng giúp mình không phải sống trong lo sợ. Nếu không bị thì chị em mình ăn mừng một bữa. Có chị ở đây rồi mà.

Hai chị em lấy số thứ tự và chờ đến lượt gọi vào phòng khám. Khi được gọi đến tên, Khanh rụt rè cùng Khánh vào phòng.

**Khánh**: Chào bác sĩ!

**Bác sĩ**: Chào các em! Ai là Khanh?. Ngồi xuống ghế.

Khanh ngồi xuống ghế theo lời bác sĩ.

**Bác sĩ**: Tại sao lại nghi ngờ mình bị HIV? (Bác sĩ vừa chuẩn bị dụng cụ lấy máu, vừa hỏi).

**Khanh**: Em là người sinh hoạt lành mạnh, không nghiện ngập, em còn chưa có bạn trai nữa mà, nhưng... (ngập ngừng) em nghi là có thể do mấy tháng trước em đi xăm hình bác sĩ ạ.

**Bác sĩ** (vừa chích lấy máu vừa nói): Nguyên nhân lây nhiễm HIV rất đa dạng, ngoài yếu tố chủ quan còn phải kể đến con đường lây nhiễm khách quan như các trực tiếp tiếp xúc với máu và sản phẩm liên quan đến máu, dùng chung kim tiêm và dụng vụ y tế có dính máu của người nhiễm, dùng dao cạo, kim châm cứu, kim xăm trổ, hoặc tiếp xúc trực tiếp các vết thương hở với máu người bị nhiễm; truyền máu không qua sàng lọc HIV. Ngoài ra, HIV còn có thể lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm mà không sử dụng bao cao su. Vì vậy, rất có thể việc kim xăm hình của em đã không bảo đảm quy trình tiệt trùng, có nguy cơ lây bệnh.

**Khanh**: Em đã rất ân hận vì việc đó.

**Bác sĩ**: Kết quả test nhanh của em như này thì em đang ở dạng có nguy cơ rất cao, vì vậy em cần phải thực hiện những việc để tránh lây lan virus, đặc biệt cho những người thân của em. Em hãy đọc kỹ và làm theo hướng dẫn này (vừa nói bác sĩ vừa đưa cho Khanh 01 tờ gấp).

**Khanh**: Vâng! Em cảm ơn! À mà bác sĩ ơi! Có khi nào test nhanh đó không chính xác không ạ?

**Bác sĩ**: Cũng có em ạ. Chị cũng mong là kết quả này sai. Trong thời gian chờ kết quả em vẫn cần thực hiện như trong tờ hướng dẫn nhé!

**Khanh**: Vâng ạ! Bác sĩ cho hỏi là khi nào thì em nhận được kết quả xét nghiệm ạ?

**Bác sĩ**: Khoảng một ngày em ạ. Khi nào có kết quả thì bệnh viện sẽ nhắn tin để em đến lấy kết quả.

**Khanh**: Bác sĩ cho hỏi là nếu chẳng may em bị dương tính thì bệnh viện sẽ thông báo cho em như thế nào và có gửi kết quả về trường học không ạ?

**Bác sĩ**: Theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người năm 2006, sửa đổi năm 2020 và Điều 4 Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 28/02/2023 của Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV thì hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính gồm:

- Thông báo trực tiếp và trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho:

+ Người được xét nghiệm;

+ Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm; cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Thông báo trực tiếp hoặc chuyển trả Phiếu cho các đối tượng :

+ Người được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm;

+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; người được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS;

+ Người đứng đầu, điều dưỡng viên trưởng của khoa, phòng, đơn vị khác của cơ sở y tế có người nhiễm HIV được điều trị; nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV tại cơ sở y tế;

- Chuyển trả Phiếu cho đối tượng:

+ Người đứng đầu, người phụ trách y tế, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác;

+ Người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án nhân dân.

- Các hình thức thông báo phù hợp khác theo yêu cầu của người được xét nghiệm HIV.

Như vậy thì nếu em có kết quả HIV dương tính thì sẽ chỉ thông báo đến những chủ thể có liên quan như trên, không thông báo cho trường học em nhé!

**Khanh**: Vâng! Nhưng liệu các thông tin bệnh của em có bị lộ trong quá trình làm các thủ tục ở bệnh viện không ạ? Vì thực sự em rất sợ những ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người bác sĩ ạ.

