Mình sinh ra trong một gia đình không biết đến Chúa, từ nhỏ mình cũng được học hành, lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, rồi mình thi đậu vào Đại học một cách dễ dàng, mọi thứ diễn ra với mình rất thuận lợi, mình thấy thỏa mãn và hạnh phúc với những gì mình đang có. Mình chưa biết đến Chúa mà mình chỉ tin vào khoa học, tin vào những điều được chứng minh là đúng, mình tin vào thuyết tiến hóa của Đác Uyn, rằng con người tiến hóa từ con khỉ, chết là hết, mình không tin vào Thiên đường, hay địa ngục, không tin vào Đấng tạo hóa, với mình mọi thứ trong vũ trụ này đều là quá trình ngẫu nhiên của tự nhiên. Mình sống một đời sống bình thường, cố gắng làm những việc mà mình nghĩ là tốt và tránh xa các việc mà mình nghĩ là xấu.

Đến năm 2012, lúc đó mình đang học năm 3 Đại học, trong lúc lái xe về quê, mình đã bị tai nạn giao thông rất nặng, xe mình va chạm với xe tải, mình bị chấn thương sọ não và gãy xương rất nhiều, mình được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, nằm hôn mê bất tỉnh hơn nửa tháng, đến ngày thứ 17, mình mới tỉnh lại. Lúc mới tỉnh lại thì mình cũng chưa nhận thức được gì nhiều, mình chỉ nhớ là xung quanh có rất nhiều người, lúc đó mình cũng chưa nói được. Đó là thời gian khó khăn nhất với mình, mình chịu nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần, mình suy nghĩ rất tiêu cực, mình nghĩ rằng, mình bị như thế này rồi sau này cũng là người tàn phế, nằm 1 chỗ, là một gánh nặng cho gia đình, không còn hi vọng đi học tiếp hay làm được gì nữa đâu. Mình nằm viện điều trị khoảng 3 tháng rưỡi thì được xuất viện về nhà, mình phải bảo lưu kết quả học tập ở trường 1 năm.

Một năm sau, mình quay lại trường để tiếp tục học tập, lúc này mình rất mặc cảm, tự ti vì thấy mình không được bình thường như mọi người, mình không muốn tiếp xúc với ai, suốt ngày mình chỉ lủi thủi đi học rồi về nhà một mình, tự nhốt mình trong phòng vậy thôi, mình sống như một người tự kỷ. Rồi một dịp tình cờ, mình có quen biết với một người chị, chị ấy rất gần gũi, hay quan tâm tới mình, hỏi thăm và chia sẻ với mình. Một hôm, chị giới thiệu mình đến với một nhóm, lần đầu mình đến đây, thấy mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đối xử với nhau như anh em trong một nhà, mọi người cũng quan tâm tới mình, hỏi thăm và nói chuyện với mình. Rồi mọi người chia sẻ với mình về Chúa, về tình yêu của Chúa. Trước đây, mình cũng có nghe về Chúa, nhưng mình chỉ biết về Chúa như một giáo chủ của một tôn giáo, như Khổng Tử, Đức Phật và nhiều vị giáo chủ khác. Khi nghe mọi người cầu nguyện, mình chỉ cười vì mình không tin những gì họ nói, nhưng mình thấy vui vì mọi người cũng có cầu nguyện cho mình, và mặc dù không tin, nhưng mình cũng mong những điều đó sẽ xảy ra với mình. Rồi sau đó, mình có đến nhóm vài lần nữa, lần nào đến mình cũng được nghe mọi người chia sẻ về Chúa, rồi hát thờ phượng Chúa. Một lần, mình đến trong một buổi chia sẻ niềm tin, mình được nghe chia sẻ về Chúa nhiều hơn, mình biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên con người và cũng rất yêu thương con người, nhưng con người đã phạm tội và xa cách Chúa, chính Đức Chúa Jesus đã bằng lòng chết thế để đền tội cho con người, nếu ai muốn nhận được tình yêu thương và sự tha tội của Chúa thì hãy đến với Ngài. Khi nghe được điều này, có một điều gì đó thôi thúc trong tấm lòng của mình, mình cũng muốn nhận được tình yêu thương của Chúa như mọi người ở đây, nên khi nghe được kêu gọi, mình đã mạnh dạn bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Sau khi tiếp nhận Chúa, mình được các anh chị hướng dẫn cách cầu nguyện, là nói chuyện với Chúa, mình về nhà cũng bắt chước cầu nguyện, thực ra lúc đó mình cũng chưa tin là những lời cầu nguyện của mình sẽ được Chúa nghe và nhận lời, nhưng mình cứ thử cầu nguyện xem sao, mình cầu nguyện những điều đơn giản như xin được học giỏi, xin Chúa cho công việc làm thêm, và những điều mình cầu xin lại xảy ra với mình, sau những lần đó, đức tin của mình càng tăng thêm, và mình kinh nghiệm được có một Đức Chúa Trời đang hiện diện và Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của mình.

Đến nay mình tin Chúa đã hơn 3 năm, nhìn lại chặng đường đã qua, mình kinh nghiệm được Chúa đã yêu mình và ban phước cho mình rất nhiều. Trước đây mình rất lo lắng cho việc học tập của mình, vì bị tai nạn như vậy thần kinh mình không bình thường không biết có học được không, có những môn học mình thấy rất khó không biết có vượt qua được không, có lúc mình còn có ý định bỏ học. Nhưng mình cám ơn Chúa, Chúa đã dùng các anh chị em khích lệ, động viên mình những lúc khó khăn nhất, và mình tin cậy Chúa, cầu nguyện rồi Chúa cũng cho mình vượt qua được. Cuối cùng Chúa cũng cho mình tốt nghiệp ra trường và Chúa cũng dự bị cho mình một công việc phù hợp với khả năng và mình rất yêu thích, mà trước đây mình chưa từng nghĩ là sẽ có được. Trước đây, mình là một con người rất nóng tính và hay nói những lời tục tỉu, bậy bạ thì giờ đây, Chúa cho mình biết kiềm chế những lúc nóng giận và biết nói những lời tốt đẹp khích lệ đến mọi người. Mình cám ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã cho mình biết đến và nhận được tình yêu của Ngài, mình cũng muốn chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người khác nữa để mọi người cũng nhận được tình yêu và sự tốt đẹp của Chúa giống như mình.