1. **Luôn biết ơn, dù là bất cứ điều gì**  
   Đơn giản, khi một ai đó giúp bạn mang chiếc ghế sofa mới vào nhà, hãy mời họ một cốc nước hoặc điều gì đại loại như thế!  
     
   **2. Cảm hơn họ khi gặp lại**  
   Người dân Nhật Bản luôn luôn nhớ đến và cảm ơn người đã giúp đỡ họ trong lần sau gặp lại. Có vẻ hơi khách sáo nhưng sẽ thật dễ chịu nếu ai đó mở đầu câu chuyện như vậy: “Cảm ơn anh đã chuyển sofa giúp tôi hôm đó nhé. Anh thật tuyệt đấy!”.  
     
   **3. Lịch sự vượt xa những câu nói thông thường như “cảm ơn”, “xin lỗi” hay “tạm biệt”**  
   Lịch sự và cách cư xử tinh tế rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Nếu bạn dừng lại trên đường phố để hỏi đường, bạn sẽ có ngay một bản đồ chi tiết từ ai đó, hoặc một người bán hàng có thể sẵn sàng để lại cửa hàng của mình và đưa bạn đi. Lịch sự là sự thấm nhuần lòng vị tha vào chính mình – khi bạn vui vẻ giúp đỡ người khác và chẳng mảy may nghĩ “Mình sẽ nhận lại được gì?”.  
     
   **4. Đặt người khác lên trước bản thân**  
   Cách tốt nhất để cho người khác biết họ quan trọng với bạn chính là đặt họ lên trước bản thân mình. Cho bạn của bạn miếng bánh lớn nhất, nhường cho họ chỗ ngồi thoải mái nhất trong nhà hàng, khách sạn, để họ đứng vị trí trung tâm trong bức ảnh, hoặc nướng bánh và chia sẻ với người hàng xóm của bạn là một phần trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản.  
     
   **5. Luôn đặt tất cả mọi người trong một tập thể**  
   Ở Nhật, đi tiệc tùng hay uống nước với một vài đồng nghiệp là chuyện hiếm khi xảy ra. Tất cả mọi người tại nơi làm việc đều được mời! Sẽ không có khoảnh khắc lúng túng khi một số người nhận ra họ không được mời. Tất cả những người có mặt đều đứng chung 1 bức hình, bất kể là một thành viên của gia đình, bạn bè, hay một người nào đó vô tình “lọt” vào. Điều này sẽ dạy cho bạn cách đối xử khoan dung với người khác.  
     
   **6. Tôn trọng tài sản của người khác**  
   Trong tiếng Anh có câu: “Kẻ nào tìm được kẻ đó giữ, ai thua cuộc người đó khóc”. Nhưng điều này không đúng ở Nhật Bản. Nếu ai đó làm rơi ô hay đồ gì khác trên vỉa hè, họ chắc chắn sẽ tìm lại được nó ở cùng một vị trí hoặc trên băng ghế gần nhất khi quay lại. Lấy đồ của người khác là sai trái.  
     
   **7. Không chấp nhận hành vi thô lỗ**  
   Xã hội Nhật Bản đánh giá cao sự khiêm tốn và khiêm nhường. Họ sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi mà không hề phàn nàn. Những vụ ẩu đả trên đường ít khi xảy ra. Không có những câu nói lớn hay những tiếng thở dài hoài nghi “Tại sao mày lại ngu ngốc như vậy?”  
     
   Cũng không có ánh nhìn thách thức kiểu “Tránh đường hoặc là ăn đấm đấy”. Do đó, du khách cảm thấy khá thoải mái khi ở Nhật Bản và có thể hít thở không khí yên bình.  
     
   **8. Người dân Nhật Bản luôn biết lắng nghe**  
   Người Nhật giao tiếp nhỏ nhẹ. Họ thường nhút nhát, khiêm tốn và nhẫn nhịn, để người khác nói hết rồi mới lên tiếng.  
     
   Họ luôn để bạn bày tỏ ý kiến trước, không cắt ngang và luôn luôn lắng nghe. Do đó, họ ít khi tranh cãi, phán xét người khác, thay vào đó là thảo luận và đưa ra ý kiến.  
     