**Bác sĩ**: Cái này thì em yên tâm nhé! Thông tư số 04 trên cũng đã quy định:

- Chuyển gửi, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính giữa các khoa, phòng trong một cơ sở y tế: Người đứng đầu cơ sở xét nghiệm chịu trách nhiệm xây dựng Quy trình chuyển gửi, giao nhận Phiếu trong mỗi cơ sở y tế bảo đảm giữ bí mật kết quả xét nghiệm, thông tin, tình trạng nhiễm HIV của người được xét nghiệm HIV. Nội dung này thì Bệnh viện đã có quy trình nghiêm ngặt.

- Chuyển gửi, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính từ cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV đến người có trách nhiệm thì: Phiếu phải được cho vào phong bì dán kín, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) và đóng dấu niêm phong của cơ sở xét nghiệm nơi gửi Phiếu.

Ngoài ra, pháp luật quy định những người được nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính ở trên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người nhiễm HIV.

**Khánh**: Vâng! Vậy chị em tôi cũng yên tâm hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ.

**Bác sĩ**: À, lưu ý là khi đi lấy kết quả xét nghiệm thì Khanh muốn nhận kết quả xét nghiệm phải cung cấp địa chỉ nơi cư trú và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

**Khánh**: Vâng! Hi vọng là ông trời phù hộ cho em ấy không sao cả.

**Bác sĩ**: Tôi cũng mong vậy. Khanh hãy mạnh mẽ và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Mặc dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu để chữa khỏi hoàn toàn bệnh HIV nhưng đã có thuốc có tác dụng gây ức chế, giảm sự phát triển của virus trong cơ thể người bệnh, do đó, người bệnh hoàn toàn có thể sống và làm việc như mọi người. Trên thực tế đã có nhiều người sống chung với HIV hàng chục năm và họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc với những việc làm có ích cho xã hội. Nên Khanh yên tâm nhé, hy vọng em không bị nhiễm và dù có thể nào em cần phải lạc quan, tinh thần là liều thuốc quan trọng hơn bất kỳ loại thuốc trị bệnh nào.

Hai chị em Khanh chào bác sĩ ra về, mặc dù vẫn còn rất lo sợ nếu bị nhiễm HIV nhưng trong lòng cũng đã phần nào giảm bớt sự hoang mang và cũng đã có thể xác định tinh thần và hình dung được con đường đi của mình nếu chẳng may bị nhiễm HIV. Hai chị em cùng thầm cầu nguyện mọi việc tốt đẹp sẽ đến với mình./.

**Tiểu phẩm 3:**

**GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Y CHỈ CÓ GIÁ TRỊ 05 NĂM**

**Nhân vật:**

- Tuệ: Sinh viên Đại học Y.

- Bà Minh: Mẹ của Tuệ.

- Bà Lâm: Hàng xóm.

**Nội dung**

Nghỉ hè năm nay, Tuệ không đi làm thêm ở các phòng khám ngoài Hà Nội như mọi năm, mà dành cả tháng hè về quê để thăm, ở nhà với mẹ. Nhà có một mẹ một con mà bà cũng cao tuổi, lại hay ốm đau. Tuệ còn học nốt năm sau là ra trường rồi nên cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ.

Biết Tuệ là sinh viên học đại học Y nên bà Lâm là lương y trong xóm, nhà ở đầu làng, đã tìm đến chơi và hỏi thăm, trò chuyện.

**Bà Lâm mở lời câu chuyện:**

Hôm nọ, bác nghe báo đài thông tin là phải đi đăng ký lại cái giấy phép hành nghề vì hiện nay giấy phép hành nghề chỉ có thời hạn là 05 năm. Rồi còn nghe nói Nhà nước vừa ban hành văn bản luật mới quy định mở rộng về đối tượng hành nghề y, không biết có đúng không?

**Tuệ giải thích:** Vâng ạ! Đây là một nội dung mới đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023, bác ạ! Theo quy định mới, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được gọi chung là giấy phép hành nghề. Nếu như theo quy định trước đây, có 06 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 là: Bác sỹ, y sỹ; điều dưỡng viên; hộ sinh viên; kỹ thuật viên; lương y và người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Thì hiện nay theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, ngoài 06 đối tượng nêu trên, Luật còn bổ sung thêm 03 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề gồm: dinh dưỡng lâm sàng; cấp cứu viên ngoại viện; tâm lý lâm sàng.

