+) 27/11/2011

Tình yêu đó là gì?

Tôi đã từng yêu nhưng tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi này.Vì sao vậy chứ không phải là tôi chưa yêu thật lòng,mà thực chất thì tôi cũng không thể giải thích được vì sao như vậy nữa?

Tôi đã trải qua hai mối tình, mỗi mối tình đều cho tôi một cảm giác khác nhau.Mối tình đầu tôi đã yêu nhưng mà chỉ có tôi trao đi và chờ đợi sẽ được trao lại nhưng không.Khi yêu cần cả ở 2 bên chứ không chỉ ở riêng mình ai cả và tôi biết được rằng tôi và người đó quá khác biệt với nhau rất nhiều và trái ngược nhau về mọi mặt.Cũng như ở nơi đó tôi không cảm nhận rằng tôi được yêu.Rồi sau đó tôi với người đó chia tay.Đó là tình cảm lần đầu tiên tôi cảm thấy chân thật và nó đã làm tôi qua đau.

Lúc đó tôi thấy rằng tình yêu là như vậy sao?Lúc đầu thì đó là ngọt ngào nhưng mà cay đắng thì lại ở phía sau đắng cay tới tột cùng.Nhưng cũng chính vì như vậy mà sau đó là tôi đã cảm nhận được sự ngọt ngào thật sự của tình yêu mà tôi trao đi và tôi cũng được người ta trao cho tôi!

Ở bên cạnh người đó tôi cảm nhận được hạnh phúc,ấm áp và bình yên!Và chứng minh được câu:”Ghét của nào trời trao của ấy”.

Cảm giác về lần gặp mặt đầu tiên của tôi khi gặp người đó thì thực sự rằng không có ấn tượng gì cả.Mà lần đầu tiên tôi gặp người đó thì là cùng với một người cùng phòng người đó đúng hơn.Thực sự lúc gặp tôi rất ghét cái phòng đó thứ nhất là có 3 thằng con trai và một chị gái của hắn ở cùng phòng.Hix ở đâu ra tự dưng cô chủ nhà lại đi mở thêm cái phòng đó làm gì cơ chứ.Mà đã thế lại ở đâu ra ba cái tên trông chẳng ưa được tý nào vậy cả ba tên đều hút thuốc chứ, không chỉ có hút thuốc lá mà cả ba tên đều hút cả thuốc lào nữa chứ rồi xuống rủ cả thêm mấy anh dưới xóm nữa, ở đâu ra mấy cái tên chết dẫm thế này nhỉ?(đó là cái cảm nhận lần đầu khi gặp người đó).