   **9. Lòng yêu nước không cần phải nói ra**  
   Sâu trong tâm, họ luôn cảm thấy đất nước mình là tốt nhất trên thế giới. Do đó, việc cố gắng chứng minh với người nước ngoài về sự tuyệt vời đó hoàn toàn vô dụng. Họ ít khi nói các câu kiểu như “đất nước tôi là số 1 thế giới”.  
     
   **10. Ganbaru – Làm hết sức mình**  
   Không phải tự nhiên mà ta không thể tìm một từ có nghĩa tương đương trong tiếng Anh để có thể dịch từ Ganbaru. Đơn giản vì, nhiều người trong chúng ta dễ dàng từ bỏ công việc đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc hoặc năng lượng hơn so với dự tính. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, họ luôn cố gắng tới cùng để hoàn thành. Người Nhật thấm nhuần tư tưởng Ganbaru vì tất cả mọi người xung quanh đều làm như vậy.  
     
   **11. Lời hứa luôn phải được thực hiện**  
   Ở Nhật Bản, khi một người nào hứa hẹn, đồng nghĩa với việc họ chắc chắn thực hiện. Họ sẽ nhớ và có mặt đúng hẹn dù trời đổ mưa.  
     
   **12. Người Nhật là những công dân có trách nhiệm**  
   Trong trận đấu World Cup 2014 ở Brazil, các fan Nhật khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi đứng dậy và tự dọn sạch chỗ ngồi tại sân vận động. Nếu bạn từng có dịp ghé thăm Nhật Bản, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên bởi người Nhật luôn sạch sẽ và dọn dẹp mọi thứ khi đứng dậy. Kể cả sau bữa tiệc ngắm hoa anh đào tưng bừng trong công viên, sẽ không có cái ly nhựa hay nắp lon bia nào bị bỏ lại cả.  
     
   Thậm chí, họ còn quét dọn vỉa hè bên ngoài cửa hiệu của mình mỗi ngày, cùng tham gia dọn dẹp khu phố họ sống và dọn giùm người khác dù đó chẳng phải trách nhiệm của mình.  
     
   **13. Cư xử nho nhã, lịch sự**  
   Nếu chúng ta chọn một từ để mô tả những người Nhật Bản, đó sẽ là “nho nhã”. Tất cả các tầng lớp xã hội đều cư xử như nhau. Họ không dùng ngón tay để chỉ trỏ vào ai đó hay vật gì khác. Họ luôn nở nụ cười, cúi chào để bày tỏ lòng kính trọng, luôn ăn mặc chỉn chu và đưa đồ bằng cả hai tay.  
     
   **14. Đúng giờ**  
   Một trong điều chúng ta có thể học từ người Nhật Bản là việc đúng giờ. Nó thể hiện sự tôn trọng người khác và giải thích lý do tại sao, tất cả mọi thứ đều đáng tin cậy và hiệu quả hơn ở đất nước này.

**10 ĐIỀU TỰ NHẮC MÌNH**

1. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.

2. Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.

3. Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang

4. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.

5. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.

6. Tình cảm là để chia sẻ, không phải để lợi dụng.

7. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi.

8. Bạn bè là để sớt chia, không phải để lấn lướt.

9. Niềm tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt.

10. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương.

Tôi thấy group này rất nhiều bạn hỏi về chuyện trường lớp.

Lời khuyên chân thành sau 4 năm làm AI, cũng như tiếp xúc với những người làm Soft dev, game dev, full stack web dev, tôi khuyên chân thành thế này:

- Làm gì cũng cần cái nền, xây cái nền: năng lực tư duy, ứng xử, giao tiếp, quản lý thời gian, khả năng tự học.

Có mấy cái đó đời auto dễ.

Thôi khóc oe oe trên mạng, thôi đụng cái gì cũng hỏi, thôi nghĩ xã hội phải có trách nhiệm chăm lo cho mình.

Muốn thế phải liên tục quan sát, học hỏi, tự hỏi chính mình xem mỗi hành động của bản thân, mỗi điều mình làm, mình nói, mình hỏi có CẦN THIẾT chưa, có đúng chưa.