Đồng thời,để tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề và thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác khám bệnh, chữa bệnh, Luật đã quy định mở rộng đối tượng hành nghề và thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

Quy định này sẽ giúp bao phủ hết các đối tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thực tế và đẩy mạnh mức độ chuyên môn hóa đối với người hành nghề, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề, hạn chế tình trạng chuyển đổi chuyên khoa không phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.

**Bà Lâm hỏi tiếp:** Thế có phải để được cấp phép hành nghề thì mọi người phải thi, kiểm tra đúng không cháu? Bác lo quá vì bác là lương y, bao năm bốc thuốc dựa vào kinh nghiệm, nghề gia truyền của gia đình, giờ bảo kiểm tra, thi cử thì lo lắng lắm, cháu ạ!

**Tuệ:** Đúng là để nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề, Luật đã thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Người muốn được cấp giấy phép hành nghề bắt buộc phải qua kỳ thi đánh giá năng lực do Hội đồng Y khoa Quốc gia và sau khi được cấp giấy phép hành nghề bắt buộc phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục để duy trì, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Song có một số trường hợp là các Lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy phép hành nghề dựa vào xét hồ sơ, nên bác không phải lo lắng đâu.

**Nghe Tuệ nói, bà Lâm gật đầu:** Có thế chứ. Nghe nói,giấy phép hành nghề cũng có thời hạn đấy, phải không cháu?

**Tuệ:** Luật đã quy định mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Giấy phép này có giá trị 05 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Nội dung của giấy phép hành nghề bao gồm các thông tin cơ bản về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch với người hành nghề nước ngoài; phạm vi hành nghề; chức danh chuyên môn; thời hạn của giấy phép hành nghề.

**Bà Lâm hỏi:** Hình như luật cũ không quy định thời hạn của giấy phép hành nghề đúng không?

**Tuệ:** Vâng, hiện nay việc quy định giấy phép hành nghề có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp là một trong các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng của người hành nghề. Theo đó, người hành nghề phải thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa và tích lũy kinh nghiệm, để ngày càng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn.

Việc quy định giấy phép hành nghề có thời hạn cũng sẽ giúp khắc phục tình trạng một người không còn hành nghề nhưng chứng chỉ hành nghề vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý.

**Bà Lâm hỏi:** Thếlà cứ năm năm bác lại phải làm hồ sơ một lần để xin cấp giấy phép hành nghề lương y à, cũng phức tạp phết đấy?

**Tuệ:** Đúng thế đấy bác ạ. Việc này nhằm khắc phục trường hợp có người đã thôi không hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn có giấy phép. Giả sử bác muốn nghỉ ngơi, đóng cửa hiệu, không khám bệnh buốc thuốc nữa nhưng giấy phép của bác vẫn có hiệu lực thì công tác thống kê, quản lý của nhà nước sẽ không chính xác ạ.

**Bà Minh (mẹ Tuệ) tham gia vào câu chuyện:** Tôi thấy mấy năm qua mặc dù nhà nước đã có nhiều cố gắng nhưng chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn nhiều bất cập: dịch vụ y tế chủ yếu tập trung ở thành thị, thành phố lớn; tuyến cơ sở chậm phát triển, dẫn đến tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên; người dân ở miền núi thì phải đi rất xa mới đến được bệnh viện tỉnh. Để giải quyết các tồn tại, bất cập này, Luật mới có quy định gì thay đổi không hả Tuệ?

**Tuệ:** Vâng, trong luật mới đã có nhiều quy định nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hình thức tổ chức hành nghề như hiện tại, Luật đã bổ sung các quy định thay đổi từ 04 tuyến chuyên môn thành 03 cấp chuyên môn. Việc thay đổi này sẽ có các lợi ích như tăng khả năng tiếp cận của người dân ngay trên địa bàn, hạn chế phải chuyển lên bệnh viện tuyến cuối gây tốn kém và quá tải bệnh viện tuyến cuối; đồng thời tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngay tại cơ sở, bác ạ!..

