**## Bonus**

Nếu đã đọc tới đây, các bạn sẽ phải nghe tôi tâm sự. Câu chuyện của tôi là một câu chuyện loằng ngoằng, dài thoòng. Tại sao á? Tôi đang là một DA, nhưng hành trình để tôi tới với nghề, được làm nghề nó rất khổ. Mặc dù ra trường thuộc hội sớm nhất từ tít tháng 2/2025, thành tích cũng ổn ổn (GPA: 3.54, song với trường kinh tế vậy là bình thường) nhưng tôi không thể kiếm nổi việc. Thực sự tôi đã nộp đơn từ năm ngoái tới năm hiện tại của dự án (2025), và tôi tính là đã có tới 64 lần hy vọng, 64 lần ứng tuyển.

62 lần tôi trượt. Tôi là một người mê mệt con số 8, và nếu đam mê thần số học qq gì đó, 6+2 lại là 8. Tôi tạch ở lần tôi tự coi là may mắn nhất. Thực sự thì khi tạch lần ứng tuyển thứ 62 tôi mông lung lắm rồi. Tôi vô vọng hoàn toàn, tôi lên mạng thì ai cũng nói DA thị trường nát rồi, rác rồi. Không có gì ngoài sự tiêu cực, ai cũng bảo chỉ tuyển Senior, rồi Intern trình Middle... đủ thứ trên đời. Và tôi lạc lõng. Tôi không quen ai làm DA hết, người quen cùng lớp thì từ chối giúp tôi, có lẽ cũng vì tính tôi tệ? Tất cả mọi thứ, đã đến từ chính tôi, chính sự nỗ lực của tôi. Tôi luôn phải tự nhủ bản thân rằng chính vì mình đang đi vào cái không ai làm được, nên làm được thì sẽ rất tuyệt vời. Nhưng mà sức ép xung quanh thì vẫn vậy, bạn bè thì thằng khoe nọ, thằng khoe kia, thằng đi làm được từng này rồi các thứ. Tôi nghĩ bụng biết thế hồi đó cũng xin người thân về quê làm logistics, làm spa, chấp nhận mình ngu nhưng mà được cái có việc, oách, được tinh tướng đăng lên mạng được, hay biết thể đánh chứng thi CFA lên mạng bán tài liệu ôn thi, hay biết thế đi làm 1 năm rồi bán khóa học luôn cho ngầu...

(Thực sự thì tôi đã gặp câu chuyện một người bạn khoe pass một chứng chỉ top 10% rồi nó lấy cái đó để đi bán tài liệu học để được như top 10%, chắc cũng nhiều người mua lắm. Đầu tiên cũng tự ti đó, song tôi cũng suy nghĩ, ủa 10% của 25.000 người thi trên thế giới tức là top 2500 á? Năm 2020 tôi thi 8.0 IELTS chắc cũng top 5% rồi =)) nhưng mà 5% của vài trăm nghìn, vài triệu lận, nói chung là một bài học về peer pressure đó các bạn. Chưa kể nếu tôi cũng chỉ ở nhà ăn ngủ chơi với học và đi dạy đời mà tôi được có top 10% chắc tôi cũng dằn vặt lắm)

62 lần đó là gần 1 năm của sự ngại ngùng, tủi hổ. Tết không thể vui vẻ nổi, gia đình du lịch tôi cũng ái ngại.

Nhưng đó cũng là 62 lần tự học. Đôi khi tôi nghĩ mình chưa thất bại bao giờ, vậy đây chính là cái cớ để thành công. Và lần 63 và 64 tôi đã pass, thậm chí tôi phỏng vấn 2 công ty cùng 1 ngày và pass cả 2 =))). Tôi cảm thấy mình vẫn rất may mắn, vì những lúc tôi chẳng còn điểm tựa chó nào, thì đã có tình yêu ở cạnh. Đó là tình yêu cuộc đời, yêu được làm DA và hơn cả, tình yêu từ gia đình và người yêu của mình. Trung tâm có tốt, có xấu. Nhưng tôi mong họ có trách nhiệm với hành động của mình, vì việc các bạn đăng tải tiêu cực lên, khiến mọi người lo sợ để bán mấy khóa học rẻ rách tiền triệu của mình cam kết 100% có việc làm, tôi nhổ vào bãi khóa học đó. Làm gì thì làm, đừng làm cho mọi thứ tiêu cực, đừng nói rằng nếu không làm A thì không thể làm B và đừng cam kết cái gì nếu không làm được. Tôi không bỏ tiền ra mua khóa nào của các bạn hết.

Cuộc đời tôi là chứng minh người khác sai. Nếu bạn là học sinh trường làng thì đừng mơ tiếng Anh giỏi, tôi đáp vào mồm trường chuyên 1 con 8.0 IELTS. Thực tập rất khó xin việc, đáp vào mồm họ job Fresher. DA khó xin việc, tôi đáp vào mồm họ 1 công việc. Mấy cái này nghe self-help thật, nhưng mà tôi chẳng bày cho các bạn làm cái này thì phải làm như này hay gì hết, tôi khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu trước khi làm bất cứ điều gì.

Nhưng thành thật mà nói, tôi từng súc vật hơn cả các bạn. Tôi chỉ không cần suy nghĩ mỗi cái không trả tiền thuê nhà hàng tháng thôi, cũng hơn khối người nhưng mà tôi cũng đã từng rất súc vật và khổ sở vì không xin được việc đấy.

Vậy nên nỗ lực đi. Nỗ lực đi các bạn rồi sẽ thành công thôi.