Chứ tôi thấy hỏi trên này toàn các bạn điểm thì cao, mà năng lực tư duy thì còn non nớt lắm.

Bạn nào đọc thế này mà bắt đầu lục đục tìm sách tìm tài liệu phát triển bản thân, thì tương lai khá, còn om lên chửi thì tự biết mình rank nào rồi.

- Các cháu, các bạn mới có điểm đừng vác đi hỏi "em 69 điểm học trường B, Trường C, trường F được không?", nói thật bọn đi làm chúng tôi chẳng biết mặt bằng điểm năm nay nó như nào. Các bạn mới thật sự là chuyên gia về tình hình tuyển sinh 2021, chuyên gia mà đi hỏi người không chuyên thì nghe không ổn.

- Thôi hỏi chọn trường nào, trồng cây gì, nuôi coin gì. Hỏi gì lắm thế, đi lục tìm đọc post cũ ấy. Vào diễn đàng sv các trường xem họ ăn học như thế nào, suy nghĩ ra sao.

- Về chọn trường, nếu điều kiện về... điểm thi cho phép, chọn trường có tiếng nhất từ trên xuống dưới. Về IT thì cứ BKU, KHTN, UIT mà phang, ngoài ra có các trường đặc biệt, như Học viện Kỹ thuật Mật mã, và Đại học Sư phạm, nếu học tới bến sẽ có các tiến sĩ dạy cho AI (dĩ nhiên là bạn thích AI thì học, chứ không phải AI là ngon là vip, mà vì AI là mảng còn non, chứ các mãng như kỹ thuật phần mềm và tự động hóa thì học chính quy là được); kế đến là các trường cũng có bề dày đào tạo ngành Khoa học máy tính xêm xêm, kế đến nữa là các trường không chuyên nhưng cũng gần top và có ngành Hệ thống thông tin, vd kinh tế luật, logic ở đây là nếu điểm các bạn không cao, NHƯNG đủ đam mê thì học hệ thống thông tin, lộ trình học có mấy môn web dev, soft dev, các bạn đủ đam mê thì sẽ tự học lên cao ok, còn nếu không đủ nỗ lực thì tầm thế là vừa sức, mà lại còn có thể học thêm các ngành khác, chuyên môn khác chứ học trường về CS/IT thì chì có thể đổi chuyên ngành (các bạn có biết nếu đủ đam mê thì các bạn đậu ngành thấp vẫn có thể chuyển ngành cao hoặc học song sau năm 1 không??? Mà cũng tùy trường).

Kệ mấy cái trường hay QUẢNG CÁO có dạy các môn "nghề" để ra có việc làm ngay như cắt html, vẻ vời photoshop, họa 3D, kệ đi, mấy cái trường sinh sau đẻ muộn hay lấy ba cái cơ sở vật chất xịn xò, có gv chất lượng được thuê về, và mấy môn học "thực chiến", ba cái môn nghề đó năm 4 hoặc ra trường học rất nhanh, có cái vào công ty học cũng được.

Cháu nào thích phần đồ họa thì vào DPI học thêm, rẻ và ngon cực kỳ, thích phần web front end thì chỉ học mấy học phần web ở trường rồi vào công ty luôn, họ dạy cho, khỏi tốn tiền.

Và học trường nào thì cũng hãy học căn bản trước, học cho chắc, mấy đứa học trường mía mía phải chịu khó tìm học online, tự học vì trường các mày nó hay dạy sơ xài mấy môn căn bản lắm, toàn vào là code ngay. Tôi gặp có đứa cháu còn khoe trường nó mấy môn tuyến tính, giải tích học dễ qua lắm. Thôi toang!

