Lại gặp con nhà giàu

Table of Contents

# Lại gặp con nhà giàu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Tóm tắt truyện:Hải Vi: Là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học. Con nhà nghèo, tính cách hiền lành, chịu khó làm việc. Chưa có một mảnh tình vắt vai, bất ngờ gặp những cậu con trai nhà giàu mà cô vốn không ưa nhưng dần dần lại nảy sinh tình cảm. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/lai-gap-con-nha-giau*

## 1. Chương 1

Ngồiở cổng trường đợi con bạn lấy xe chở về. Hải Vi đưa mắt ngắm nhìn những sinhviên tấp nập qua lại.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn là những côcậu con nhà giàu. Họ đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó, chỉ có người mù mớikhông để ý tới. Những chiếc ô tô sạch bóng, chiếc thì sang trọng quý phái,chiếc lại trẻ trung sành điệu, kém hơn là mấy chiếc bình dân và sau cùng là vàichiếc taxi xếp thành một hàng dài để đợi đón các cô ấm cậu ấm.

Vài tiểu thư công tử đã bước vào xe. Nhìn họ, Hải Vicười thầm trong lòng, ít ra thì cách ăn mặc hay trang điểm của họ cũng thật lốbịch, điều này khiến cô thấy vui. Nó chứng tỏ rằng tầng lớp cao không có nghĩalà tri thức cao hơn. Âý vậy mà  Hải Vi đãnhanh chóng bị đả kích bởi sự xuất hiện của cô bạn Phương Lan. Với bộ váy vàngnhạt, Phương Lan lững thững bước tới chiếc xe ô tô mui trần cũng màu vàng. Bêntrong xe đã có một chàng trai trẻ chung ngồi đợi.

Thật là hết sức bực mình với cô này, lần nào cô taxuất hiện cũng làm Hải Vi phải nuốt nước bọt vài lần. Nhà gì mà giàu thế, ngườiđâu mà ăn mặc đẹp và thanh lịch thế, tức nhất là con gái gì mà xinh như tiên nữvậy. Cái gì cô ta cũng có, ông trời thật bất công quá đi. Hải Vi giật mình khinghe tiếng gọi của Mai Thu: “Vi! Mau leo lên chiếc Mercedes này đi, tao chở màyvề tới nhà”.

Hic! Cái con bé này, đúng là không biết xấu hổ mà, nóito như thế làm bao nhiêu ánh mắt đổ về phía nó và sau đó người ta được cười mãnnguyện. Hải Vi không nỡ để cô bạn phải chịu ánh nhìn của mọi người một mình,liền xông ra, leo lên xe. Hai đứa cong mông lên đạp chiếc “Mercedes” về nhà.Vừa đạp được vài vòng thì xe bị tuột xích. Không biết có phải nó phản đối vìtên của nó vốn dĩ là xe đạp chứ không phải Mercedes không? Trong khi hai đứa hìhục lắp xích xe đạp thì những chiếc ô tô đã phóng qua và mất hút. Sao không lànhững chiếc ô tô đó bị chết máy, thủng lốp mà lại là chiếc xe đạp của chúng conbị hỏng? Thê thảm quá trời ơi!

Hai đứa vừa về tới phòng trọ thì lăn ra giường vừa nằm vừa thở như trâu bò. Aibảo ở cách xa trường những 7km, đạp xe như thế lại còn đèo nhau, không mệt mớilạ. Hai đứa đâu phải vì ngu mà không thuê phòng ở gần trường lại chọn nơi khỉho cò gáy này chứ, tất cả chỉ tại chữ …“tiền”. Ở xa như thế tiền nhà, điện nướcgiảm hơn với ở gần 300 ngàn chứ chả ít.

- Tháng này xui quámày ơi. Bếp ga thì hỏng, bóng điện cháy, con “Mercedes” lại suốt ngày thủng xămvới tuột xích. Lại tốn thêm 1 khoản kha khá của tụi mình đây.

- Ừ. Mày yên tâmtháng này tao kiếm được việc làm thêm rồi, chúng mình sẽ đổi đời

- Đổi thế nào đâyVi ơi!!!

- Thì sửa bếp gavới xe đạp. Lại tha hồ mà nấu mì tôm không phải nấu bằng nồi cơm điện nửa tiếngmới chín kia nữa.

- Mày làm tao xúcđộng… nhầm, cứ tưởng mày mua xe đạp với bếp ga mới chứ.

- Để dành tiền màmua cá khô đi. Có bếp ga mới mà không có đồ gì ăn thì có sống nổi không? Có xeđạp mới mà hết tiền gửi xe thì làm sao?

Mai Thu gật gật đầu, Hải Vi nói cũng có lý.

  Hải Vi runrun đưa tay lên nhấn chuông cửa. Tim cô đập thình thịch, tâm trạng lúc nàygiống như kiểu đang ngồi trên ghế nóng của chương trình Ai là triệu phú, chờLại Văn Sâm tuyên bố đáp án câu hỏi thứ 20 vậy.

Có người ra mở cửa, Hải Vi nhanh nhảu: “Cháu đến đểnàm việc ạ, ấy… làm việc ạ”. Cứ run là lại nói vấp với chả nói ngọng.

Cô giúp việc dẫn Hải Vi vào nhà chỉ dẫn công việc cầnphải làm : “Chủ nhà ở đây không thích có nhiều người sống trong nhà nên chỉthuê mỗi cô làm giúp việc. Nhưng công việc quá nhiều, mình cô làm không hết. Vìthế thuê thêm cháu làm việc nửa buổi. Nghe nói cháu là sinh viên?”

- Vâng ạ!

- Cháu chỉ phải làmviệc từ 7h sáng cho tới 11h30 trưa thôi. Công việc của cháu là lau dọn cácphòng thật sạch sẽ và giúp những việc lặt vặt cho cô. Không vất vả lắm đâu. Chỉcó điều người nhà này không thích gặp người lạ trong nhà. Họ cũng không nóinhiều và không muốn nghe nhiều, họ nói 1 lần cháu phải hiểu là mình cần làm gì.Nếu họ không nói cũng phải hiểu ý mà làm theo.

Cái này thìhơi khó đó nha. Nói là phải hiểu, không nói cũng phải hiểu, mình đâu phải bảomẫu đi chăm trẻ dưới 3 tháng tuổi chứ!

Hải Vi thầm than thở trong lòng, nhưng cô đã quyết tâm,dù có phải hy sinh thì cũng quyết kiếm tiền về tu chỉnh con Mercedes, ý quêncon xe đạp(gọi nó là Mercedes mãi quen mồm mất rồi).

  - Nhưngcháu yên tâm, giờ làm của cháu ngoài cô ra thì không có ai ở nhà đâu, ngày cuốituần họ cũng ít khi ở nhà lắm.

  - Vâng!

  Ngôinhà thật rộng, 3 tầng mà có tới 6 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách lớn, 1phòng đọc sách. Những bấy nhiêu phòng mà nỡ bảo là không vất vả lắm, thật làlừa trẻ con mà.

  Hải Vilau dọn phòng đầu tiên ở tầng 3. Phòng này có kiểu trang trí rất đẹp. Mới nhìncũng đoán được chủ nhân của nó là con gái. Chăn gối ga đệm đều màu hồng phấnrất trang nhã, phòng lại có một bàn trang điểm xinh xinh, trên đó có cái gươngkhá lớn. Hạ Vi nhìn vào trong gương.

Ai mà nhợtnhạt xấu quắc vậy trời! Mình chứ còn ai vào đây nữa.

Đúng là nghèo dân thả vào chốn xa hoa trông lại càngthảm hại hơn, bằng chứng là ở nhà Hải Vi soi gương hoài mà chưa bao giờ thấymình trông tệ như bây giờ.

Bỗng có tiếng mở cửa, Vi hốt hoảng cúi xuống lau nhà,mắt khẽ liếc lên một cái thật nhanh rồi cụp xuống. Người bước vào không phải làcô giúp việc.

Hải Vi cúi đầu lễ phép: “Thưa chú, cháu mới tới giúpviệc ạ!”

“Ra ngoài ngay!” tiếng hét ing tai làm Hải Vi tí nữathủng màng nhĩ, vất cả cây lau nhà xuống đất mà cắm cổ chạy. Vài giây sau đã cómặt ở tầng 1, người đã đứng lại vậy mà quả tim vẫn đang chạy diệt dã . (Nó màđứng im thì toi rồi còn gì)

“Cháu…cháu…đang lau nhà, thấy chú, cháu cúi đầu chàohỏi… thế là bị đuổi ra ngoài”. Vi nơm nớp lo sợ nhìn cô giúp việc, chỉ sợ mìnhbị đuổi.

Cô giúp việc cười khành khạch:

- Cháu làm cậu ấytức là phải, người ta cũng chạc tuổi cháu mà gọi người ta bằng chú. Không biếthôm nay sao cậu ấy lại về sớm vậy?

