A chán ghét bản thân a quá. A ghét mình trước giờ sao không làm được gì nên hồn cả, mà làm gì cũng dại dột, sai lầm... Em là người con gái cho a cảm giác được có em, dường như a có được tất cả, tương lai hạnh phúc, cùng những ước mơ được đi khắp nơi cùng em. Mà chưa gì hết a đã đánh e vì một phút nóng giận..A sợ nhất là làm e khóc, sợ nhất là mang cho em tổn thương. A không tin là a lại làm như vậy, đó là điều mà khiến a sợ cả a nữa. A bần thần và mất niềm tin vào cả chính mình. A đã biết một lần đánh em là kinh khủng đến như thế nào, biết cảm giác em sợ và xa lánh a, biết cảm giác a làm tổn thương em cũng giống như a tự tay đập bỏ đi những mục tiêu, ước mơ, mục đích sống của mình...a biết, biết đủ lắm rồi. A còn không thể chấp nhận được mình mà làm sao a có thể xin lỗi em dù cho em đã mở lời nhắc a xin lỗi em, khác nào a mong muốn e hãy tha thứ cho a. A ko xem cách a bên em là để mong em tha thứ là trách nhiệm a phải làm, mà a càng cảm nhận được được bên em là đang mang lại hạnh phúc cho chính anh. Nếu lời xin lỗi có thể bù đắp lại chút gì đó cho em thì a xin lỗi, a xin lỗi, a xin lỗi, a xin lỗi, a xin lỗi, a xin lỗi ... ngàn lần xin lỗi em, từ giờ a sẽ không bao giờ làm vậy nữa

Từ nhỏ đến giờ cuộc sống a làm gì cũng dễ dàng lắm, bị cha mẹ em ngăn cản a thấy hơi hụt hẫng. Mà a nghĩ lại rồi, cuộc đời như game vậy, đang thử thách a ở mức độ khó hơn, càng nhắc nhở a phải mạnh mẽ hơn. Cho là a ảo tưởng sức mạnh, nhưng đừng tự bắt a bỏ cuộc, đừng bắt a đánh mất em