Học căn bản lý thuyết đi, vì dù gì các bạn/các cháu cũng học đại học rồi, vậy thì phải học cho ra đại học, đừng để mấy bài báo lá cải về thầy/thợ gì gì đó nó lừa, ở VN học trung cấp nghề mà leo cái thang IT nhọc lắm đấy. Mấy thằng cử nhân đói ngoài đường được lên báo, là tụi bất tài, hoặc kỹ năng ứng tuyển quá thấp. Công ty chú tuyển một kỹ sư đa truyền thông 4000 đô một tháng, tuyển nửa năm không có, tuyển một dev hàng trung 2000 đô cũng lòi con mắt. Dev không phải rau mà cứ nhiều là tốt, hễ không đạt chuẩn thì bái bai ra đứng đường.

Nhắc lại, học căn bản, lứa mấy bạn còn trẻ chán, thời gian còn dài, dốt toán thì học lại toán lý thuyết, rồi đến toán ứng dụng, học C, học tự viết hàm truyền nhận dữ liệu qua cáp, học cài win, học tự lắp ráp pc, học mấy cái core và hack não ấy.

Dĩ nhiên học căn bản xong thì phải học nâng cao, học ứng dụng. Đi từng đoạn, đây là thời cạnh tranh cao, không như xưa nữa.

Còn nếu thấy làm con buôn, làm youtuber, tấu hài, gây scandal có tiền hơn thì cứ thử, chứ làm IT cực bỏ bà (thật, có lúc chính tôi còn bị giảm trí nhớ do thiếu ngủ). Có điều, chú nhìn mấy đứa hôm qua còn lên báo lúc học sinh, sinh viên, hôm nay livestream khoe thân phát coupon game, khoe thân bán hàng, khoe thân xin donate (ai donate sẽ có package tươi mát hơn), trời ơi, cảm thấy cay đắng (FYI: thấy cuộc đời này sao mà chua chát nhiều người thế; chứ làm IT hốt tiền việc quái gì phải buồn), tao thà làm thằng IT nghèo con hơn lên mạng khoe thân như con đ\* còn mồm bolobala để bán hàng.

Hôm nay cực cái toán. Sau này sướng cái thân.

- Mấy cháu, mấy bạn điểm lỡ cỡ lên mạng giờ này như miếng mồi ngon của đám tuyển sinh các trường chim mía. Các bạn kỳ vọng nhận được lời khuyên gì khi đi khắp trên mạng rao ê a là tui có tiền nhưng không biết chọn trường nào? Tụi tuyển sinh việc của nó là hốt tụi có tiền và lang thang cơ nhỡ chưa có trường nương tựa. Hỏi thật: các bạn kỳ vọng gì ngoài nhận được chào mời gì từ seeder, hở? Lòng thương, chia sẻ cảm thông, lời động viên?

Ôi chao, nếu học dốt mà có điều kiện, tiền không vấn đề, thì cứ trường nào mắc nhất mà phang, lên mạng hỏi chi. Nếu thấy mình ngon thì vào trường có tiếng về giảng dạy ấy, tiền dư để mua laptop xịn, dư nữa thì đóng con workstation làm AI.

Đừng để bị lóa mắt với mấy cái trường chim mía.

Hồi xưa còn chưa đến lượt trường F bị chê đâu, thời bọn chú còn ngáo ngơ, nghe lớp anh chị cô chú thời đó chê ĐH Quốc Tế HB, đọc-trên-mạng thấy trường cũng xịn, cũng ngon, THUÊ toàn gv các trường top thế cơ mà lị, sao người ta chê thế. Sau này đi học thì dần cũng hiểu. À mà, sv các trường mía thời đó cũng đi quảng cáo là trường họ ngon, bấy giờ người ta tự ái hơn là nỗ lực, nên vẫn có những đứa học trường mía, sạch tiền của gia đình, rồi đi đứng đường xin việc.

Năm các chú học, ù ôi điểm 16-18 đã tha hồ lựa trường ngon, NÓ NGON ĐẾN MỨC NGOÀI CÁC TRƯỜNG BK THÌ CHẲNG BIẾT CÒN MẤY TRƯỜNG TỐT KHÁC LÀ TRƯỜNG NÀO, loanh wuanh thì cứ khtn, uit, open, công nghiệp, lạc hồng, tôn đức thắng, điểm chuẩn thấp là thế thế mà hội trường đhqg năm đó thủ khoa á khoa các ngành đứng để chụp ảnh với thủ tướng đông nghẹt, đứa nào điểm cũng chỉ thua trường an ninh. Còn bây giờ mấy trường đó, nói riêng khoa cũ của tôi, bốc đại một đứa thì ba môn cũng 26 điểm. Cái đó chẳng phải nhờ bề dày của những năm trước mà sv giỏi về sau đều nối gót đó sao?

