Câu nói của Lỗ Tấn “kì thực trên thế giới làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” cũng giống như cuộc đời của mỗi người ở nhân gian này. Cứ mỗi ngày vương ra thế giới ngoài kia một tí chắc chắn sẽ học được những điều hay và có những kinh nghiệm để đi hết quãng đời tạm bợ này.

Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất. (Sống mòn- Nam Cao)

Người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa (Chí Phèo-Nam Cao)

Kẻ mạnh không phải kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. (Sống mòn-Nam Cao)

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông mình hơn. (Henry Ford)

Trích Nhà giả kim

-Sẽ không ai có thể thoát khỏi trái tim mình. Vì vậy tốt nhất hãy lắng nghe những điều nó muốn nói.

-Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó.

-Một người được yêu thương chỉ vì họ được yêu thương. Không cần có bất kì lý do nào cho việc yêu thương cả.

Đời hoa tuy ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng ôm lấy mùa xuân.

Có thể thời gian không chữa lành được những vết thương, nhưng nó sẽ mặc vào trái tim bạn một mảnh áo giáp.

Thử thách là trạng thái bình thường của cuộc sống, nhưng nếu bạn bước qua nó, bạn sẽ hạnh phúc và suôn sẻ.

**Mọi thứ đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.**

Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy. (Nguyễn Ngọc Tư)

Đàn bà, lên nhằm một lần đò là mất hết niềm tin vào sông nước...

Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. (nữ nhà văn Mĩ Helen Keller)

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Nhật kí Đặng Thùy Trâm)

Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. (Lép-Tôi-xtôi)

Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất nhiều thứ quý giá khác nữa. (sách Dám thành công)

Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp. Người này co thì người kia bị hở. (Nam Cao)

Phải chăng cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay cả khi còn sống. (Noc-man Ku-sin)

Ai cũng muốn làm điều gì đó thật lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ. (Fran KA.Clark)

Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết vàng mà đời rơi vãi. Hãy nhặt lấy chữ của đời mà góp nên trang. (Chế Lan Viên)

Đóa hoa có thể nở rộ trong nghịch cảnh là đóa hoa hiếm có và đẹp nhất. (Hoa Mộc Lan)

Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. (Mark Twain)

Nếu cuộc đời này mà dễ dàng thì người ta đâu đến thế gian này bằng tiếng khóc.

Hãy sống theo cách bạn muốn. Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ

Nội tâm con người, nếu không phải trồng đầy hoa tươi thì cũng chất đầy cỏ dại.

Họa hoằn (tính từ): rất hiếm “họa hoằn lắm hai người mới gặp nhau”

Lưu niên: lưu lại theo năm tháng

Diệu cảnh: cảnh đẹp tuyệt trần

Toàn bích: hoàn hảo, không chút khiếm khuyết

Bảng lảng: (ánh sáng) lờ mờ, chập chờn, nhàn nhạt

Hàn hoằng: nghiên mực

Doãn mục: chỉ sự diệu dàng, nghiêm trang

Hú du: ấm áp, hòa nhã

Cửu kỳ: chín ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu

Tu hộ: xinh đẹp

Hách nhiên: vẻ mặt hồng hào, tươi sáng

Đích lịch: ánh sáng rực rỡ của ngọc trai

Úc du: ngọn lửa

Yểu muội: sâu tối, mịt mờ

Trừng mục: hòa nhã, an tĩnh, nghiêm trang

Thanh tễ: tiết trời sáng sủa

Thanh diệu: trong trẻo, ánh sáng rực rỡ

Uyên đại: nơi u tối phủ màu xanh rêu, ý chỉ sơn cóc

Thiên miên: xanh tốt um tùm

Lam tụ: khí núi bốc lên

Tố khổ: vạch cái khổ của mình ra nhằm kết tội, lên án kẻ đã gây ra

Hoang liêu: hoang vắng và hiu quạnh

Diễm tình: mối tình đẹp

Mộ luật: cuối năm, thường dùng để chỉ mùa đông

Trạc chi: thnasg 5, tháng 6 âm lịch, trời mưa to

Tháng manh sinh: tháng 4, thời điểm mà cây cối sinh sôi, đâm chòi

Ánh mắt của kẻ thất vọng trông như thế nào?

“Năm đó, những nhà giàu có đi qua những con đường đầy xác người chết đói, họ chứng kiến mà tởm trong lòng sau đó ói ra. Những người đói thấy thế liền chạy tới ăn bãi ói người giàu vừa ói” (trích sách “nạn đói năm 1945 ở Việt Nam”)