Hải Vi nhớ lại lúc nãy chỉ dám liếc một cái, thấyngười con trai tóc tai, râu ria dài lượt mượt cứ tưởng là già lắm rồi chứ. Mình không nghĩ hắn là con sư tử đã may chohắn lắm rồi, lại còn tự ái cái nỗi gì.

- Cậu chủ đam mê âmnhạc nên trông hơi khác người một tí.

- Khác ở chỗ nàovậy?

Hải Vi không hỏi câu đó đâu nha, mà là thằng cha “sưtử” đó hỏi đấy.

Cô giúp việc lúng túng : “Cậu rất giỏi âm nhạc, ngườithường không được như vậy”.

Hắn dửng dưng như không trước lời nịnh nọt mình, miệngra lệnh: “Dọn cơm trưa đi, tôi đói rồi!”

Đúng là khác người, giống thú hơn, mới  8h30 sáng mà đã đòi ăn trưa.

Hải Vi cùng  côgiúp việc nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Hai người đang nấu nướng toát mồ hôithì nghe thấy tiếng đàn từ trên tầng vọng xuống. Hắn đói sao mà khỏe thế, tiếngđàn vừa nhanh, dồn dập lại to như được phát qua loa nữa. Thể nào hắn tiêu haonăng lượng nhanh thế, nghe cô giúp việc nói hắn mới ăn bát phở lúc 7h30 đấy.

“Thì ra con nhà giàu cũng có đứa ăn nhiều như dân laođộng chân tay nhỉ? Hehe.” Mai Thu phát biểu khi nghe Hạ Vi kể về ngày đầu đilàm thêm của mình.

- Được đó, Vi. Màycưa đổ thằng đó đi. Nhà nó giàu vậy, lấy được nó thì sướng cả đời- Vân Oanh(làbạn thân cùng lớp của Hải Vi và Mai Thu) lên tiếng.

- Mình không thíchnuôi sư tử trong nhà đâu. Vừa xấu xí, hung dữ lại quá kiêu ngạo.

- Đúng đấy, bọn nhàgiàu đó, tụi mình không có sống cùng được đâu. Hoàn cảnh quá là khác biệt.- MaiThu ngậm ngùi.

Vân Oanh là đứa hiểu biết nhất trong ba đứa “đông kylên thành phố”. Mới học năm thứ 2 mà nó đã có không biết bao nhiêu mối tình,trong khi đó Mai Thu và Hải Vi chi biết đến chuyện học, kiếm việc làm.

Oanh ra dáng trưởng bối giảng giải: “Hai đứa mày phaithay đổi đi. Ai đời sắp ra trường tới nơi mà vẫn không kiếm được người yêu”

- Thay đổi kiểu gì?

- Con trai giờ chỉ thích 3 loại con gái. Thứ nhất luôn làxinh đẹp. Cái này khỏi cần nói tụi mày cũng biết là mình không có rồi đấy.

Đã bảo khỏi cần nói mà sao vẫn nói ra. Hic

- Thứ hai là loạicon gái cá tính. Riêng khoản này thì tụi mày phải được giải đặc biệt đó.

Mai Thu hí hửng: “Tao cá tính như thế nào cơ?”

- Đấy là theo taothôi. Bọn mày được giải cá tính nhà quê. Thời buổi nào rồi còn ăn mặc thế kia.Ra đường người ta tưởng tụi mày đi mua đồng nát chứ không phải đi học. Xin lỗicác bác mua đồng nát vì đã so sánh với hai con này.

- Hic. Thế ít ratụi tao cũng thuộc loại thứ 3 chứ?- Hải Vi cố vớt vát.

Vân Oanh cười ha hả:

- Loại thứ 3 thì tụi mày càng không thể. Vì loại con gáithứ 3 mà con trai thích chính là nhà giàu. Mà thường đã nhà giàu thì chúng nócó cả 2 ưu điểm trên. Vì có tiền thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc đẹp vàtấc nhiên là có cá tính.

- Cá tính là như thế nào.

- Không rõ lắm nhưng cứ ngu ngơ thành thật, hiền lành nhưchúng mày thì chỉ được gọi là đần chứ không cá tính được.

Mai Thu cùng Hải Vi xông vào đấm cho Vân Oanhmấy cái. Nhưng xem ra con bé này nói cũng rất đúng. Khổ tâm quá, phải đấm chonó vài cái nữa.

Mới vào đầu thu, tiếttrời khá là mát mẻ, vậy mà người ta vẫn thấy 2 con bé mồ hôi nhễ nhại bước vàolớp(Hải Vi với Mai Thu chứ ai).

- Sao không đi xe bus cho đỡ mệt, hai cô nương- Văn Khanghọc cùng lớp nhìn hai cô bạn với vẻ ái ngại

- Mai Thu… bị say xe.-Hải Vi thở hồng hộc, cố nói ra hơi.

-  Đấy con nhà nghèo lại thêm cái nỗi khổ đó nữa,chứ con nhà giàu ngày nào cũng đi ô tô mà có sao đâu.- Mai Thu nói một hơi dàixong lại thở lấy thở để.

- Thôi đi cô, suốtngày kể khổ. Có giỏi thì …

Anh chàng đang nói thì bỗng nhiên im bặt, không khítrong lớp có vẻ im ắng khác thường. Hải Vi nhìn sang Mai Thu thì thấy mắt nó mởto không chớp, miệng há đúng kiểu bệnh nhân đang khám viêm amidan. Nhìn sangVăn Khang thấy nước miếng từ miệng hắn vừa rơi xuống đất.

Tụi nó bị như vậy là do tác động của yếu tố ngoạicảnh. Đó chính là cảnh ở bên ngoài hành lang, một mỹ nữ vừa lướt qua và để lạihương thơm ngây ngất. Lại một lần nữa đại mỹ nhân Phương Lan làm cho Hải Viphải nuốt nước bọt cái “ực”. Chẹp!chẹp! ước gì mình được như cô ấy!

Hải Vi đang thầm mơ ước như thế thì bỗng nhiên bị mộtquả bóng từ đâu bay tới, văng trúng mặt. Không biết có phải là ông trời đã mượnquả bóng để nói với cô rằng : “Đừng mơ giữa ban ngày nữa con!”, hay tại thằngcon trai chết tiệt ngoài cửa sổ kia lỡ chân thật sự?

  Chưahỏi được ông trời cho rõ nguyên nhân thế mà Vân Oanh đã hùng hổ xông ra ngoàiquát lớn : “Sao dám đá bóng trong trường vậy! Có muốn…”

Đang rất cá tính, rất mạnh mẽ như vậy, Vân Oanh bỗngquay ngoắt 180 độ: “Có  muốn lấy bóngkhông? Mình nhặt giùm cho”. Nói rồi chạy vào lớp giật quả bóng trên tay Mai Thumang ra ngoài.

Hải Vi đúng là tức chết. Bạn bè kiểu gì vậy, mới thấytrai đẹp là đã sáng mắt lên quên cả bạn bè. Mà thằng đó đẹp thật! da trắng nhưthế, chắc lại công tử nhà nào đây.

- Thiên Vũ đó khôngchỉ đẹp trai mà nhà còn rất giàu nữa.- Vân Oanh say mê kể chuyện.

- Biết ngay mà, hènchi người ta lại thân thiết với kẻ thù của bạn như vậy. Hắn thậm chí còn khôngxin lỗi lấy một câu. Thế mới biết sức mạnh của sự giàu có và nhan sắc - Hải Vilàm bộ giận dỗi.

- Xin lỗi mày,nhưng thằng đó là đại ca ở đây đấy, chẳng ai dám động đến nó đâu. Tao cũng muốnmắng hắn một trận chứ bộ.- Vân Oanh bóp vai cho Hải Vi cười nói.

Nghe câu nàycó vẻ không thật lòng à nha. Nhưng mà trông hắn đẹp trai vậy, mà lại làm đầugấu, cũng thấy tiêng tiếc.

  Buổitối trời hơi lạnh, Hải Vi chạy ra ngoài mua mấy cái bánh mỳ, chả là lúc tối ăncó 1 gói mỳ tôm nên giờ thấy đói. Đi tung tăng với túi bánh mỳ trên tay thế nàolại đánh rơi, Hải Vi cúi xuống nhặt. Vừa mới ngẩng lên thì đã bị bàn tay ai đóbịt chặt miệng, tiếng thở gấp cùng tiếng con trai nho nhỏ vang lên : “Xin lỗi,giúp tôi 1 chút”.

Hải Vi vô cùng hoảng sợ, đẩy người con trai đó ra,nhưng giống như “dĩn đốt cột điện”, bàn tay khỏe mạnh của hắn vẫn bịt chặt miệngcô, tay kia thì ôm ghì cô vào lòng. Và rồi…hắn…cúi xuống… đưa miệng lại gần môicô.

