\*Cốt truyện : nhân vật chính tên Đạt, có một cô bạn là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ hồi nhỏ tên Linh. Đạt là một người thông minh, từ nhỏ cậu luôn đứng đầu lớp và ước mơ được học ở Đại học Bách Khoa danh giá. Nhưng trong những năm cấp 2 ngỗ nghịch của tuổi học trò, Đạt lại gia nhập vào một hội đua xe trái phép cùng các thanh niên trên phố. Một ngày nọ bố Đạt được thăng chức lên trưởng phòng nên ông muốn đón cả gia đình lên trên thành phố ở để tiện cho công việc. Đạt muốn tổ chức chia tay cùng hội thanh niên đua xe, nên Đạt mượn xe máy của mẹ và rủ các thanh niên đua ngay trên thị trấn của mình. Vì quen đường nên Đạt đi rất nhanh, không may cậu tông phải một người phụ nữ (trùng hợp thay chính là mẹ của Linh) đang băng qua đường khiên cô ôm chân và rên khóc. Vì sợ quá nên Đạt dựng xe lên phóng thật nhanh đi chỗ khác. Kể từ ngày hôm đó Đạt sống trên thành phố và cố gắng quên đi sự việc đã xảy ra. Nhưng nỗi day dứt trong cậu không thể nào nguôi ngoai, không đêm nào cậu không nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ đó. Cậu chỉ còn biết cách vùi đầu vào game online, những ngày đi học ở ngôi trường cấp 3 mới cậu cũng không thèm chơi với ai, điểm số dần dần bị tụt xuống, cuối cùng cậu chỉ vừa đủ điểm đỗ vào ngành IT1 thấp điểm nhất của bách khoa. Kể từ sau kì thi đại học, cậu ngày nào cũng chơi game online tới tờ mờ sáng khiến lúc nào cậu cũng trong cơn mơ màng, không biết đâu là thực đâu là ảo. Sau mỗi lần thiếp đi những giấc mơ của cậu ngày càng trở nên ghê rợn và trân thực đến kì lạ…

Chap1 (Giấc mơ đầu tiên) : Tìm kho báu

-Nếu bị quái giết :

-> (Tỉnh dậy) : Thì ra đó chỉ là giấc mơ, người mình toát hết cả mồ hôi rồi

-> Chắc mình nên ngủ tiếp thôi, mai còn phải đến trường điểm danh OOP nữa, thầy này dữ lắm.

-Nếu chiến thắng -> mở rương -> phát hiện ra đó chỉ là cái bẫy -> chết

->MÌNH MẮC BẪY RỒI ! AHHH !

-> (Tỉnh dậy) : Thì ra đó chỉ là giấc mơ, người mình toát hết cả mồ hôi rồi

-> Chắc mình nên ngủ tiếp thôi, mai còn phải đến trường điểm danh OOP nữa, thầy này dữ lắm.

Chap2 : mê cung nhà xe

(Thoại bắt đầu game : Lái xe thật nhanh về nhà để chơi game nào, lối ra ở kia rồi, mình chỉ cần đẩy những chiếc xe trước mặt ra chỗ khác thôi, dễ ẹc…)

-Sau khi giải mê cung :

-> (Chèn Sound tiếng còi xe và tiếng đâm xe) AHHHHHH!..

-> Lại là giấc mơ đó nữa sao, dạo này mình bị làm sao vậy nhỉ ?

-> Mình phải mau đến trường thôi…. (dẫn tới chap3 )

Chap3 : trò chuyện với gái

-(Thoại bắt đầu chap3) Điểm danh xong rồi, trốn lên thư viện ngủ thôi.

-(Gặp gái ở cửa thư viện) (Phần hội thoại chính của chap)

-L : Đạt ơi ! Phải Đạt đấy không ?

-Đ: Ơ, cậu là ?

-L : Tớ là Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Osas. Đùa thôi, tớ là Linh đây, quên rồi à.

-Đ : À, chào Linh, lâu quá không gặp.

-L : Tớ biết thế nào cậu cũng đỗ được vào bách khoa mà, nên tớ cũng đăng kí vào đây đấy, chúng mình lại được học gần nhau như ngày xưa rồi nhỉ.

-Đ : Ừ, vậy tốt quá.

-L : Trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ, mà lâu ngày không gặp nhìn cậu phế quá

-Đ : Không có gì đâu, dạo này tớ hơi khó ngủ ấy mà, với nữa là tớ thường xuyên gặp ác mộng

-L : Cậu thử kể cho tớ nghe xem nào, tớ có học qua một khóa tâm lý học dài 5 phút trên tiktok đấy

-Đ : Tớ thường mơ đi mơ lại giấc mơ mình chiến đấu với quái vật rồi bị đánh bại, nếu không thì lại là giấc mơ tớ bị tai nạn xe máy.

-L : Cậu mắc phải bệnh về tâm lý rồi, đi gặp bác sĩ đi, bệnh này nguy hiểm lắm cậu đừng chủ quan.

-Đ : (Nỗi dằn vặt trong Đạt lại xuất hiện, cậu không khỏi tò mò về mẹ Linh – người bị câu tông phải trong quá khứ) Mà tớ nghe nói mẹ cậu bị xe tông mấy năm trước, cô có bị sao không?

-L : Mẹ tớ bị gãy chân thôi, giờ khỏi rồi

-Đ : Chắc cậu hận kẻ gây tai nạn lắm nhỉ, hắn còn bỏ chạy cơ mà

-L : Ừ lúc đó mình giận lắm, nhưng trong cái rủi có cái may, sau khi đưa mẹ mình vào viện chữa trị thì cả nhà hay tin chuyến bay của mẹ mình hôm ấy bị khủng bố giật quyền kiểm soát và tông thẳng vào tòa tháp đôi ở Mỹ. Nếu không vì việc này, chắc mẹ mình chẳng còn ở trên thế gian nữa. Nên mình chẳng cảm thấy giận kẻ đó nữa.

-Đ : (Nghe vậy, lúc này Đạt mới có đủ dũng khí để nhận hết lỗi lầm của mình, Đạt về quê nhận lỗi với gia đình của Linh, và đi gặp bác sĩ tâm lý. Cuộc sống của Đạt dần trở về bình thường…)