**Bà Lâm:** Thế cháu có biết pháp luật có quy định các trường hợp nào bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện hành nghề không hả cháu?

**Tuệ:** Dạ, có bác ạ! Luật quy định nhiều trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật; đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật; đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện; đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền mà người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

**Bà Lâm:** Bác thấy nhiều bác sĩ, y tá đăng ký khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề tại nhiều cơ sở khác nhau. Lúc thì thấy bác sĩ A khám bệnh ở bệnh viện tỉnh, có người lại bảo thấy bác sĩ A cũng khám bệnh ở bệnh viện tư nhân Thăng Long, bác sĩ A cũng có phòng khám riêng ngoài giờ hành chính. Không biết như thế có vi phạm pháp luật không?

**Tuệ:** Việc đó được pháp luật cho phép bác ạ! Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không được trùng thời gian khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

**Bà Minh hỏi:** Thế thì pháp luật cũng phải có những quy định để bảo đảm người hành nghề ở nhiều vị trí chuyên môn khác nhau vẫn bảo đảm được chất lượng chứ con?

**Tuệ:** Có chứ mẹ. Nhà nước quy định người hành nghề được đăng ký làm việc tại một hoặc nhiều vị trí chuyên môn trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải bảo đảm chất lượng công việc tại các vị trí được phân công về việckhám bệnh, chữa bệnh theo giấy phép hành nghề hay phụ trách một bộ phận chuyên môn; chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

**Bà Lâm tấm tắc:** Thế thì tốt quá, người hành nghề y như các bác sẽ có được nhiều cơ hội được chữa bệnh, giúp cho người bệnh có nhiều cơ hội khám bệnh, chữa bệnh. May quá! Hôm nay có cháu nó về, bác được hiểu biết thêm bao nhiêu điều! Đúng là có học, có hơn. Bác cảm ơn nhé!

**Tuệ:** Dạ, không có gì! Khi nào cần bác cứ sang nhà hoặc điện thoại cho cháu nhé! Đợt này cháu về nghỉ hè cả tháng cơ.

Bà Lâm gật đầu cười rồi chào hai mẹ Tuệ ra về./.

**Tiểu phẩm 4:**

**LẤY NGƯỜI BỆNH LÀM TRUNG TÂM**

**CỦA HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH[[2]](#footnote-2)**

**Các nhân vật:**

- Bà Báu: 60 tuổi.

- Chị Ngọc: Con gái bà Báu.

- Chị Lam: Cháu họ của bà Báu.

**Nội dung**

Trời nhá nhem tối, chị Ngọc bê bát cháo đậu xanh từ bếp lên vào buồng gọi bà Báu dậy: Con mời mẹ dậy ăn cháo.

**Bà Báu ể oải ngồi dậy:** Mẹ không muốn ăn, mồm đắng lắm!

**Chị Ngọc:** Mẹ ăn cho khỏe, rồi sáng mai con đưa mẹ lên bệnh viện khám. Mẹ phải ăn no đi, sáng mai phải nhịn ăn sáng, rồi còn xét nghiệm máu, nội soi dạ dày, khám tổng quát xem tình hình sức khỏe thế nào?

**Bà Báu:** Thì mai mẹ không ăn sáng cũng được, nhưng có cần thiết phải nội soi dạ dày không? Mẹ thấy người ta nói phải gây mê, đau lắm, rồi tốn kém, mẹ sợ lắm…

**Chị Ngọc an ủi mẹ:** Để kiểm tra sức khỏe đường tiêu hóa, mẹ phải thực hiện nội soi dạ dày thì mới biết bệnh ốm đau thế nào chứ!Con biết là việc nội soi gây khó chịu, bị đau nhưng mẹ phải cố gắng, để trị dứt điểm bệnh của mình ạ!

Bỗng có tiếng gọi ngoài cổng: Bác Báu có nhà không ạ?

**Bà Báu:** Ai như tiếng cái Lam, con ra mở cửa cho chị nó vào.

Đúng là chị Lam, cháu họ của bà Báu. Chị Lam cầm túi hoa quả để lên bàn rồi nói: Hay tin bác ốm, hôm nay cháu đến thăm bác.