Tôi thì vốn đã ghét người hút thuốc thì chớ lại còn khi mà ngửi khói thuốc một lúc là dễ bị ốm ngay,tôi ghét khói thuốc và cả những tên hút thuốc.Nhưng cái tính tôi thì dù có ghét tới đâu đi chăng nữa mà tôi đã quen là tôi phải bắt không được hút thuốc nữa vì hút thuốc có hại cho những người xung quanh và chính cả người hút thuốc nữa chứ.Thế là tôi với cái tính cách đó bắt đầu gây sự với những tên mới đến,ai bảo dám hút thuốc trước mặt tôi mà lại còn chêu chọc tôi nữa chứ.Ức không chịu được, thôi cố gắng nói chuyện xong rồi để còn bảo mấy tên đó bỏ thuốc đi chứ.Hix(Lúc đó chỉ muốn đánh cho mấy tên đó một trận thôi ah).Thế là khi tôi đã quen với mấy tên đó là bắt đầu thực thi chính sách ngăn cản hút thuốc.Công nhận mấy tên này hình như nghiện thuốc rồi hay sao ý mà cứ sáng sớm ra là đã dậy cầm diếu hút thuốc lào rồi ăn cơm xong là hút thuốc,ngủ dậy là hút ,đi học về là hút,đó mới chỉ tính thuốc lào chưa tính tới thuốc lá rảnh tay chân là châm hút ngay tức khắc mà mấy tên này đâu có to béo tý nào đâu tên nào cũng như que củi cả ý chứ.Thế là cứ mỗi lần tôi nhìn thấy bất kể tên nào trong phòng mà hút thuốc là y rằng bị tôi đập hoặc nói cho một trận.Hix.Thế mà có tên nào chịu bớt hút đâu nhìn thấy mặt là y trang thấy hút thuốc lúc đó,mà chẳng hiểu tại sao cả ba tên ấy tôi đối xử như nhau chứ có để ý tới tên nào đâu chỉ có hắn là tự dưng sau đó thì thấy hơi khác thôi,nhưng kệ chứ chắc hắn có chuyện gì đó nên khác kệ chẳng quan tâm.Nhưng phải giờ tôi nhớ lại tôi mới thấy rằng hắn ta khác thiệt hay xuống xóm mà cứ xuống là kiểu gì cũng rẽ qua phòng tôi hỏi rồi ngồi tý lại về phòng luôn.Tôi lúc đó khờ thiệt không biết tý gì cứ thản nhiên thôi coi đó là bình thường nên không thèm quan tâm kệ.Rồi sau đó chúng tôi cuối tuần là hay chơi bài vui hoặc là xem phim trên phòng hắn chứ,thỉnh thoảng chẳng hiểu sao khi ngồi đánh bài con em tôi với mấy tên kia cứ cười khúc khích tôi hỏi thì hết viện cớ này tới cớ kia nhưng mà tôi không thấy có gì đáng cười cả mà hắn ta cũng thế có lúc cười mà có lúc không.(Về sau tôi mới biết là hắn ta cứ ngồi cạnh tôi vì tôi đánh bài tồi lắm không có hắn chịu trận hộ tôi chắc tôi phải quỳ sưng đầu gối rồi.)Thế mà cứ cười khanh khách là lần nào cũng là tôi và hắn đánh cuối là hắn đều thua tôi cả.Rồi bao lần tôi nói chuyện với hắn ta những chuyện nào hắn ta hút thuốc nè rồi cả chuyện ăn nói của hắn nữa chứ tôi kêu không thấy được tý gì rồi kêu hắn ta phải thay đổi đi.Tôi nhớ có một lần tôi đang nấu cơm hắn xuống chơi lúc đó hắn mới hút thuốc xong nên tôi đã mắng hắn và nói chuyện nhe nhàng nữa chứ lần đầu tôi thấy tôi nói chuyện kiểu đó.hix.(nghĩ lại mà thấy buồn cười thật đó).