   Đừng hiểu lầm đó nha. Miệng hắn và miệng côvẫn được ngăn cách với nhau bởi bàn tay của hắn đấy. Hải Vi sợ tới mức ngườicứng đơ ra, không phản ứng được gì. Bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào gần đó : “Nóchạy lối nào rồi? Đuổi theo mau!”

3 phút sau đó, hắn mới buông Hải Vi ra, miệng lại lẩmbẩm: “Xin lỗi!”, rồi chạy biến, mất hút trong màn đêm.

  Hải Vi chạythật nhanh về nhà. Mai Thu ngồi ở cửa phòng thấy Vi về tới nơi thì mừng rỡ :“Hehe, ta đã nấu nước sôi rồi, chỉ chờ mì của mi thôi đó.

- Mày chỉ biết cóăn thôi, không thấy tao chết mệt ra đây à?

- Này, đừng có màkêu ca, lúc nãy đã rút thăm rất công bằng rồi mà. Mày rút phải lá thăm “Con bòkia, đi mua đồ ăn cho chủ nhân” rồi còn gì.

- Không phải chuyệnđó. Tao vừa bị một thằng chặn ngoài ngõ, tí thì chết.

- Sao, nó làm gìmày?

Hải Vi hạ giọng thì thầm kể cho Mai Thu nghe chuyệnvừa sảy ra. Nghe xong Mai Thu nói lớn: “Trời! Hú hồn, tao cứ tưởng…thằng đóđịnh…cướp mì tôm của tụi mình chứ!”

Đúng là cái đồ háu ăn, nó chỉ lo cho mấy gói mỳ tômchưa đến 20 ngàn còn bạn nó đáng giá hàng nghìn vàng thì nó chả quan tâm.

- Đùa tí thôi. Thếthằng đó trông thế nào? Đẹp trai không?- Mai Thu hỏi.

- Hỏi đẹp trai làcó ý gì đây? Tao ở trong sáng, nó ngoài tối.

- Tao thấy chưa hẳntên đó là người xấu, chưa gì mày đã…

- Cái con này, Câu“taoở trong sáng, nó ngoài tối” có nghĩa là tao ở phía sáng, còn thằng đó phía tốinên tao không nhìn thấy mặt nó.

- Vậy không có đặcđiểm gì nhận dạng sao? Ra đường làm sao nhận ra nhau đây?

Mai Thu lại mơ màng. Chắc nó đang nghĩ đến phim HànQuốc nào đó. Bỗng nó hét lên: “Vi ơi! Aó mày dính máu kìa!”

Hải Vi hoảng hồn khi nhìn thấy trước ngực mình có mộtvết máu dài chảy từ trên xuống dưới. Sau một hồi kiểm tra toàn thân, không thấybị thương ở đâu cả, Vi và Thu cùng suy ra : Máu của tên đó, hắn bị thương ởtay, lúc bịt miệng Vi thì máu vô tình chảy xuống người cô.

Hải Vi tự cười mình, sao tự nhiên lại thấy lo lo chocon người xa lạ ấy. Mong là hắn bình an vô sự.

  Sángsớm, mặt trời đỏ ửng như lòng trứng gà đang từ từ nhô lên ở phía chân trời.Khung cảnh đẹp thời tiết se se lạnh làm cho Hải Vi rất phấn trấn, cô tự tin bấmchuông cửa.

  Cô giúpviệc ra mở cổng, Hải Vi đang định đi vào thì bị ngăn lại: “Xin lỗi cháu, hômqua nói với cháu là làm việc từ lúc 7h, nhưng bà chủ nói không thích nhìn thấyngười lạ trong nhà, nên quyết định cháu sẽ làm từ lúc 8h30. Lúc đó cả nhà đềuđi vắng, cháu hãy đến.”

Hải vi thấy hơi buồn. Có cảm giác như mình bị ghét bỏvậy. Nhưng như thế cũng tốt, lương không giảm mà được rảnh rỗi thêm 1tiếng rưỡinữa, phải vui mới đúng. Cô cười mãn nguyện chạy ra công viên gần đó ngồi chờ.

  Nhậnđược tin nhắn của Vân Oanh: “Đi đường thấy ai băng tay thì chặn lại hỏi xem, đócó phải là hoàng tử  bóng đêm của mày khôngnhá ?”.

Việc Oanh biết chuyện tối qua chẳng có gì lạ vì MaiThu trông lù đù như thế mà lại làm thông tấn viên rất giỏi! Bằng chứng là việcHải Vi đi làm thêm cả lớp đều biết. Có bạn còn quan tâm hỏi: “Đi làm ôsin thếcó vất vả không?”. Dù biết lao động là vẻ vang mà Vi vẫn không khỏi xấu hổ.

  Nhắntin trả lời: “Tao đang đứng ở cổng bệnh viện nè, nhiều anh băng tay quá, làmsao bây giờ?”

 Phủi phui cáimồm của Hải Vi. Vừa gửi tin nhắn xong thì ngay trước mặt cô sảy ra một vụ tainạn. Một người đi xe máy vì tránh một con chó băng qua đường mà bị ngã. Bìnhthường thấy tai nạn hay đánh nhau mặc người ta túm tụm ra xem, Vi đều chạy vớivận tốc nhanh nhất mà thoát khỏi đó. Nhưng lúc này không có ai xung quanh nênVi đành tới xem người bị nạn có làm sao không?

  Hải Vilấy hết sức lực dựng chiếc xe đang nằm trên mặt đường và trên chân của người bịnạn. Chiếc xe vừa được nâng lên một tí thì lại đổ xuống vì tay cô yếu quá khôngnâng lên được. Nhìn người bị nạn nhăn nhó, Hải Vi lại cố nâng xe lần nữa vàthêm một lần chiếc xe đổ xuống chân anh ta. Xem ra muốn làm anh hùng cứu mỹnhân không hề dễ. Ai bảo cái xe của “mỹ nhân” lại to đuỳnh đoàng như thế. Nhìnxe là biết, lại gặp con nhà giàu rồi.

- Thôi, cô tránh rađi!- anh ta lên tiếng.

Hải Vi nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng lạ thaynhững nam nhi gần đó ai cũng thờ ơ trước hoàn cảnh khó khăn của người bị nạn.

- Lại đây!

Hay thật đấy! Người bị nạn kiểu gì mà lại ra lệnh choân nhân của mình như thế. Vi nén giận tiến lại, lần này cô và anh chàng cùnghợp sức đã nâng được chiếc xe lên. Xong, hắn ngồi lăn ra đất, không nói mộtlời, có vẻ chân hắn còn đau không đi được. Nhìn cái đầu gối bị rách và đang chảymáu, Vi không nỡ bỏ đi. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi ra buộc vết thương cầmmáu cho hắn, chợt nhận ra tay hắn cũng đang bị băng một lớp vải.

- Khăn sạch khôngđó, nhiễm trùng thì sao?- Hắn lạnh tanh nói.

- Khăn mới mua,chưa dùng lần nào.- Vi bực mình nói rồi toan bỏ đi.

- Đùa mà. Cảm ơn!-Hắn tháo chiếc mũ bảo hiểm che gần hết khuân mặt ra, cười hiền.

Vi hơi ngạc nhiên khi nhận ra hắn chính là Thiên Vũ,người đã sút bóng trúng mặt cô ngày hôm qua. Dù không phải người nhỏ mọn, nhưngai mà có lỗi với Hải Vi dù nhỏ đến đâu cô cũng không bao giờ quên. Huống chi làthằng cha rất đẹp trai này. Như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của Vi hắn cườinói:

- Nhìn tôi đẹp traiquá à?

Kiêu căng ngạo mạn quá đi. Tưởng đẹp trai nhà giàu màngon à? Loại con trai tư cách kém như vậy đây không thèm đâu. Nghĩ rồi Hải Vicũng cười nói:

- Đẹp! Vẻ đẹp rấtphổ biến, nhìn cậu trông rất quen.

- Đẹp phổ biến làsao? Có thể là cậu đã gặp tôi rồi?

- Phổ biến tức làkiểu mặt mà rất nhiều người có ấy, vì thế ai mà gặp cậu lần đầu cũng cảm thấynhư đã gặp ở đâu rồi.

- Lấy đâu ra nhiềungười đẹp như tôi chứ?

Cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi đó nhỉ? Không có nhiềungười đẹp mà cậu lại giống số đông, vậy tức là cậu cũng thường thôi, ý Hải Vichính là như thế.

Không đáp lại lời của Thiên Vũ, Hải Vi quay đi. Chợtnghĩ đến bàn tay băng bó của Thiên Vũ. Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy,không thể nào là cậu ta.

  Hôm quavì bận làm nhiều việc lặt vặt nên Hải Vi chưa lau dọn hết các phòng, Hôm nay cômới có dịp tham quan tất cả ngôi nhà. Làm xong công việc, Hải Vi ngồi tròchuyện cùng cô giúp việc.

- Cô chủ nhà mớitrang trí lại phòng hả cô?