**Chị Ngọc mừng rỡ:** Đây, may quá! Có chị Lam, chị lại là y tá tại Phòng y tế của huyện nói giúp mẹ em xem việc nội soi dạ dày tiền mê có nguy hiểm không?

**Chị Lam giải thích:** Vâng,phương phápnội soi dạ dày tiền mê là việc bác sĩ sử dụng một liều lượng thuốc an thần nhỏ, được tính toán phù hợp cho từng thể trạng người bệnh là phương pháp can thiệp được khuyến khích áp dụng trong nội soi tiêu hóa hiện nay. Phương pháp này giúp bệnh nhân không bị lo âu, ám ảnh trước và sau khi soi. Cũng như hạn chế được các hành động nguy hiểm có thể xảy ra từ phía người bệnh như giãy giụa, giật dây soi gây tổn thương ống tiêu hóa. Từ đó giúp kỹ thuật thăm khám được dễ dàng hơn, hình ảnh soi được rõ nét hơn, giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị chính xác hơn. Chính vì vậy, đây là phương pháp rất tiên tiến, hiện đại và không gây đau quá cho người bệnh như phương pháp cũ.

**Bà Báu thắc mắc:** Vậy ai cũng có thể thực hiện việc nội soi dạ dày bằng tiền mê, hả cháu?

**Chị Lam:** Không, bác ạ! Bác sĩ là người ra quyết định bệnh nhân nào nên lựa chọn phương pháp nội soi dạ dày tiền mê hay không mê. Việc này phụ thuộc vào các đặc điểm, tiền sử bệnh lý của bệnh nhân xem có tiền sử dị ứng thuốc hay thức ăn… Rồi bệnh nhân có mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, bệnh nhân động kinh hay thần kinh cũng như các đánh giá lâm sàng về bệnh nhân có phải là người sử dụng các chất kích thích, các chất gây nghiện rồi khả năng chịu đựng của người bệnh thế nào… Vì vậy, ngày mai bác và em Ngọc cứ đi khám xem bác sĩ khám bệnh rồi chỉ định bệnh thế nào để có hướng điều trị, chữa bệnh.

**Bà Báu:**Bác cứ lo lo, cháu ạ! Dạo này, bụng dạ hay đau thất thường mà ra trạm xá người ta khuyên lên bệnh viện huyện thực hiện nội soi dạ dày. Mình có bệnh thì phụ thuộc vào bác sĩ, người ta bảo sao thì mình phải nghe thế…

**Chị Lam:** Bác nói thế, không chính xác hoàn toàn đâu ạ! Một trong những quyền cơ bản của người bệnh là được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn phù hợp với bệnh, tình trạng sức khỏe của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

**Chị Ngọc:** Đúng đấy mẹ ạ!Hiện nay, nhà nước có nhiều chính sách và quy định để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Con thấy các dịch vụ y tế được cải thiện ngày càng tốt hơn.

**Chị Lam:** Em Ngọc nói đúng đấy, bác ạ! Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 vừa được ban hành đã xác định lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao. Đặc biệt, đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh.

Không những thế, hiện nay trong y tế còn tập trung đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

**Chị Ngọc:** Đúng rồi, con đăng ký khám cho mẹ tại bệnh viện X qua tổng đài của bệnh viện đấy. Cứ gọi số Hotline của bệnh viện là nhân viên hướng dẫn đăng ký khám và tư vấn rất nhiệt tình, cụ thể. Rồi mình điền các thông tin của người bệnh vào Phiếu khám bệnh online rất nhanh chóng và thuận tiện.

**Quay sang chị Lam, chị Ngọc còn nói:** Nhờ chị Lam giải thích rõ hơn cho mẹ em hiểu rõ giờ người bệnh giờ có các quyền và nghĩa vụ gì?

**Chị Lam:** Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 thì người bệnh có nhiều quyền như quyền được khám bệnh, chữa bệnh cụ thể; được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; được hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến; được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn phù hợp với bệnh, tình trạng sức khỏe của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Rồi các quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh; quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh; quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh; được cung cấp và giải thích chi tiết về các khoản chi trả dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu….Toàn là những quyền cơ bản, gắn trực tiếp với người bệnh giúp cho khám chữa bệnh thuận tiện, an toàn, chính xác…

**Chị Ngọc thắc mắc:** À, nghe chị nói, em có thắc mắc đến việc người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự hay người bệnh là người chưa thành niên và người bệnh không có thân nhân, pháp luật có quy định gì về quyền của người này không ạ?