Tôi bảo :”Sao ông hay hút thuốc nhiều vậy ,hút thuốc có gì tốt đâu mà cứ hút chứ,hút thuốc có hại cho sức khỏe đó,mà mẹ ông có biết ông hút thuốc không?không sợ mẹ ông mắng ah?….”Hắn ta nằm ra giường bảo là buồn ,chán nên mới hút thôi,hắn còn bảo mẹ hắn còn không cấm hắn hút thuốc được nữa chứ tôi thì làm gì mà bảo được hắn ta bỏ thuốc.Hắn còn nói chứ có lần mẹ hắn bảo hắn không được hút thuốc hắn đã bảo với mẹ hắn là:”kệ tôi không liên quan gì tới bà”.Tôi lúc đó rất giận hắn sao lại có thể nói với mẹ hắn như vậy chứ mẹ hắn muốn tốt cho hắn mà nên tôi đã mắng cho hắn một trận .hix. Ở đâu ra cái tên như vậy chứ ghét thật đó.(Chỉ muốn tẩn cho một trận no đòn thôi).Mà tự dưng tôi lại không đánh hắn ta mà lại nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn chứ?Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại ngồi đó nghe tôi nói với hắn nữa chứ.Sau đó tôi có nghe mấy chị trong xóm nói ý với tôi rằng hắn thích tôi,tôi nghĩ dở hơi thiệt hắn sao mà thích tôi được chứ chắc các chị ấy đùa thui kệ .hihi.Nhưng tôi sau đó cũng phải công nhận ngồi nhiều lúc nghĩ cũng hơi lạ nhiều hành động của hắn lạ sao ý,nhưng sau đó tôi nghĩ mình khéo tưởng tượng ghê ai mà hâm khi thích mình chứ,ngồi đó mà mơ đi hâm dễ sợ.Rồi tôi trở lại bình thường chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả,có một lần ngồi đánh bài với hắn và các chị thì lần đó đúng tôi mới ngỡ ngàng và ngại chín mặt luôn ý.Hix. Rồi sau đó là bao nhiêu chuyện nữa chứ,có lần tôi bị đau dạ dày quá mà không có thuốc uống đứa em trong xóm nó có mật ong và bột nghệ nó pha cho tôi uống chứ hix.Tôi ghét nhất ăn mật ong dù tôi thích ăn đồ ngọt thiệt,vậy mà còn có bột nghệ sống nữa chứ cái thứ đó mà tôi phải ăn lần sau thì tôi chỉ có chạy thôi.Lúc đó đứa bạn cùng phòng cho tôi ăn món đó tôi chịu không nuốt được có ăn tý bằng đầu đũa thui tôi đã phải uống nguyên cốc nước không là tôi cho ra luôn nên miếng thứ 2 nhất quyết tôi không ăn.Rồi hắn xuống hắn bảo để hắn giúp đứa bạn tôi chứ,(con ranh thế mà nó đưa cho hắn ta thiệt).Tôi nhất quyết không ăn dù có chết, hắn nói mãi nhưng tôi thì nhất quyết không,chẳng hiểu sao lúc đó hắn nói nhỏ với tôi là nếu tôi ăn hết chỗ đó thì hắn hứa sẽ ít hút thuốc hơn.Hắn chơi được lắm tôi nghĩ nếu hắn ta hút ít thuốc hơn được là tốt mà tôi cố gắng ăn hết chỗ đó là tốt cho tôi chứ có sao đâu thế là tôi đồng ý tôi ăn một lèo hết tới hai cái thìa mật ong với bột nghệ đầy ăn xong uống vội cốc nước không sợ cho ra hết trơn.Hix mọi người ngồi đó thấy thế ngồi cười bảo :”Đấy vào tay của Th có khác,T không bằng Th rồi nha”.Cái T còn vè theo nữa chứ:”Đấy em cho nó ăn có một tý bằng đầu đũa mà nó uống tới một cốc nước đằng này ăn hết nửa cóc mới chỉ cần có cốc nước thui ah.” Đúng lúc đó chẳng hiểu sao ngại chỉ biết lúp sau hắn ta cho đỡ phải nhìn thầy mọi người thui ah.hixhix.Mà công nhận chiêu của hắn có tác dụng thiệt.Và sau đó tôi với hắn cũng vẫn nói chuyện nhưng hắn hay nhắn tin cho tôi lắm.Nhiều lúc thấy hắn không nhắn tin cũng thấy buồn buồn thôi.(nghĩ đang có ngươi nói chuyện mà không có nữa buồn thiệt.hihi)Rồi có tối đội tôi sinh hoạt và tôi phải đi tuyên truyền bên trường hắn mà khi đi tuyên truyền thì nguyên tắc là không được nhắn tin và gọi diện gì cả.Thế mà hôm đó hắn nhắn tin tìm tôi chứ tôi bảo tôi đi tuyên truyền nên không nhắn tin được nhưng lại quên không gửi hix,tới lúc tuyên truyền xong tôi mới xem điện thoại thì mới biết là quên chưa gửi mà hắn còn nhắn mấy cái tin nữa chứ,hắn kêu là chắc tôi không thích nói chuyện với hắn chứ gì,chắc tôi ghét hắn lắm,chắc hắn làm phiền tôi nhiều rồi.