- Cháu muốn nói cáiphòng màu hồng đó hả? Chiều qua mới đổi lại nội thất, cậu chủ cứ 1 tháng lạithay đổi mấy lần ấy mà.

- Phòng màu hồng màlà của cậu đó sao? Cháu cứ tưởng phòng con gái chứ. Trông cậu ấy “nam tính” thếkia cơ mà!

- Vậy sao?

Tiếng nói con trai làm Vi giật mình, cứ tưởng trongnhà chỉ có hai cô cháu chứ. Nhìn ra cửa thấy một chàng trai cao giáo, có vẻ đẹprất manly. Hắn nhìn Vi lạnh lùng nói : “Lên phòng tôi”.

Vi nhìn cô giúp việc máy môi hỏi không lên tiếng: “Aiđây ạ?”

## 2. Chương 2

“Cậu chủ cháu đã gặp hôm qua rồi còn gì”, cô giúp việccười nói.

Phải mất tới một phút Vi mới phân tích được, con “sưtử” hôm qua giờ đã thay hình đổi dạng, trở thành một kẻ rất đẹp trai. Đúng làcổ tích giữa đời thường, chuyện này rất giống chuyện hoàng tử ếch. Nàng côngchúa đã nào đã giúp anh ta từ sư tử thành người vậy?

- Sao cô tới làmmuộn vậy? tôi chờ mãi, đang giữa buổi phải về để gặp cô đó.

- 8h30 tôi mới làmthưa cậu chủ. Có việc gì vậy ạ?

Hắn không nói không rằng, kéo tất cả các ngăn bàn ra,Vi chẳng hiểu hắn muốn làm gì.

- Nhìn đi. Hôm quacô dọn phòng mà sao bao nhiêu rác ở trong ngăn bàn cô không thu?

Tên này nhỏ nhen thật, đợi mình từ sáng, lại còn tranhthủ về nhà chỉ để phàn nàn cái chuyện này.

- Tại tôi khôngnghĩ trong ngăn bàn có rác, có giỏ đựng rác ở đây tôi đã thu rồi ạ.

- Lần sau nhớ ngàynào cũng phải thu trong ngăn bàn đó.

- Vâng, tôi nhớ rồithưa cậu.

Hải Vi nhận thấy, tuy anh ta đã trở thành người nhưngtính cách sư tử thì vẫn không thay đổi. Mà sao tay bàn tay con sư tử cũng bịbăng kín thế kia? Thắc mắc nhưng Vi không dám hỏi.

  Trờilúc sớm hồng hào tươi tắn là thế, giờ lại trở nên xám xịt báo hiệu một cơngiông sắp đến. Vi đã xong công việc, đi bộ thật nhanh ra bến xe bus để về nhà.Đang đi bỗng nghe tiếng gọi: “Chị ơi, rơi tiền kìa!”.

Chết! chết! Tiền của tôi. Hốt hoảng quay lại thì thấymột cậu con trai mặc đồng phúc cấp 3, một tay giữ xe đạp, tay kia chìa tiền racho cô. Trên tay hắn là tờ 200 ngàn.

Thế mà Vi cứ tưởng tờ 10 ngàn duy nhất của mình bị rơichứ. Cô lắc đầu : “Không phải của chị”, nói rồi quay đi.

- Vậy làm sao vớitờ tiền này bây giờ?

Cậu bé vừa đẹp trai lại thật thà, đáng quý quá! Vicười nói : “Em cứ giữ lấy, giờ biết ai mà trả!” nói rồi lại quay đi.

Cậu bé đuổi theo Vi: “Hay mình chia đôi số tiền nàychị nhé!”

- Em nhặt được mà,sao lại chia cho chị. Người thật thà như em giờ hiếm lắm, cứ coi đây là tiềnthưởng cho sự thành thật đi.

- Như thế thì áynáy lắm. Haylà thế này nhé! Em chở chị về nhà, phải làm một việc tốt gì đó em mới đỡ áynáy.

Sao trên đời lại có một cậu béngoan đến thế! Mình mà là chủ tich nước nhất định sẽ đăng hình của cậu trênphạm vi toàn quốc để tuyên dương.(Hơi giống kiểu truy nã tội phạm thì phải).

Vi từ chối mãi không được đànhleo lên xe để cậu bé chở về. Vừa về tới nhà trọ thì trời đổ cơn mưa rào. Vi lấychiếc ô của mình cho cậu bé mượn, lúc đưa ô, cô phát hiện mu bàn tay phải củacậu được băng kín.

- Tay em sao vậy? Vẫn đi xe được chứ?

- Em còn chở được cả bà chị cơ mà. Thôi em về đây, mai emtới trả ô nhé!

- Ừ. đi cẩn thận!

  Mai Thu hớn hở ở cửa phòng hỏi dồn dập: “Làm sao mày tìm được hoàng tử vậy?”

- Hoàng tử gì?

- Anh chàng vừa nãykhông phải hoàng tử bóng đêm của mày sao?

- Mắt bà có vấn đềhay sao mà không nhìn thấy người ta mặc đồng phục cấp 3. Đấy là Hàn Duy, em ấymới học lớp 12 thôi.

- Vậy mà trôngngười lớn nhỉ? Đẹp trai dữ. Giờ đang mốt phi công trẻ lái máy bay bà già đấynhé.

Hải Vi không hơi đâu mà nói với Mai Thu, cô húc đầuvào xoong cơm ăn cho nhanh để còn đi học. Thấy vậy Mai Thu bỗng im bặt, lao vàoăn với tốc độ nhanh không kém.

  Hôm nayhọc ở giảng đường, sức chứa tới 300 nhân mạng. Hải Vi và Mai Thu tới hơi muộn,thầy giáo đã có mặt trong lớp. Đang cúi đầu lẻn nhẹ vào lớp thì nghe tiếng gọilớn: “Hải Vi, ở đây nè”. Gần 600 con mắt nhìn tròng trọc vào hai đứa, nhưngđáng sợ nhất là đôi mắt nhìn từ phía sau của vị giáo sư. Ông rất nhẹ nhàng nói:“Hai em ra ngoài đi, buổi này coi như hai em không đi học, đã đến muộn còn mấttrật tự.”

Oan uổng quá thầy đại nhân ơi! Cái đứa mất trật tự làcon Vân Oanh kia chứ đâu phải chúng em. Nhanh chư chớp, Hải Vi đã phóng rangoài giảng đường cho đỡ xấu hổ. Nhìn lại không thấy Mai Thu đâu, nó còn ởtrong lớp làm gì không biết. Vi ghé tai lại gần cửa lắng nghe động tĩnh.

  Giọng nói thảm thiết của Mai Thu vọngra:

- Em thưa thầy, bọnem đang đi giữa đường thì xe bị thủng xăm, nên đến muộn ạ. Xin thầy mở lòngthương.

Con này nói dối à nha, lúc nãy xe bị tuột xích chứ bộ,nhưng nói thủng xăm có vẻ hợp lý hơn.

- Thưa thầy nhà haibạn ấy ở xa trường 20 cây, hai người lại phải lai nhau bằng xe đạp nên rất vấtvả, thầy tha cho các bạn ấy đi ạ.

Vân Oanh cũng thể hiện khả năng nói dối của mình.

- Ở tận đâu mà xa?-Thầy giáo hỏi.

Thôi chết rồi, con này nó không biết gì về địa lý, hỏinó câu này khác nào cho học sinh dốt thi chung kết đường lên đỉnh olympya.

- Ở đâu đấy Mai Thunhỉ?

Vân Oanh gắp lửa bỏ tay Mai Thu rồi, trình độ của nócũng như Vân Oanh thôi. Thấy tình thế nguy cấp, Hải Vi đành mở cửa thò đầu vàobên trong để trả lời câu hỏi địa lý, chưa kịp nói thì “rầm!”.  Từ phía sau Vi, một người  bị mất đà lao về phía trước  ngã sóng soài ra đất. Cả lớp phá lên cười. Thìra lại là Thiên Vũ. Hắn đứng sau Hải Vi từ lúc nào mà cô không biết.

  Nhờ mànhài kịch đó mà thầy giáo nương tay, cho cả 3 cô cậu đi muộn vào lớp. Thiên Vũtới ngồi cạnh Hải Vi, một lúc sau thì thầm:

- Thì ra bọn mìnhhọc chung trường.

- Cậu biết mình à?-Hải Vi giả bộ ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ.

- Đừng đùa, mìnhvừa gặp nhau hôm qua làm sao quên nhanh thế được.

- À, nhớ rồi, cậubán vé số đây mà.

Mặt hắn nhăn lại :

- Quên thật à?cậuđã dựng xe hộ mình hôm qua đấy!

- Thế à, xin lỗitại kiểu mặt của cậu phổ biến quá nên tôi không nhớ rõ. Giờ thì nhớ rồi. Vếtthương ở đầu không sao chứ?

Hải Vi cười thầm trong lòng, xem hắn còn kiêu ngạođược nữa không.