**Chị Lam:** Có chứ em! Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó đã có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện theo nguyện vọng của người bệnh.

Còn đối với trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó không có văn bản thể hiện nguyện vọng hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì nếu có người đại diện thì thực hiện theo quyết định của người đại diện; nếu không có người đại diện thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Còn trường hợp người bệnh là người chưa thành niên thì nếu có người đại diện thì thực hiện theo quyết định của người đại diện. Nếu không có người đại diện thì thực hiện theo quyết định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

**Bà Báu hỏi thêm:** Thế liệu có trường hợp, sau khi khám xong mình không muốn chữa bệnh có được không cháu?

**Chị Lam:** Có chứ bác! Đây cũng là một trong các quyền quan trọng của người bệnh là được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định trong luật. Nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối chữa bệnh của mình sau khi đã được người hành nghề tư vấn, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh.

Thậm chí cả trong quá trình chữa bệnh rồi, người bệnh được rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc chữa bệnh trái với chỉ định của bác sĩ nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh.

**Bà Báu hỏi:** Thế người bệnh có những nghĩa vụ gì, hả cháu?

**Chị Lam giải thích:** Theo quy định của pháp luật, người bệnh có nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề; không được đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh như cần cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến nhân thân, tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề; chấp hành và yêu cầu thân nhân, người đến thăm mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, các nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

**Chị Ngọc quay sang mẹ:** Mẹ còn chưa biết đấy chứ, giờ pháp luật còn quy định phát triển cả các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa cơ. Giờ y học tân tiến, hiện đại lắm, mẹ ạ!

**Chị Lam:** Đúng đấy, bác ạ! Nhà nước đã phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa để góp phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng, hiệu quả về chi phí, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với các bệnh ít nghiêm trọng, mạn tính cần được chăm sóc lâu dài và thường xuyên.

Ngoài ra, việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh từ xa giúp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giảm nguồn lực đầu tư cho y tế và người bệnh tiếp cận được với các thầy thuốc có tay nghề cao thường tập trung chủ yếu ở các thành thị, vùng kinh tế, xã hội để được điều trị hiệu quả ngay ở tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không phải đến bệnh viện của trung ương. Từ đó giúp giảm chi phí điều trị và giảm quá tải cho các bệnh viện ở trung ương.

**Bà Bác tấm tắc:** Đúng là nhà nước có nhiều chính sách tiến bộ quá! Thế này bác thấy yên tâm hẳn để mai đi khám bệnh, chữa bệnh.

**Chị Lam:** Vâng, bác cứ yên tâm khám và chữa bệnh cho khỏe! Mọi việc đã có con cháu chăm lo, giải quyết. Cháu chúc bác mau khỏi bệnh ạ!

Cả ba cùng cười vui vẻ!

**Tiểu phẩm 5:**

**TIỀN MẤT TẬT MANG[[3]](#footnote-3)**

**Nhân vật:**

Hoàng

Bà Nga: mẹ Hoàng

Ông Nam: bố Hoàng

Lan: chị gái Hoàng

Cô Loan: bạn bà Nga

**Nội dung**

Hoàng bị bệnh ba bốn năm nay, được bà Nga – mẹ Hoàng đưa chữa trị khắp các bệnh viện ở Nam, Bắc, trung ương mà chưa khỏi. Mới đây bà Nga được cô hàng xóm giới thiệu cho việc chữa bệnh bằng tâm linh. Vì lo lắng, mong mỏi cách chữa trị bệnh cho con mà bà Nga đã nói chuyện với gia đình, nhưng các thành viên còn lại đều phản đối.

Nhân dịp đưa Hoàng đi khám tại bệnh viện, sau khi khám xong, tay cũng xách đầy thuốc nhưng sau đó bà Nga không chở Hoàng về nhà mà chở con đến chỗ thầy cúng. Sau khi làm các thủ tục cúng lễ xong, thầy cúng đưa cho Hoàng những mẫu giấy ghi đầy ký tự nguệch ngoạc và bảo về đốt uống đi tầm 3 ngày sau là đỡ.

