Cũng đã lâu rồi tôi không còn cảm thấy phải cố gắng để làm hài lòng người khác nữa, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng giữ được phong độ 24 trên 24, có lúc cũng mất phong độ tạm thời. Người bạn chân thành là người luôn bên ta dù cho ta có thế nào, dù mới sáng sớm ta là ông hoàng, tối đến thì rệu rã như 1 kẻ không nhà, thì họ vẫn mỉm cười chào đón, vì họ biết đấy vẫn chính là tôi chứ chẳng phải ai khác. Đã lâu rồi tôi không còn cần những lời tán dương từ người khác nữa, vì giác quan thứ 6 luôn nói cho tôi biết người nào chân thành, người nào không. Bởi vì tôi không đối xử với người khác theo địa vị, danh vọng, tôi có thể hôm qua nở nụ cười với bạn, hôm nay lại vờ như không quen, bởi vì đó không phải cảm xúc thật, cảm xúc ấy tôi thấy nên dành cho những người bạn chân thành thì hay hơn.

“Tốt ngiệp đại học cũng giống như chiếc dép hay đôi giày, không quan trọng chúng ta mang dép lào hay giày Nike, Jordan…., quan trọng là chúng ta chọn đi con đường nào.”