Nhìn Vi ngao ngán, rồi gõ vào đầu cô một cái: “Đầu cậubị làm sao thì có, tôi bị thương ở chân kia mà”

Vi gật gù một lúc rồi như chợt nhớ ra : “ À! Cậu làngười mình đã dùng chiếc khăn lau mũi để buộc chân.he he nhớ rồi.”

Thiên Vũ hét lên: “Gì, khăn lau mũi á?”

Ngay sau đó Hải Vi và Thiên Vũ bị thầy giáo hốt rangoài. Vi rất hối hận vì trò đùa của mình. Biết thế không thèm nói chuyện vớihắn.

  Hải Vichán nản đi bộ ra bến xe bus. Chiếc xe máy của Thiên Vũ phóng qua đánh vèo mộtcái, rồi lại phanh kít phía trước cô một đoạn.

- Lên đây tôi chởvề.

- Không cần đâu.

Mới nghe thế hắn đã phóng xe đi thẳng, làm cho Hải Viđến là hụt hẫng. Nhìn cái kiểu đi xe của hắn, Vi đã hiểu ra tại sao hắn ngã xemà không có ai lại giúp. Khi đó có khi họ còn bảo với nhau “đi xe ngông nghênhnhư thế ngã cho chết”.

  Hôm naynhớ lời cậu chủ dặn, Hải Vi mở từng ngăn tủ ra kiểm tra xem có rác không. Lúccầm đống giấy vụn từ trong đó ra thì phát hiện : “A! rắn! rắn!” Không phải kêukiểu mừng rỡ đâu nha, sợ chết khiếp đi được. Vi cố vẫy tay mà con rắn vẫn khôngrời khỏi tay mình. Thấy con rắn ngọ nguậy trên tay mà Vi phát khóc: “Cô ơi! Cứucháu! Cô ơi!”

Cô giúp việc chạy lên, rất bình tĩnh cầm con rắn gỡkhỏi tay Hải Vi. Vi nhìn cô như nhìn thấy siêu nhân ngoài đời vậy. Cô cười nói:“Rắn nhựa thôi mà. Cậu chủ lại bôi cho nó ít nhựa dính nên nó mới dính vào taycháu. Cậu ấy hay đùa kiểu này lắm!”

Hic. Hải Vi lau nước mắt. Thì ra hắn cố tình nói mìnhphải thu ngăn tủ là có ý này đây. Chỉ vì trót gọi nhầm hắn bằng chú mà bị đốixử như vậy. Lần sau mình phải đề cao cảnh giác mới được.

- Cậu Bảo Nguyên đãtừng mang con rắn này bỏ vào cặp của cậu hai, bỏ vào nồi cháo tôi nấu, bỏ vàotrong chăn của cậu ba. Có lần cậu ấy lấy đâu một con chuột nhắt còn sống bỏ vàohộp trang điểm của bà chủ, một lần thả con giun vào bát mỳ của ông chủ, làm côbị mắng gần chết.- Cô giúp việc nhăn mặt kể lại.

-  Haha. Từ nhỏ đã nghịch thế rồi cơ à.

- Đấy là nhữngchuyện mới sảy ra đấy chứ, còn kể về ngày xưa thì biết bao nhiêu vụ tương tự.

- À, ra thế. Cậu ấybị thiểm năng trí tuệ ạ?

- Người bị thiểmnăng trí tuệ là người không biết phân biệt vui tính với thiểm năng là gì.

Hắn- cậu chủ Bảo Nguyên- lại xuất hiện bất ngờ làm HảiVi giật mình. Sao bảo giờ làm việc của Vi không có ai ở nhà, mà hôm nào cũnggặp hắn vậy. Nói xong câu đó, sợ Vi không hiểu hay sao, hắn còn lấy tay chỉ vàocô: “Cô mới là người bị thiểm năng”.

  Vicười, tự lẩm bẩm một mình: “Hóa ra người vui tính là như thế!”

“Cái gì? Cô dám bảo tôi ‘ngu thế’ à?” Bảo Nguyên nhìnVi như kiểu đang bắn tia lade bằng mắt vậy.

Không biết hắn có bị thiểm năng trí tuệ không, nhưngbị thiểm năng về tai là chắc rồi.

  Chiềunay học ca muộn, nên Vi có thời gian rảnh dỗi ngồi ngâm thơ:

Mỗi bước chân em đi, cánh hoa đàothắm đỏ

Gửi nỗi lòng vào gió, biết thổivề nơi đâu

Mình đã cách xa nhau bao mùa hoanhư thế

Xuân về thêm tươi trẻ cả quả đấtmàu xanh

Chỉ có em và anh là già theo nămtháng

Người giờ nơi xa lắm em vẫn cứ đitìm

Bởi vẫn một lòng tin rằng tìnhanh không đổi

Biết đâu anh lạc lối không tìmthấy đường về

Thế nên em cứ đi qua bao mùa xuânấy.

“Bài này nghe được đấy, ai đã sángtác vậy?

He he. Mày thấy tao xuất khẩuthành thơ có hay không?” Mai Thu cười toe toét- Có tâm trạng gì mà lại làm thơthế cô nương?

- Sao mày biết là tao làm?

- Mới nghe giống một bài thơ nào đó mà nghe kỹ lại khôngphải, thêm tí chuôi chuối nữa là biết ngay.hehe.

Hải Vi chưa kịp đánh cho Mai Thumấy cái thì chợt nghe một giọng nói vang lên:

- Bài thơ nghe buồn quá, không phải chị đang tương tư anhnào đấy chứ?

Hàn Duy đứng ngoài cửa nói vọngvào. Không mặc đồng phục cấp 3 trông cậu người lớn hẳn lên, khiến Thu và Vikhông khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp nam tính của cậu. Thu ghé vào tai Vi nói: “Kiếptrước mày làm gì mà kiếp này gặp toàn người đẹp trai vậy?”.

Đã ghé vào tai người ta để nóirồi thế mà lại nói to như loa phát thanh của phường. Mai Thu sợ người ở cả cáikhu này bị điếc hay sao ấy.

 Hàn Duy cười, lấy chiếc ô một túi đựng vàigói bim bim trong giỏ xe đạp của mình đưa cho Hải Vi :

- Cảm ơn chị đã giúp!

- Nhóc khách sáo quá, có tiền phải tiết kiệm để nộp họcchứ. Hôm nay không phải đi học thêm à?- HảiVi áy náy nói.

- Dạ không, em chỉ họcchính vào buổi sáng, không đi học thêm ở bên ngoài.

- Sao vậy? –Mai Thuhỏi.

- Học thêm ở ngoàiđông người lắm như thế không hiệu quả mà lại tốn…

Hải Vi ngắt lời: “ừ. Tốn kém thật. Phí học thêm bâygiờ đắt lắm, tự học ở nhà cũng được. Chăm chỉ là sẽ học giỏi thôi, em đừng lo”.

Hàn Duy cười : “Vâng, em cũng đang cố gắng .”

Mai Thu nhìn Hàn Duy mãi không rời mắt: “Trông em thếnày chắc đã có bạn gái rồi hả?”

Người ta đang nói chuyện học hành thế mà con này nólại nhảy bổ vào vấn đề tình yêu.

- Vâng! Tầm hơn 30người.- Hàn Duy nghiêm túc nói.

- Nhiều thế cơ à?Không thể nào!-Mai Thu thốt lên.

Mai Thu nhiều lúc khôn như khỉ, vậy mà lại có lúc ngunhư heo. Nghe là biết Hàn Duy nói về số bạn gái bình thường chứ không phảingười yêu rồi. Hải Vi ra vẻ trưởng bối nói: “Lo học hành đi mới tí tuổi đầu yêuđương cái gì. Đỗ đại học đã rồi hẵng yêu nhóc ạ”.

- Thôi đi bà. Lạchậu quá đi. Giờ người ta yêu từ mẫu giáo cơ. Có ai như bà năm thứ 2 đại học rồimà vẫn không mảnh tình vắt vai.- Mai Thu ra vẻ am hiểu nói.

- Có mày đấy thôi.Cũng đã yêu cuộc nào đâu.

- Ít ra tao còn cóvài anh tán tỉnh, mày thì…

Mai Thu làm Hải Vi tự ái, cô thấy rất mất mặt với HànDuy. Sao mình lại ế ẩm quá vậy trời?

Hàn Duy rất ngiêm túc nói:

- Em đồng ý với chịHải Vi. Học hành mới là quan trọng. Chuyện yêu đương em thật sự không có hứngthú.

Câu nói của Hàn Duy làm Hải Vi tỉnh ngộ. Đúng vậy, giờhọc hành mới là quan trọng, yêu đương chỉ là phù phiếm. Hàn Duy ơi, em là mộtđứa trẻ ngoan toàn tập, em đã truyền cho chị lòng đam mê học hành.