Xong việc bà Nga đưa cho ông thầy cúng một phong bì để cảm ơn. Trên đường về nhà, bà Nga dặn dò Hoàng:

- Con ơi, con đừng kể cho bố và chị biết chuyện hôm nay nhé. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ đã đưa con đi chữa trị khắp các bệnh viện rồi mà vẫn chưa khỏi, nên mẹ cũng tin là có yếu tố tâm linh con ạ.

Hoàng khẽ gật đầu nhẹ. Hoàng gật đầu cho mẹ yên tâm nhưng trong lòng vẫn đắn đo, lo sợ. Liệu uống giấy kia có khỏi bệnh không, hay bệnh lại nặng thêm. Hoàng tìm chị gái để tâm sự, gõ cửa gọi:

- Chị Lan ơi, chị có ở phòng không?

**Lan** đáp nhẹ nhàng: Chị đây, em vào phòng đi.

**Hoàng** ấp úng: Em có chuyện muốn nói với chị.

**Lan**: Sao có vẻ nghiêm trọng vậy em. Có chuyện gì thế?

Hoàng kể sự việc hôm nay cho Lan nghe.

**Lan** thở dài: Chị và bố đã nói với mẹ rồi mà mẹ chẳng chịu nghe. Thời đại nào rồi còn tin vào việc chữa bệnh bằng cúng tế. Để chị gọi cô Loan – bác sĩ, bạn thân của mẹ đến phân tích, khuyên nhủ mẹ, chứ chị và bố nói mẹ chẳng nghe gì.

**Lan** quay sang nhìn Hoàng: Em đừng uống cái thứ ông thầy cúng đưa nhé.

**Hoàng**: vâng.

Dứt lời, Lan gọi điện cho cô Loan, mời cô sang nhà chơi và phân tích cho mẹ hiểu. Rất may, hôm nay cô Loan được nghỉ làm, cô nhận lời.

Đúng như lời hẹn, sau giờ cơm tối, cô Loan sang nhà bà Nga chơi. Từ ngoài cổng, cô Loan gọi vào:

- Có ai ở nhà không ạ?

**Bà Nga** nghe thấy tiếng ai đó, liền đáp: Ai đấy ạ, mời vào nhà ạ.

**Cô Loan** vào nhà và chào hỏi mọi người: chào cả nhà, nhà mình đã cơm nước gì chưa ạ.

**Lan** nhanh nhảu: cháu mời cô Loan vào nhà chơi ạ. Nhà cháu cũng vừa ăn tối xong cô ạ.

**Ông Nam** – chồng bà Nga: Ôi zời, hôm nay cô Loan được nghỉ sang chơi đấy ạ. Lâu rồi không gặp cô đấy nhé. Mời cô ngồi!

**Cô Loan** đáp: Dạ vâng a. Tranh thủ ngày nghỉ sang nhà cô bạn thân chơi chút anh ạ.

**Ông Nam**: Phải đấy cô. Sang chơi cho mẹ chúng nó vui chút, chứ bà ấy cứ suốt ngày buồn rầu, lo lắng chuyện bệnh tật của cháu Hoàng.

**Cô Loan**: Vâng ạ.

**Bà Nga** vừa rót nước mời cô Loan vừa nói: đấy cậu ạ, con cái ốm đau vậy, tâm trạng đâu mà vui vẻ được chứ?

**Cô Loan**: Cậu cũng giữ gìn sức khỏe, tinh thần tích cực lên để Hoàng có động lực vượt qua bệnh tật nha.

**Bà Nga** rưng rưng: Ừ, tớ cũng cố gắng.

**Cô Loan**: Giờ y học hiện đại rất phát triển, cậu kiên trì cho Hoàng theo khám, điều trị ở các bệnh viện lớn sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh thôi cậu ạ.

**Bà Nga** thở dài: Ba bốn năm nay đi khắp nơi mà cũng chưa khỏi cậu ạ. Tớ giờ muốn chữa bệnh bằng tâm linh xem có được không?