Ôi trời thế là tôi vội xin về xin lỗi hắn (mà chẳng hiểu sao tôi lúc đó lại như vậy chứ?) nào ngờ đâu về tới xóm định xin lỗi hắn thì hắn ta còn có cái kiểu giận người khác không thèm nhìn mặt không thèm nói chuyện chứ .Tôi lần đầu tiên đi cố tìm cách nói chuyện với một tên con trai mà tôi lại làm cho hắn hiểu lầm nữa,tôi còn cố làm cho hắn cười nữa chứ.Ức,đã thế mà hắn ta có thèm nhìn mặt tôi đâu lại còn chêu tức tôi bằng cách hút thuốc ngay trước mặt tôi chứ .Tôi đã cố nhịn nói nhẹ với hắn là đừng có hút thuốc mà hắn không thèm nghe lại còn chê tôi làm phiền nữa hix.Lúc đó thì tôi chịu hết nổi rồi tôi không thèm xin lỗi lầm gì cả (cớ sao mình lại dở hơi vậy chứ hắn với tôi có quan hệ gì đâu dở hơi thiệt) tôi bực mình về phòng thay đồ rồi sang phòng đứa em tôi ngủ nữa chứ.(lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại bực mình vì hắn ta như vậy nữa).Rồi anh H bạn hắn vào xóm chơi ngồi ở phòng em tôi ngồi nói chuyện vui vẻ và anh hỏi sao không thấy hắn đâu,tôi vẫn cái bộ dạng bực tức ấy ko nói gì,khi mọi người nói anh ấy biết,anh ấy chêu hắn,dụ hắn ta xuống phòng tôi nữa chứ,tôi giận không thèm nói chuyện luôn kệ hắn.Hắn ta biết bị anh H lừa nên hắn xuống đánh anh ấy túi bụi luôn rồi hắn định về phòng hắn thế là anh H bắt ngồi lại(hix về thì về luôn đi ai cho ngồi ở đó chứ).Rồi mọi người chêu một lúc thì mọi người lấy cớ đi hết để tôi ở phòng và hắn cứ ngồi đó(hix ai muốn ngồi với hắn đâu hắn về thì cứ về ngồi lại làm gì?).Hắn nói chuyện với tôi chứ,hắn cố chêu cho tôi cười,tôi tức không thèm nói chuyện không thèm cười kệ hắn luôn, rồi hắn bảo hắn xin lỗi,bảo tôi tha lỗi cho hắn .Tôi bực quá liền bảo :”lúc người khác muốn nói chuyện thì không thèm nói,lúc người khác muốn cười thì không cười,giờ không muốn cười lại bắt người khác phải cười!”hix.Hắn ngồi mãi không làm gì được khi em tôi về phòng thì hắn đành thôi về phòng hắn vậy (nhìn lúc đó hơi tội nhưng tôi đang tức thì cho đáng đời).Về tới phòng hắn nhắn tin xin lỗi mãi hihi.Hắn nhắn mấy tin nhắn làm tôi cười,tôi hết giận hắn rồi nhưng mà nhắn tin lại vẫn tỏ ra là giận hắn lắm hjhj,ai bảo đi bắt nạt tôi cơ chứ.Và cũng chính tối hôm đó lần đầu tiên hắn tỏ tình với tôi nhưng bị tôi vô tư quá tưởng đùa,đùa lại hồn nhiên vô cùng.Mà hắn ta đổi cách xưng hô nha hắn không xưng là tôi với bà nữa mà là Th với Th.hix.Về sau tôi để ý lại mới biết hắn nói thiệt hắn bảo:”Có một thứ quan trộng nhất của Th muốn tặng cho Th,Th đừng từ chối nha!Đó là trái tim của Th!”.Ai ngờ tôi hồn nhiên quá bảo:”thôi tôi không giám nhận đâu tôi tối ăn nhiều lắm rồi dù tim sào giá ngon thiệt nhưng tôi không ăn được nữa.”.hix Tôi tưởng tôi làm hắn giận chứ,nào ngờ hắn ta không từ bỏ hắn ta vẫn tỏ tình với tôi nhưng 3 ngày đầu hắn tỏ tình với tôi đều bị tôi dội gáo nước lạnh chứ.Ai biết được đến ngày thứ 4 hắn vẫn tỏ tình với tôi và tôi đã nhận lời hôm đó.Thực sự tôi cũng không biết tôi yêu hắn ta từ khi nào nữa chỉ biết rằng ngày đầu tiên khi hắn tỏ tình tôi chỉ có cảm giác hơi hồi hộp và thấy hơi sợ.ngày thứ 2 thì tôi thấy hồi hộp và có cảm giác lạ nhưng chưa giám khẳng định là có yêu hắn hay là gì nữa,ngày thứ 3 thì vừa cảm giác hồi hộp vui vui nhưng vẫn chưa giám chắc tới ngày thứ 4 (15/12) thì ngồi cạnh hắn lúc đó thấy hạnh phúc và thấy ấm áp lúc đó tôi mới cảm nhận rằng đúng tôi đã yêu hắn rồi.(Đúng là :”Ghét của nào trời trao của ấy”.)Mà hắn ta có kiểu cười tôi phải công nhận rằng những ngày đầu nói chuyện tôi chỉ kết ở hắn có điệu cười làm tôi không thể nào quên được.Nụ cười đó rất vô tư,rất hồn nhiên chứ cứ như đứa trẻ vậy ý,tôi mà tức cái gì nhìn thấy là hết giận liền ah.hihi