Hải Vi đang bừng bừng khí thế “học học nữa học mãi” ,định khen Hàn Duy mấy câu , thì bỗng điện thoại của cậu ta đổ chuông. Hàn Duynghe máy, giọng nhẹ nhàng:

 “ Xin lỗi mìnhquên mất! Tối mai gặp nha. Cậu thích quà gì đây? Hoa, váy hay cái gì tùy cậuchọn đấy!”

Nghe xong những lời ấy, tinh thần học hành của Vi tiêutan thành mây khói. Xem ra lúc nào Hàn Duy có vẻ ngiêm túc tức là cậu ta đangbỡn cợt người khác. Thất vọng! Thất vọng về giới trẻ quá đi. Sao chúng nó yêusớm vậy. hic.

  Gióthổi nhè nhẹ, Vi cùng Mai Thu đạp xe tới trường. Hai đứa đang thả hồn theo gió,lãng mạn là thế, thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên làm cả hai giật mình suýtnữa ngã. Đó chính là tiếng lốp xe nổ.

- Chết rồi Vi ơi,gần đây không có quán sửa xe nào hết.

- Giờ người ta toànsửa xe máy với ô tô thôi, quán sửa xe đạp hiếm lắm. Chắc phải dắt bộ dài dàirồi.

- Lại đi học muộnrồi, hôm nào cái xe chết tiệt này cũng giở trò, chết mất thôi.

Hai đứa nhìn nhau chán nản, bỗng nhiên có tiếng phanhxe gấp ngay phía trước.

- Sao không đi màlại dắt xe vậy?

Nó hỏng chứ sao, hỏi gì ngu thế không biết. Thiên Vũhỏi chứ ai, cái kiểu đi nhanh phanh gấp không cần nói cũng biết là cậu ta.

- Bục lốp, thủngxăm rồi. Chắc phải dắt bộ 2km nữa mới có quán sửa xe- Mai Thu trả lời.

Thiên Vũ xuống xe, tiến lại chỗ Hải Vi và Mai Thu, cậunhấc bổng cái xe đạp lên nói: “Lên xe, tớ chở mọi người đi”

Tốt bụng à nha nhưng mà:

- Làm sao cậu chở hết cả tụi mình lẫn cái xe?- Hải Vi thắc mắc.

- Hai chuyến. Giờtớ chở 1 bạn cùng với cái xe đạp trước, sau đó sẽ quay lại đón bạn còn lại sau.

- Không cần đâu,mình sẽ đi xe bus, cậu chở giúp Mai Thu nhé!

Sắp xếp xong đâu đấy, Thiên Vũ chở Mai Thu cùng chiếcxe đạp đi. Còn Hải Vi thì lững thững đi bộ tới bến xe bus. Đang đi thì thấy có1 chiếc ô tô đi chầm chậm sát bên vỉa hè. Hễ Hải Vi đi nhanh thì nó đi nhanh,cô đi chậm thì nó cũng chạy chậm, cô dừng lại nó cũng dừng lại.

Hải Vi nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen sang trọngấy mà không thể nào nhìn xuyên được vào bên trong. Đoạn đường lúc này đang thưangười, tự nhiên Hải Vi cảm thấy sợ hãi, cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh trênvỉa hè. Nhưng …cô chạy tới đâu, chiếc ô tô săn theo tới đó.

Người đâu thể đua cùng ô tô được. Sức Hải Vi lại càngkhông nổi. Chỉ vài phút sau cô đã phải dừng lại vì bị trẹo chân. Hải Vi vừa đauvừa mệt, ngồi phịch xuống đất, miệng há to hết cỡ để thở, nhìn chiếc xe ô tôvới ánh mắt hình viên đạn.

Từ trên xe ô tô bước xuống, một anh chàng rất điểntrai, chính là… cậu chủ Bảo Nguyên. Hắn nhìn Hải Vi cười như kiểu vừa bắt đượcvàng.

- Cậu muốn gì đây?-Hải Vi bực tức hỏi

- Đùa tí cho vuithôi, trông điệu bộ cô sợ hãi thật buồn cười.

- Con nhà giàu cónhững sở thích thật quái lạ. Thấy người ta khổ sở anh vui lắm à?

Nhìn mắt Vi đỏ hoe, nước mắt lăn trên má, Bảo Nguyênhoảng hốt: “Tôi chỉ đùa tí thôi mà, làm gì mà cô nhát gan dữ vậy.”

Hải Vi không nói gì, nước mắt vẫn cứ chảy ra, cô lấytay xoa xoa bàn chân bị trẹo, sưng lên đỏ tấy của mình. Bảo Nguyên tiến lại gầnrồi bỗng nhiên nhấc bổng Hải Vi lên, bế cô vào xe ô tô.

- Làm gì thế, làngnước ơi, cứu!- Hải Vi vừa kêu to, vừa giãy rụa.

- Đưa cô tới bệnhviện chứ làm gì nữa, cô đang nghĩ linh tinh gì thế?- Bảo Nguyên cười.

- Không cần, thảtôi ra, tôi còn phải đi học.

Bảo Nguyên không nói thêm lời nào, thắt dây an toàncho Vi, rồi lái xe đi thẳng. Hải Vi lo lắng, không biết hắn có đưa cô tới bệnhviện thật không? Tự tiện sao hắn lại tốt vậy. Có lẽ vừa nãy cô lấy dầu gió raxoa, lỡ đụng vào mắt nên cay xè chảy cả nước mắt, hắn tưởng cô khóc cũng nên.

Ta là một con người cứng rắn, đâu dễ khóc như thế, chỉtrừ trường hợp khi xem phim Hàn Quốc thôi.

Chữa trị xong cái chân của Hải Vi thì trời đã tối, BảoNguyên nói dẫn cô đi ăn nhưng Hải Vi nhất định từ chối. Ai biết đêm hôm thế nàynhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao, tên này quái dị lắm!

- Ngày mai đi làmsớm một chút nha, tôi có việc cần nhờ.

- Việc gì vậy ạ?

- Cứ tới rồi khácbiết.

- Không được đâu,bà chủ không muốn nhìn thấy tôi.

- Kệ bà ta. 6h30 côphải có mặt ở nhà tôi. Không thì…

Hắn bỏ lửng câu nói, rồi phóng xe đi mất. Con với cái,ai lại đi gọi mẹ mình là “bà ta ” chứ? Vô lễ hết sức! Mà hắn sai mình làm việcgì vào lúc gà còn đang ngái ngủ thế hả trời!

  6h30phút sáng, Hải Vi tất tưởi chạy từ bến xe bus vào nhà Bảo Nguyên. Không phải côsợ hắn nên muốn đến đúng giờ đâu, chỉ tại …có con chó đang săn đằng sau thôi.Nhìn thấy cột điện, Vi nhảy phốc lên ôm chặt lấy nó và cố trèo lên cao. Mới sớmra đã gặp chó thế này, hôm nay chắc là rủi lắm đây.

Con chó phóng vụt qua cột điện, không thèm ngoái nhìnVi lấy một cái. Hóa ra từ nãy giờ nó đang săn theo con chó phía trước chứ đâuphải săn Hải Vi, vậy mà cô cứ tưởng…

- Chị làm gì trêncột điện vậy? Định chỉnh đồng hồ ăn cắp số điện phải không?

Hàn Duy trên chiếc xe đạp quen thuộc, nhìn Vi cườinói. Hải Vi vội vàng tụt xuống đất, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

- Em đánh giá chịquá cao rồi.

- Đâu có. Nhìn cúnhảy từ dưới đất lên cột điện vừa rồi của chị em nghĩ chị phải rất giỏi võ đúngkhông?- Hàn Duy ngiêm túc nói.

Thằng nhỏ này càng ngày càng không giống ấn tượng lầnđầu gặp, nó đang dần đánh mất danh hiệu “bé đẹp bé ngoan” do Hải Vi phong tặng.Hễ lần nào nó ra vẻ ngiêm túc là y như rằng nó đang đùa bỡn người khác.

- Chị đang định đihọc võ đây. Lúc ấy không phải sợ ai bắt nạt nữa(kể cả chó)-Hải Vi cười nói.

- Thật hả? em đangcó một suất học miễn phí môn karate nè? Chị thích đi học không?

- Cái gì miễn phíchị cũng thích hết.Hehe.

Tưởng đùa thế thôi, ai ngờ Hàn Duy lấy từ trong cặp ratấm danh thiếp có địa chỉ của lớp học karate, đưa cho Hải Vi. Cậu hẹn tối thứ3,5,7 hàng tuần sẽ tới chở Vi đi học. Hải Vi mừng rỡ nhận lời.

## 3. Chương 3

Đứng trước cổng nhà Bảo Nguyên mà Hải Vi không dám bấmchuông. Bà chủ đã dặn không được tới trước 8h30, cậu chủ lại bảo tới lúc 6h30,làm sao bây? Đi đi lại lại một hồi, Hải Vi lấy hết can đảm tiến tới bấm chuông.Chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở, một người quen thuộc bước ra.

