(Nakaupo, tahimik na nag-iisip, nakatingin sa malayo)

"Bakit ganito ang bayan natin? Hirap at sakit ang paulit-ulit na nararanasan. Gusto kong maniwalang may pag-asa, pero parang napakalayo nito. Ang bigat sa pakiramdam...

Noong bata ako, naniniwala akong sapat ang kabutihan para baguhin ang masama. Pero ngayon, tanong ko: paano babaguhin ang isang lipunang sanay sa pang-aabuso?

Ang tatay ko ang gabay ko. Lagi niyang sinasabi: manatiling mabuti kahit ano pa ang mangyari. Pero ano ang napala niya? Nawala siya dahil sa pagiging tama. Ngayon, ako naman ba ang susunod?

Ayokong manahimik, pero natatakot din ako. Ano ba ang magagawa ng isang tao laban sa makapangyarihan? Pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong nakikita. Kung may pagkakataong makatulong, kahit maliit, gagawin ko.

(Tumitig sa manonood, puno ng determinasyon)  
Kung ang pagmamahal ko sa bayan ang magiging dahilan ng aking pagkatalo, tatanggapin ko. Ang bawat sugat at pagkabigo, alay ko sa inang Pilipinas