Khi tôi nhận lời anh ấy rồi anh ấy bảo nếu mà lúc đó tôi không nhận lời thì anh ấy xin rút luôn vì tôi đã từ chối anh ấy nhiều như vậy thì chắc là tôi không hề yêu anh ấy.Và tôi thật sự hạnh phúc khi có anh ấy ở bên,lúc tôi buồn anh ấy chia sẻ với tôi,khi tôi vui anh ấy cũng cùng tôi chia sẻ.Khi tôi gặp chuyện anh ấy đã đưa cánh tay ra giữ chặt lấy tôi,cho tôi một bến bờ bình yên,an toàn!

Nhưng không ai biết trước được chữ ngờ tôi khi yêu anh ấy thì nhận được rất nhiều,tôi hạnh phúc bên anh ấy,tôi cảm nhận được sự quan tâm,chăm sóc,sự yêu thương ngọt ngào.Tôi ở cạnh anh ấy là một màu hồng đang mở ra trước mặt,tôi không mong muốn gì hơn.Những ngày có anh ấy ở bên thật hạnh phúc!Nhưng màu hồng đó chỉ có thể kéo dài được một tháng thôi và rồi giờ đây với tôi chỉ có màu đen thôi.Cũng tại do chính tôi đã không biết trân trọng nó,tôi đã để nó trôi qua như vậy.Tôi đã không cố gắng hơn nữa để bảo vệ nó.Chỉ vì tôi mà chúng tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi chỉ làm bạn thôi!

Cái chữ bạn kia sao dễ nói vậy nhưng làm thì khó lắm!Đó chính là tình yêu!(Cảm nhận của riêng tôi)

+) 30/11/2011

Đã lâu lắm rồi đúng không anh?Nó và anh đã xa nhau được gần năm rồi,tình cảm của anh giờ như thế nào rồi nhỉ?Anh còn nhớ tới nó(con bé ngốc) trong xóm trọ kia không?

