Společnost a jednotlivec:

Lidská společnost má velmi dlouhou historii, protože lidské bytosti vždy žily spolu už od starých dob. Dnes je jiná doba: žijeme na světě, kde všichni můžou mluvit se všemi, v době globalizace a proto je moc těžké být absolutně sám. Možná je pravda, že internet všechno změnil. Dnes na internetu můžeš hledat skoro všechno a to dovolilo lidem rozmnožit své zkušenosti. Ale to také způsobilo, že se uzavřeli do samoty (v samotě) jako mobilní telefony, které kazí lidské konverzace: dnes skoro vždy lidi mluví s aplikacemi po telefonu, lidi se pořád dívají na mobilní telefony, v metru, v autobusech, dokonce když jezdí autem. A co dělá společnost? Nic, jen stimuluje takové chování, protože to je to, co chce: Společnost existuje právě protože lidé žijou spolu, proto stimulovat internetové připojení mezi nimi je pro ni výhodné. Ale je nakonec samota opravdu něco špatného?

Všichni potřebujou trochu samoty, čas jen pro sebe, aby mohli myslet sami o sobě, rozumět lépe, kdo jsou. Mladí to cítí víc než ostatní. Určitě je důležité být s jinými lidmi, protože mluvit, smát se, trpět, bojovat s nimi je zakladní vlastnost našich životů.

Ale když zůstaneme sami jsme pravě to, kdo jsme ve skutečnosti: když jsme s jinými se chováme jinak, nejsme to my, protože je nevyhnutelné, že někdy se musíme chovat jinak, podle člověka se kterým jsme. My všichni nosíme masku, za kterou schováváme naši pravou identitu. Společnost nám tvoří modely a my cítíme, že máme následovat ty modely, abychom se mohli stát úplnými lidmi. Pravda je, že už jsme úplní, nic nepotřebujeme. Můžeme se stát kýmkoli chceme.

Možná jsem to přehnal, ale pro mě je důležité lépe poznat kdo jsi, kde žiješ, s kým žiješ a jak můžeš žít ve společnosti, aniž by tě kontrolovat : Vždy potřebujeme rovnováhu mezi samotou a společností. Nepotřebujeme pomoc, protože umíme dělat všechno také sami. Naše fantazie nezná mezí.