Ірина Пащук

Перше, що хочу сказати - це те, що було дуже важко у свої 17 років зробити доленосний вибір, визначитись, з чим я хочу пов’язати своє життя, та й що мені взагалі подобається. Але зараз, коли позаду перший рік навчання, можу із упевненістю сказати, що я не помилилась. Парамедик – той, хто рятує життя. Мабуть, це вже не просто благородна професія, а справжнє покликання. І я воістину щаслива, що моє подальше життя буде пов’язане саме з цим.

Усе почалося з вибору університету. ТНМУ. Тут тобі ніколи не буде скучно, тут ти завжди знайдеш чим зайнятися. І це не тому, що тебе хтось змусив, а тому, що університет дійсно дає багато можливостей для самовдосконалення та самореалізації. Викладачі, які з часом стають твоїми друзями, одногрупники, які тебе завжди підтримують, і, звичайно же, розумна конкуренція, яка просто необхідна для саморозвитку.

Взагалі, особисто для мене, важливу роль відіграють кваліфіковані викладачі. Тому, що без них, ми би не отримали всіх тих цінних знань, тієї підтримки, розуміння того, що ми не дарма сюди прийшли. Повірте, це дуже класно, коли не тільки одногрупники, але й викладачі стають твоїми друзями. Адже саме в такій атмосфері, коли ми всі, включаючи викладача, сидимо на килимку і обговорюємо певні ситуації з надання першої медичної допомоги, зовсім не відчувається напруження, і матеріал засвоюється в рази швидше.

А наші куратори - Цимбалюк Галина Юріївна, Прохоренко Ольга Олегівна та професор Гудима Арсен Арсенович – це окрема любов. Хоча на перший погляд вони здались строгими, але згодом на я зрозуміла, що це не так. Їхній підхід до викладання, цікаві історії з життя, лекції, які ніколи не були нудними, відіграли дуже важливу роль під час навчання. Особливо мені запам'яталася фраза Ольги Олегівни про «плюс 1 у нашу користь», суть якої полягає в тому, що коли виклик «швидкої» завершується позитивним результатом, наприклад, успішна реанімація, то ми отримуємо, так званий, «плюс 1 до карми». Хотілося б завжди дотримуватися цього принципу в житті. Тому, що в ці моменти людина відчуває такий кайф, такий заряд енергії, який спонукає до нових і нових звершень.

Можливо, не все вдавалися з першого разу, але ми завжди піднімалися і йшли далі. І в цьому нам допомагало багато сучасного обладнання, на якому ми проводили реальні симуляції, світові навчальні програми і кваліфіковані викладачі. Усе це дає нам змогу отримати високий рівень знань і усвідомлення того, що ми обрали правильний шлях.