Con bé đã ngốc nghếch không nhận ra tình cảm mà anh dành cho nó để nó có thể trân trọng hơn nữa cho tới khi nó biết rằng nó với anh không thể tiếp tục cuộc tình đó thêm nữa và lúc đó nó mới thấy hối hận rất nhiều.Anh có biết không con bé ngốc đó vẫn yêu anh rất nhiều đó nó nhiều đêm vẫn mơ thấy anh,nó vẫn tưởng rằng anh vẫn bên cạnh nó.Nó đã bao đêm nằm mà khóc cho tới khi ngủ lúc nào mà không biết nữa và sáng ra chỉ biết rằng gối của nó đã ướt đẫm thôi.Nó đã tự hứa với bản thân sẽ quên anh đi để có thể trở lại làm cô ngốc ngày nào vẫn cười nói vui vẻ và thật lắm mồm như chú chim non học hót vậy nhưng không thể anh ah.Giờ đây nó không thể ngốc như trước được nó chỉ cảm thấy cô đơn và buồn thôi!Nó đã lao vào công viêc và cố gắng học tập nhưng vẫn không được khi nó cố để cho bản thân không thể nhớ tới anh thì nó lại nhìn thấy hình bóng của anh khắp nơi, nó chỉ có thể làm được là để nước mắt của nó không rơi thôi!

Anh còn nhớ không cách đây gần một năm chính vào thời gian này nó có anh ở bên.Nó đã thấy hạnh phúc và cứ vô tư sống trong cái cảm giác đó mà nó không nhận ra rằng chính anh đang làm cho nó hạnh phúc.Nó cứ ngốc nghếch như thế đó và anh cứ ở bên cạnh nó,quan tâm tới nó,đúng chưa có con bé nào ngốc hơn nó nữa.Cũng nhờ có anh đã ở bên cạnh nó trong lúc nó gặp khó khăn nhất không có anh chắc nó đã phải một mình chịu đựng chuyện đó rồi và không biết nó sẽ làm gì lúc đó nữa.Chính vì thế mà nó càng yêu anh nhiều hơn nữa,nó càng cần có anh ở bên nó hơn bất kì ai.Nhưngcũng chính nó đã đẩy anh rời xa nó để bây giờ thì nó chỉ còn có biết ngồi đây và nhớ về anh thôi!Ngốc quá phải không anh?Nó vẫn ngốc thế đó,mà là ngốc nghếch để yêu anh trong câm nặng mà không hề có anh ở bên cạnh nó nữa rồi,nó chỉ cô đơn mà ngồi đây thôi để cho nỗi nhớ cứ ăn mòn dần tâm trí nó,trái tim của nó giờ đây đã đóng băng lại với cái tình cảm đó rồi.

“Anh ah!Đang vào đông rồi đó anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!Anh đừng có mặc như trước nhé! Năm nay không lạnh như năm trước nhưng anh đừng mặc như vậy nữa anh hãy mặc ấm vào thời tiết năm nay độc lắm đó.Anh cũng đừng hút nhiều thuốc nha!Anh hãy bỏ thuốc đi nhé!”Nó chỉ biết là nói như vậy thôi nhưng nó không dám nói với anh vì giờ đây nó không là gì của anh cả.Nó không dám nói vì nó sợ rằng khi nó nói ra thì sự che đậy của nó trong suốt thời gian qua là vô ích và nó không đủ can đảm để làm thế được nó sẽ khóc tiếp mất thôi!Giờ đây nước mắt của nó đã rơi quá nhiều rồi nó không muốn rơi thêm nữa và làm anh phải khó xử.Nó chỉ dám đứng ở nơi xa muốn anh được hạnh phúc thôi!Nó giờ đây sẽ mãi chỉ có thể yêu anh và nhớ anh trong câm nặng thôi!Từ giờ trở đi nó sẽ chôn chặt mãi mãi tình cảm này ở sâu trong trái tim của nó và nó sẽ không bao giờ để tình cảm này của nó có thể dâng trào lên thêm lần nào nữa.Cho nó có thể gọi anh thêm một lần nữa nhé lần này sẽ là lần cuối cùng nó gọi anh thế này:

”Ông cụ non ah!Ngốc mãi chỉ yêu có mình ông cụ non thôi!Dù ngốc không thể bên ông cụ non nữa nhưng ngốc mãi nhớ về ông cụ non của ngốc thôi!Ông cụ non nhớ phải sống thật tốt thật hạnh phúc và ít hút thuốc nhé,hút thuốc nhiều không tốt đâu!Và nhớ đừng bao giờ để mất đi cái nụ cười đó nhé!Ngốc rất thích nụ cười đó của ông cụ non đó!hihi!Yêu ông cụ non rất nhiều!!!”