Sợ người ta nhìn thấy mình, nhanh như cắt Vi chạy đimột đoạn, rồi giả vờ cúi xuống buộc dây giày. Đang lúi húi cắm mặt xuống đất,thì bị gõ một cái đau điếng vào đầu, Vi nhăn nhó ngẩng mặt nhìn lên. Thiên Vũđứng trước mặt, nhìn cô vẻ nghi hoặc:

- Sao thấy tôi lạichạy nhanh vậy? Ai làm gì cậu đâu mà sợ.

- Đâu có…tôiđang…tập thể dục buổi sáng.

- Không cần phảitập ở ngoài đó đâu, vào trong này cô tha hồ tập.

Tiếng nói của cậu chủ sư tử- Bảo Nguyên-vang lên.

- Là sao đây? Vi quen anh ta à?- Thiên Vũ hỏi

- Không quen saođược, cô ta là ôsin nhà này mà- Bảo Nguyên nói.

Hải Vi tránh mặt Thiên Vũ vì không muốn cậu ta biếtminh đi làm ôsin, nhưng thôi rồi, Bảo Nguyên đã vạch trần thân phận của cô, Viđành cười nói:

- Ừ. Tôi làm thêm ởđây, cậu là bạn của cậu chủ Bảo Nguyên hả?

- Không. Đây cũnglà nhà  tôi. Cậu giúp việc ở đây sao tôikhông trông thấy bao giờ? - Thiên Vũ nói.

Lúc gặp con chó đó, mình đã biết ngay mà, hôm nay đúnglà súi quẩy. Sao Thiên Vũ lại ở nhà này chứ, chắc hắn là cậu hai nhà này rồi. Mìnhlại làm con ở cho nhà hắn, mất mặt quá đi. Sau này nhỡ gặp mặt hắn ở trường,hắn lại chỉ trỏ và khoe với bạn bè : “Con bé đó là osin nhà tao đó”, thì xấu hổchết thôi.

- Cô ấy chỉ làmbuổi sáng, lúc cậu đang bận đi chơi game hút thuốc hay ở chốn đèn mờ nào đó.-Bảo Nguyên cười khấy.

- Anh đừng nghĩ aicũng giống mình chứ!- Thiên Vũ tức giận nói.

- Cậu mà được nhưtôi, thì còn gì để nói, đừng mang tôi ra so sánh với cậu, ảnh hưởng tới danh dựcủa tôi đó.

- Người hâm dở nhưanh nói đến ai cũng mắc cười

Cái này Vi thấy đúng à nha.

- Kẻ kiêu căng đầugấu như cậu chỉ làm người khác phát sợ. Làm người khác cười tốt cho sức khỏecủa họ đấy chứ! Cậu làm được không?

Câu này lại đúng nữa. Anh em nhà họ “đoàn kết” kinhkhủng giống kiểu mèo tôm và chuột jerry quá, hễ con này dùng vỉ ruồi đập conkia thì con kia lại dùng búa để đập lại.hic!hic. Vi đành đứng ra làm bảo mẫu,chỉ dạy cho các em nhỏ:

- Thôi thôi. Anh emnhư chân với tay. Khi một người ngã người kia cũng phải ngã theo, ấy quên,người kia phải nâng đứng dậy. Lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái … Nóitóm lại là… 2 người về xem lại sách đạo đức cấp 1 đi. Tôi không nhớ rõ nữa.

Chẳng đợi Hải Vi nói xong, Bảo Nguyên đã nắm tay côlôi vào nhà. Vi cuống quýt: “Tôi không theo phe anh đâu, đừng có mà lôi kéo”.

Thà không nói còn hơn, làm Thiên Vũ nắm nốt tay kiacủa Hải Vi kéo lại: “Nghe thấy không, cô ấy theo phe tôi”.

Thiên Vũ đúng là dốt. Chúng ta đều biết Hải Vi có 3phương án để lựa chọn, 1 là về phe Bảo Nguyên, 2 là về phe Thiên Vũ, 3 là khôngở phe nào cả. Loại trừ phương án 1 ra thì cũng còn 2 phương án chứ bộ. Hắn phảidùng trợ giúp 50/50 mới biết đáp án chính xác chứ. Vả lại Vi đã thể hiện rõquan điểm của mình như sách đạo đức dạy còn gì. Môn này học lâu quá rồi, họquên chăng?

  BảoNguyên và Thiên Vũ không ai nhường ai đều ra sức kéo tay của Hải Vi về phíamình. Vi thấy như đang đóng phim vậy, cô là diễn viên nữ chính, bị hai nam diễnviên chính yêu say đắm và tranh giành cô với nhau.

Được như thế đã tốt, nhưng hiện thực lại là hai anhhem họ đang đánh nhau và mượn Vi làm công cụ. Đau hết cả tay với 2 thằng chanày, vi hét lên: “Dừng lại! Thả tôi ra!”

Vừa lúc đó một tiếng nói vang lên: “Hai đứa làm gìvậy?”.Tiếng nói có tác dụng ngay lập tức. Cả hai bỏ tay Hải Vi ra.

“Làm bao nhiêu chuyện mất mặt như vậy còn chưa đủ vớichúng mày sao?”Người đàn ông trung niên giận giữ nói.

“Đâu có nhiều bằng ba” Thiên Vũ lạnh lùng nói rồi bỏvào nhà. Bảo Nguyên cũng theo sau miệng lẩm bẩm: “Ít ra tôi cũng có chung suynghĩ với cậu về chuyện này”. Người cha tức giận hét lên : “Tụi bây muốn gìđây?”

Thiên Vũ quay đầu lại cười nhạt: “Hỏi phu nhân của chaấy, chúng con chẳng muốn gì hết”.

Lúc này Hải Vi mới nhìn thấy một người con gái xinhđẹp ngồi trong xe ô tô gần đó. Nhưng cô ta còn quá trẻ, sao có thể là mẹ củaThiên Vũ và Bảo Nguyên được.

  Vào tớinhà, Vi liền thủ thỉ hỏi chuyện cô giúp việc: “Bà chủ nhà sao trẻ thế cô ơi,chắc chỉ hơn cháu vài tuổi”.

Cô giúp việc cũng nói thì thầm:

- Bà ấy là vợ lẽmà. Ông ấy 3 đời vợ rồi, bà ấy là thứ tư.

- Nhiều vậy, nhữngngười kia là ly dị hay bị mất hả cô?

- Bà cả, bà 3 lydị, bà 2 thì mất. 4 bà ai cũng đẹp hết, chỉ có bà tư là trẻ tuổi nhất.

Đang định buôn dưa lê tiếp thì nghe giọng lạnh lùngvang lên: “Lên đây!”

Bảo Nguyên cũng được ăn học mà sao nói năng mất lịchsự thế không biết, chẳng có chủ ngữ gì cả. Vi biết là gọi mình nên lên phòngtheo Bảo Nguyên.

- Có việc gì vậy ạ?

- Cô tới muộn 1tiếng , nên lỡ hết kế hoạch của tôi rồi.

Hắn làm tròn số ghê quá, muộn tầm 35 phút là cùng.

- Tức là giờ khôngphải làm gì nữa đúng không ạ?-Vi mừng rỡ hỏi.

- Không…phải đâu.Giờ phải làm với tốc độ nhanh gấp đôi thì mới kịp.

Vi tưởng hắn bảo làm việc gì quan trọng lắm, hóa rachỉ là ngồi gấp hạc giấy thôi. Quan trọng ở chỗ, đống giấy gấp ấy đầy 1 thùng,gấp tới bao giờ mới xong đây hả trời?

- Cậu chủ cần nhữngcon hạc giấy làm gì vậy ạ?

- Cô nghĩ để làmgì?

- Để tặng trẻ em ởtrại trẻ mồ côi phải không?

- Cô nghĩ tôi tốtvậy sao?

- Không đúng. Chắccậu định tặng quà cho người yêu. Với số lượng LỚN thế này chắc là tặng vài côchứ chả ít- Hải Vi cười nhưng thực ra đang mếu.

- Cứ gấp đi, côkhông cần biết.

- Nhưng mà để tặngngười yêu thì phải tự tay mình gấp mới ý nghĩa cậu chủ ạ.

- Đã bảo gấp đi,nói nhiều thế!

Bảo Nguyên ngườm Hải Vi một cái, làm cô sợ phát khiếp,im bặt không dám nói thêm lời nào. Cầu mong cho hắn đi khỏi nhà cho sớm. Cái đồbóc lột sức lao động.

  BảoNguyên đi rồi thì Thiên Vũ lại tới, hắn cứ đứng đó nhìn Vi làm việc khiến côkhó chịu. Có gì thì nói, không thì đi đi đứng đó mãi làm gì không biết. Nghĩthế nào, hắn cũng ngồi xuống gập hạc giấy. Anh em nhà này lạ hết chỗ nói.

- Sao hôm qua khôngđi học vậy?- Thiên Vũ hỏi.