**Cô Loan**: Đừng đừng cậu ạ.

Tớ cũng công tác ngành y được nhiều năm, gặp không ít trường hợp vì mê tín mà đặt lòng tin vào các phương pháp chữa bệnh như như giải vong, dùng bùa chú, phép thuật,… Tiền mất mà tật mang cậu ạ. Có gia đình bệnh nhân cũng mê tín, chữa bệnh như vậy, sau đó chẳng những mất tiền, tốn thời gian mà có nhiều trường hợp còn bị biến chứng, ảnh hưởng tới bệnh lý, khiến bệnh nhẹ thành nặng.

**Cô Loan** nhìn bà Nga và nói: Các hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh như giải vong, dùng bùa chú, phép thuật,… không dựa trên cơ sở khoa học nào. Theo quy định của pháp luật, chữa bệnh bằng việc sử dụng các hình thức mê tín là một trong những hành vi mê tín dị đoan bị cấm[[4]](#footnote-4). Trong đó, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, người chữa bệnh bằng việc sử dụng các hình thức mê tín có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Về mức phạt hành chính, tại điểm g khoản 5 Điều 38 Nghị số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định việc sử dụng hình thức mê tín trong khám, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Theo quy định trên, nếu đầy đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội “Hành nghề mê tín, dị đoan” thì người thực hiện hành vi chữa bệnh bằng việc sử dụng các hình thức mê tín có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng và thậm chí là phạt tù đến 10 năm[[5]](#footnote-5).

Nhân lúc chỉ có 2 người, bà Nga ghé tai cô Loan nói: Thật à, đúng chiều nay tớ vừa đưa thằng Hoàng đến thầy cúng được giới thiệu chữa bệnh giỏi. Ông ấy cho 1 tờ bùa, bảo về đốt rồi cho Hoàng uống sẽ khỏi bệnh. Tớ cũng lì xì cho ông ấy mấy triệu.

**Cô Loan**: Cậu thật là… Sao lại tin vào những cái đó. Cậu không được cho Hoàng uống cái thứ đấy nhé.

**Bà Nga**: Ừ. Nghĩ lại cũng thấy mình u mê. Chỉ vì thương con, muốn nhanh chóng chữa bệnh cho con thôi.

**Cô Loan**: Biết là vậy, nhưng trong những trường hợp như vậy, chính mình phải là người mạnh mẽ nhất, tỉnh táo nhất để tìm được bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt để chữa bệnh cho con cậu ạ. Tớ tin là Hoàng sẽ gặp được bác sĩ tốt chữa khỏi bệnh cho cháu. Tớ cũng sẽ tìm hiểu và giới thiệu cho cậu những bác sĩ như vậy. Cậu vững tin lên nhé. Có như vậy, Hoàng mới yên tâm chữa bệnh được cậu ạ.

**Bà Nga**: Tớ thật hồ đồ. Phải mắng cho cái bà giới thiệu cho tớ một trận mới được. Tuyên truyền vớ vẩn. Tớ cũng sẽ trình báo công an xã về vụ việc này, để triệt phá những việc chữa bệnh không có khoa học như thế này, tránh làm khổ những gia đình có người bệnh, tiền mất tật mang.

**Cô Loan**: Phải đấy cậu. Trước mắt cậu lên bệnh viện trung ương khám lại cho Hoàng xem bệnh tình có tiến triển gì không. Tớ sẽ liên hệ bác sĩ giỏi cho nhé.

**Bà Nga**: Cảm ơn cậu nhé.

Lan đứng từ xa, nghe được câu chuyện cảm thấy mừng vì mẹ đã nhận ra sai lầm và vững tin hơn trên con đường chữa bệnh cho em trai. Mong rằng không còn ai tin tưởng, chữa bệnh bằng hình thức mê tín như vậy nữa, tránh tiền mất tật mang./.

--------------------------------------------------------

1. Giới thiệu các quy định của nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất. [↑](#footnote-ref-1)
2. Giới thiệu quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tiểu phẩm này giới thiệu quy định về nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh; Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh [↑](#footnote-ref-3)
4. Khoản 13 Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Điều 320 [Bộ luật hình sự 2015](https://chiakhoaphapluat.vn/bo-luat-hinh-su-2015/), sửa đổi bổ sung 2017. [↑](#footnote-ref-5)