Nhưng lưu ý, chất lượng giảng dạy thường không đổi nhiều, điểm chuẩn cao chỉ có nghĩa là bốc từ trên xuống theo số lượng tuyển đều có điểm cao, CÁI TRƯỜNG CHẲNG CÓ QUYỀN CHỌN LỰA GÌ CẢ, CHẲNG CÓ QUYỀN SET ĐIỂM CHUẨN GÌ CẢ. Nhiều người học cho lắm vẫn không hiểu điều này, nếu đa số học sinh giỏi chê/ngán ngành nào đó, thì trong phút mốt điểm chuẩn ngành đó sẽ tụt. Các năm trước đã có hiện tượng các ngành hạng 2 3 4 5 6 các năm trước như ngoại ngữ lại lên top, trong khi ngành nũi nhọn lại về rank 2, do hs sợ tỉ lệ chọi nên né mới thành ra thế.

Sau này các trường F, Văn Hiến, Cao Thắng mới nổi lên. Thời gian mà nhu cầu về thợ công nghiệp tăng, trường Cao thắng Hot lắm.

Mấy năm gần đây trường F mạnh hơn, pr dữ dôi hơn, họ theo tiêu chí "nói càng nhiều, càng rộng, thì người ta càng tin" bất chấp sự thật là gì.

Ngày hôm nay công cuộc PR đã thành công, trường F đã nghiễm nhiên được xem như một lựa chọn tốt, và như rằng học phí cao là để xứng với chất lượng đó, rằng phải bỏ tiền ra học trường F cũng đáng. Nên nhiều bạn mới ngô nghê khoe rằng nên chọn trường B hay trường F, tiền không quan trọng lắm ạ. Tầm tư duy đủ, chẳng ai đi hỏi câu đó.

Chê là chê việc trường F cho phần đông sv dính bẫy pr thôi. CHứ đâu có chê các bạn.

Trường nào cũng có nhân tài cả. Đừng vác họ đi cãi, họ có việc của họ.

Nói về gv chất lượng thì không biết các trường mía thế này không: có những nghiên cứu sinh và cả tiến sĩ, giáo sư đã thành danh dùng tiền viết báo khoa học để chu cấp cho hoạt động nghiên cứu của sv, từ nước ngoài họ vẫn tìm các bạn nhiệt huyết ở lớp sau để dạy từ cách học hành cho đến các viết esay tiếng Anh không nhĩ?

Gv thuê thì hơi đâu mà lo cho sv không phải trường mình, trừ khi họ thấy nỗ lực lắm, mà những người nỗ lực, đi đâu cũng có cơ hội, cũng được yêu mến, đó lại là câu chuyện khác hẳn.

Nếu các bạn nào NỖ LỰC, HAM HỌC, nhưng thi cử không đạt kết quả, hoặc gia đình khó khăn, không có điều kiện tập trung học (nên điểm chưa top), thì cứ chọn trường vừa sức mình, đường còn dài các bạn ạ.

Còn những bạn giỏi, muốn học ở nơi phát huy được, như chuyện có giảng viên, tiến sĩ, nghiên cứu sinh hỗ trợ thêm như viết bên trên trên, và vì những điểm mà tôi sẽ liệt kê ngay sau đây, ráng cày mà vào BKU (nếu đang học 11 hoặc tính thi lại), không thì KHTN, UIT, hoặc đại học sư phạm, vì dhsp có những tiến sĩ của trường đang tu nghiệp ở nước ngoài mở lớp dạy cho số rất ít sv trong nước (aka trò cưng) về neural network. Các ưu điểm khác: 1. học phí phải chăng, lương thấp mà gv cũng chất lượng như ai, nhiệt huyết cũng như ai, và nếu vào các phòng chuyên môn thì cơ sở vật chất cũng như ai, còn có các tổ chức đỡ đầu, tài trợ đồ xịn, và hốt sv gỏi.