Giờ đây thì trái tim của nó sẽ đóng lại mãi mãi và nó sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của nó để nó có thể quên đi anh mãi mãi và không đau khổ vì anh thêm lần nào nữa sau này dù có gặp mặt nó sẽ làm đúng như lời của anh nói rằng nó và anh sẽ làm bạn của nhau thôi!Đúng như lời nói khi đó Mặc dù biết rằng làm được điều đó đối với nó thật sự rất khó nhưng nó sẽ cố gắng để có thể làm được!Để anh không phải khó sử vì nó nữa.Nó đã làm anh phải khổ khi yêu nó rồi giờ đây nó sẽ không bao giờ để anh phải nghĩ cho nó nữa .

- Và nó cũng xin lỗi những ai đã dành cho nó tình cảm và cảm ơn các anh đã trao cho nó tình cảm yêu mến của các anh!Nó đã làm cho các anh phải khổ vì nó và chờ đợi ở nó cái tình cảm kia nhưng trái tim của nó đã đóng băng lại rồi nó không dám nhận tình cảm đó từ bất kỳ ai nữa cả.Nó xin lỗi các anh nhé vì nó mà các anh đã để mất đi thời gian và tình cảm của các anh vì nó vì con bé ngốc đó.Nó không muốn làm bất kỳ ai phải đau khổ vì nó nữa đâu chỉ nó đau khổ là đủ rồi!Nó chỉ biết cầu chúc cho các anh có thể tìm được người thực sự tốt để các anh trao cho tình cảm đó và các anh sẽ được nhận lại tình cảm đó!Nếu các anh ở bên cạnh nó thì nó càng có lỗi với các anh nhiều hơn.Trên thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó rất nhiều các anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều khi ở cạnh nó.

Nó xin chúc các anh sớm tìm được người thực sự xứng đáng với các anh, thật sự cần tình cảm của các anh và trân trọng tình cảm đó hơn nó rất nhiều!

+) 1/12/2011

Vì sao vậy?Anh có biết rằng em đã và đang cố gắng quên anh đi không?Thời gian qua nó đã làm cho em cảm thấy mệt mỏi,nó gần như rút hết tâm trí và ý nghĩ của em.Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi em không muốn mình sẽ phải nghĩ tới nó nữa.Vì sao khi em đã có thể từng bước làm được việc là quên anh đi và để cho trái tim này ngủ yên thì anh lại quay lại đây?TẠi sao lại như vậy chứ?Trước kia sao anh lại lãng quên em,bỏ rơi em để em cô đơn và đau khổ một mình.Anh có biết rằng em rất cần có anh khi đó không?Em đã khóc bao đêm ,em đã phải cố kìm nén tình cảm của mình để cho mình không nhớ tới anh nữa,không đau khổ vì anh nữa.Vì em và anh đã biết được một điều rằng em với anh sẽ không thể nào có được kết quả.Em cũng biết chính vì thế mà anh đã lãng quên và đã bỏ rơi em để em một mình phải chịu đựng và cũng là để em sẽ không phải đau khổ thêm nhiều nữa.Em biết vậy nên em đã cố đẩy cái suy nghĩ về anh ra khỏi tâm trí của em.Em đã ngăn cấm nỗi nhớ về anh,ngăn cấm mình không bao giờ được nhắn tin hay lien lạc với anh nữa nhưng đã có không ít lần em không làm được điều đó.Thế thì đã sao hả anh vì em quá yêu anh thôi,vì em không thể nào quên anh được trong tâm trí này dù cho tới tận bây giờ.Em đã cấm chính bản thân mình không bao giờ được nhớ tới anh nữa và mỗi lần khi em không làm được thì em đều hứa với bản thân rằng đó sẽ là lần cuối cùng nhưng không biết đã bao lần cuối cùng rồi mà em vẫn không thể quên được. Rồi bây giờ khi bản thân em đã có thể khống chế được suy nghĩ hay nỗi nhớ về anh thì anh lại liên lạc với em.Vì sao tự dưng bây giờ anh lại làm vậy chứ?Vì sao vậy?Vì sao đến bây giờ anh lại liên lạc với em khi em đã kiểm soát được chính mình,khi tình cảm kia em đã đóng băng nó tại nơi sâu nhất của trái tim em?Để rồi giờ đây nó lại quay trở lại như ngày đầu khi em xa anh,khi em đã mất anh?Và cái tình cảm đó đang cố gắng phá vỡ cái vỏ bọc kia đi để nó lại hiện hữu trở lại đây để em đau thêm lần nữa?Sao anh lại muốn gặp em chứ ?

Em giờ đây rất muốn nhanh được gặp anh nhưng em cũng rất sợ khi gặp lại anh thì em sẽ không kiềm chế được tình cảm của em nữa.Em vừa mừng vừa sợ khi gặp được anh,không biết em có đủ can đảm để đối diện với anh nữa không hay em sẽ chạy chốn anh?Trái tim này của em sợ khi phải có thêm bất kì một sự tổn thương nào nữa vì nó đã nát tan rồi giờ đây chỉ cần một tổn thương nho nhỏ nào thôi thì nó sẽ vỡ vụn ra.Nhưng em cũng không thể trốn được nữa.Tâm trí của em lúc này đang rất hỗn loạn không biết mình sẽ cần phải làm gì bây giờ cả?Thôi đành cứ để cho số phận sẽ quyết định vậy!Nếu mà em và anh vẫn còn duyên với nhau thì em sẽ chấp nhận nó và không ngăn cấm nó nữa,nhưng nếu mà từ đây em và anh sẽ phải xa cách mãi mãi thì em cũng chấp nhận thui.Giờ đây thì phụ thuộc vào duyên phận của em với anh thôi!

+)3/12/2011

Tôi là con người cố chấp khó bảo khó chiều.Tôi chỉ làm theo ý mình mà chưa hề nghe thử ý kiến của ai cả.Tôi là con bé ngang ngạnh ương bướng,tự cao ,tự đại,bảo thủ…Tôi không hề có được một tý điểm gì tốt cả chỉ toàn điểm xấu thôi!Thế thì thử hỏi là ai có thể chấp nhận được tôi chứ?Ngay chính bản thân tôi còn không chấp nhận được chính mình nữa là,vậy sao tôi lại bắt người khác phải chịu đựng chứ? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.

4/1/2012

Cái ngày này năm trước em thật sự không thể quên được em chỉ có thể tìm anh trong nỗi nhớ và em mong chờ anh đến thế nào.Nhưng em chỉ có thể ngồi trong tuyệt vọng mà thôi.Và giờ đây cũng vậy em nhớ về anh nhưng không phải là cái cảm giác của năm trước nữa mà lại là cảm giác nhớ nhung tới ngạt thở.Em không thể chốn mãi được em phải chấp nhận sự thật rằng em vẫn nhớ anh vẫn yêu anh.Nhưng em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được nữa và giờ đây em còn có thêm cảm giác khác về anh nữa đó là em hận chính bản thân mình và hận cả anh nữa.Sao anh giờ đây có thể làm như ậy đối với em chứ?Em vẫn yêu anh vẫn nhớ về anh,anh biết và rồi giờ đây anh muốn quay lại ,nó giống như một trò đùa với em,anh có biết anh làm như vậy em hận anh như thế nào không?Em hận anh khi biết tình cảm em vẫn dành cho anh như vậy mà anh nói với em những lời nói đó.Khiến em cảm thấy rằng anh xem tình cảm của em đối với anh như trò chơi vậy.Còn em hận em sao không thể nào nhớ anh ít hơn yêu anh ít hơn,giận anh ít hơn để có thể quên được anh?