Tôi viết "như ai" cho vui, chứ thực ra chính mấy cái trường tọt tọt, giảng dạy chưa đạt độ chín nên phải câu dụ hssv bằng cơ sở vật chất; chuyện csvc chuyện xưa như trái đất rồi, lứa sv sau này không biết thôi, chứ trong vòng 15 năm nay mấy trường dán mác quốc tế hay trường F đi đâu cũng nói về cơ sở vật chất; vậy chứ mấy trường thành danh không có csvc chắc?

2. có hoạt động sinh viên, có cái này để sớm tập làm quen môi trường xh, đi đây đó tiếp xúc với người ta; chỉ có mấy đứa không tham gia các hoạt động mới nói là chẳng cần hoạt động sinh viên thôi;

Và một điểm khác biệt lớn mà ít người để ý, là các trường giá rẻ, csvc thấp, cùi cùi, vd như KHTN, là họ rất thích cho sv đi giao lưu giữa các khoa, các trường, nghe các gs, ts nói chuyện online, offline, MỤC ĐÍCH ĐEN TỐI CỰC KỲ: hòng tìm cơ hội "đá" tụi sv nào dám học, gan to, chịu được áp lực cút khỏi trường để đi... nước ngoài bằng học bổng. Ác thế chứ lị.

Cứ các trường này không có chăm lo, giữ sv lại ổ để gặt tiền, hoặc có đi nước ngoài thì cũng gửi gắm trường người quen đã hợp tác để gặt tiền (phạt học phí gấp n lần). Có lần tôi liên hệ cái trường bên Sin, phỏng vấn, viết cái essay, test trí thông minh xong họ offer scholarship 50%, tôi nói thôi, bên sin họ lại offer lên 75% ngay. Kinh doanh đh nước ngoài lời ghê hĩ? Discount 25% chẳng cần suy nghĩ, hĩ?

Chê là chê cái trường, còn ai học trường nào rồi, thì ráng mà học, đã chọn trường xong, thì kệ cha mấy trường khác đi. Xưa tôi trượt ngoại thương, học KHTN, gặp BKU và FTU cứ thấy cay, nên cảm giác các bạn học trường bị người ta chê, tôi hiểu. Nhưng ra làm rồi sẽ thấy, rặt vớ vẩn. BẠN HỌC SAO, LÀM SAO CHO NGƯỜI TA ĐỪNG CHÊ BẠN. Tôi làm việc, tiếp xúc, thấy trường nào cũng cũng có người người giỏi, mà ai giỏi chơi cũng rất chất.

Cái trường là cái trường, có thể chọn nhầm, nhưng bản thân việc trường bị điều tiếng gì là lỗi của cái trường, không phải của các bạn mà ôm vào cho nhọc xác. Học là các bạn, chọn trường rồi thì lo học, ôm cái hư danh của cái trường vào mà sân si, nghe không "hiệu quả" lắm.

PS: Chết cha, tôi viết thế các bạn lại tưởng AI ngon lắm, năm 1 chưa biết gì đừng động AI nha, AI muốn có việc ngon thì phải là là những kỹ sư giỏi, nó là ngành không có khái niệm entry level, hoặc có thể nói là entry rất cao. Ra đường bạ chỗ nào dạy AI là học, coi chừng chết. Phải cứng toán, hiểu về làm phần mềm mới chơi được. Muốn làm AI cho IOT thì phải xong phần Mobile hoặc mấy cái mạch.

PS2: mấy đứa còn trẻ, học tiếng Anh nhen. Học đi, không lỗ tí nào đâu. Nếu thích học tiếng Anh thì comment, tui chỉ cho vài nguồn mà học free khỏi tốn cắc nào, tui cũng có làm một page về mấy video mà dân IT nói chuyện đây.

Ảnh: làm IT, phải chấp nhận không có khái niệm nghỉ ngơi thật sự, bạn mà nghỉ, thằng đếch nào sửa cái màn hình bị virus đây?