- Cậu không đi thìcó, tôi lúc nào chẳng đi học đầy đủ.

- Đầu cậu có vấn đềthật rồi, hôm qua xe cậu bị thủng xăm chính tôi là người đã chở giúp đấy.

- À, quên mất. Tôibị trẹo chân, nên không tới lớp được.

- Trẹo chân gì đinhanh thế, lúc tôi quay lại đã không thấy cậu đâu.

Thì ra Thiên Vũ cũng có lúc tốt như vậy, hắn còn quay lại đón mình sao?

  Hàn Duyăn mặc chỉnh tề đứng đợi Hải Vi ở cổng, chả là tối nay hai người cùng đi học võ mà.

- Chị mặc thêm áoấm vào đi. Lát nữa đi đường sẽ lạnh đấy!- Hàn Duy nhẹ nhàng nói.

- Trời này thì rétcái gì. Chị đang phải dùng nội lực để nhốt mồ hôi lại đây này.

Nói thế cho oai thôi chứ tại có 2 chiếc áo khoác thì 1đã bẩn, 1 bị chuột đem ra mài răng rồi.

- Em biết chị giỏirồi. Lúc nhìn thấy chị khinh công bay lên cột điện, em cứ tưởng là mình gặp đượcngười nhện, còn thằng bé gần đó lại hét lên: Tôn Ngộ Không trèo cột điện kìa!

Trừ thêm một điểm thi đua danh hiệu “bé đẹp bé ngoan”của Hàn Duy cộng thêm mấy quả đấm vào lưng cho nó.

-  À, tối nay em có hẹn bạn gái mà, sao lại đihọc võ?

- Thì hẹn cô ấy ởđó chứ đâu. Cô ấy học cùng lớp karate với tụi mình.

- Ngại quá, lần sauem tới đón người ta chở đi học nhé, ai lại chở bà già này.

- Cô ấy không điloại xe này đâu. Chở bà già như chị thích hơn.

Đang đi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên: “Saocô không gập xong hạc vậy hả?”- tiếng Bảo Nguyên the thé bên tai.

- Gập xong rồi mà.

- Còn một tờ giấyđây nè.

Còn có mỗi một tờ mà hắn cũng kiếm chuyện, đúng là nhỏnhen.

- Sao thế nhỉ? Tôigập hết giấy trong hộp rồi mà?

- Tờ này rơi tronggậm giường, giờ tôi mới nhìn thấy.

- Thế là anh làmrơi từ trước rồi. Vì anh đưa giấy rồi bảo tôi xuống phòng khách gập còn gì.

“Pip!pip” Hắn tắt máy luôn. Người gì mất lịch sự vànhỏ nhen quá vậy trời.

Hàn Duy và Hải Vi đang đi giữa đường thì nghe tiếngkhóc rất to của trẻ con. Nhìn ra mới thấy,một em bé vừa khóc vừa gọi mẹ trênvỉa hè. Bên cạnh em không có ai đi cùng, chắc là bị lạc mất mẹ.

Hai người xuống xe tiến lại chỗ em bé, Hải Vi nhẹnhàng hỏi:

- Sao cháu khócvậy? Lạc mất mẹ hả?

Đứa bé ngưng khóc gật đầu rồi lại khóc to hơn.

- Đừng khóc nữa, côđi tìm mẹ cho cháu nhé!

Em bé lại gật đầu, lần này nó mới mở tròn đôi mắt ngâythơ nhìn Hải Vi và Hàn Duy.

Sau một hồi thẩm vấn đứa nhỏ, Hàn Duy và Hải Vi dẫn nóđi tìm mẹ. Nhưng trước khi đi đứa nhỏ lại có 1 cuộc thẩm vấn cho hai cô cậu:

- Nếu có ai đó cho3 quả cam, cô chú sẽ làm gì.

- Chú sẽ cho mẹ mộtquả, cho ba một quả, còn một quả sẽ giữ cho mình.

- Nếu có 3 cái kẹothì sao?

- Chú vẫn làm tươngtự.

- 3 quả táo?

- Vẫn như thế.

- 3…

Hải Vi ngắt lời em bé: “Cháu à, 3 quả gì, cái gì thìcâu hỏi và câu trả lời cũng giống nhau hết đúng không? Thôi mình đi tìm mẹ chocháu nhé!”

Đứa bé lúc này mới chịu lên xe đạp để Hàn Duy chở đi.Cũng may chỉ đi tầm 10 phút là đã tìm được mẹ cho em bé.

Hàn Duy và Hải Vi lại tiếp tục đến lớp karate.

- Sao vừa nãy thằngbé đó lại hỏi chúng ta như vậy nhỉ?- Hải Vi thắc mắc.

- Để kiểm tra chúngta có phải người tốt không.

- Như thế nào?

- Ở nhà cha mẹ haydạy các bé, ra đường thấy người lạ là cấm được đi cùng, nếu không sẽ bị bán đi.Chắc thằng bé sợ chúng ta là người xấu.

- Ngộ nhỉ, hỏi nhưthế thì làm sao biết được người tốt hay xấu

- Nếu chúng ta trảlời là sẽ ăn hết 3 quả đó, vậy thì là người xấu rồi.

- Hihi. Hóa ra làvậy, em cũng hiểu biết ghê nhỉ.

- Em cũng từng gặphoàn cảnh như thế nên em biết. Chỉ có điều lúc đó em không hỏi giống thằng bévừa nãy

- Em hỏi gì?

- Nếu không có mẹ,chú sẽ làm gì?

Hỏi như vậy mà phân biệt được người tốt người xấu,thằng bé này cũng tài thật.

- Sao em lại hỏinhư thế?

- Lúc đó em chẳngnghĩ ra câu gì khác. Mẹ thường bảo em, nếu không có mẹ bên cạnh em cũng phảingoan và nghe lời cha, như thế mới là người tốt.

Sao nghe giọng Hàn Duy buồn buồn vậy. Vi tò mò nhưngkhông dám hỏi.

Tới lớp học Hàn Duy đưa cho Vi một bộ đồng phục tập võbảo Vi đi thay. Thay đồ xong ra tới nơi, thấy bọn con gái đang xúm quanh Duyđông như kiến. Đúng là một lũ háo sắc!

Đàn kiến bỗng nhiên vỡ ra, bởi vì có một mỹ nhân vừacất tiếng goi Hàn Duy. Tấc nhiên người gọi không phải là Hải Vi rồi, đó là bạngái của Hàn Duy. Vi tò mò nhìn người con gái ấy, trông cô ta rất quen. Không lẽnào, đó lại là… Phương Lan- hoa khôi trường của Vi.

  Chị Vi, đây là Phương Lan bạn của em, còn đây là chị Hải Vi, mình mới quen- Hàn Duygiới thiệu hai người cho nhau.

Đúng là Phương Lan rồi, nhưng chắc chắn đây không thểlà bạn gái của Hàn Duy. Hai người nhìn thì đẹp đôi đó, nhưng điều kiện kinh tếvà tuổi tác thì không được.

- Chào chị- PhươngLan cười như hoa hồng chớm nở.

- Chào bạn, bạnkhông biết mình nhưng mình biết bạn đó, chúng ta học cùng khoa. Bạn là hoa khôinên ai cũng biết hết.

- À, vậy thì là bạnrồi. Mình cũng không được như thế đâu, mọi người cứ nói quá đấy thôi.

Người đã đẹp mà lại rất nhã nhặn khiêm tốn. Kiếm đâuđược người hoàn hảo vậy trời! Rất tò mò, Vi ghé tai Duy hỏi nhỏ: “Không phảibạn gái em đấy chứ?”

Hàn Duy cười:

- Đã nói cô ấy làbạn em rồi mà, không phải bạn gái theo nghĩa người yêu mà là bạn thân thôi!

- Thế người yêu emchưa tới sao?

- Làm gì có mà tới.

- Đừng đùa à nha.Hôm qua chị nghe hết rồi, em có nói với người ta: “em yêu thích quà gì?hoa hayváy hay nhẫn cưới đây?”.hehe.

“Ngoài khoản xưng hô và nhẫn cưới ra thì đúng là cậuấy có nói với mình như vậy”. Phương Lan lên tiếng, miệng lại nở nụ cười.

- Vậy hai ngườiđang trong quá trình tìm hiểu sao?

Phương Lan thoáng ngại ngùng :

- Không, tại HànDuy mới đi du lịch về, nên mình đòi quà ý mà.

- Em đi về quê bạnchơi- Hàn Duy giải thích.

Lạ à nha, Phương Lan cũng bằng tuổi mình mà nó kêu làbạn, còn mình nó lại kêu là chị. Bọn họ không có gì thật sao?

  Lớp họcvõ tầm 20 người, học viên toàn là thanh niên cả, nên Hải Vi thấy rất thoải mái.Chỉ có điều tập mệt quá, cô chỉ muốn nằm lăn ra đất để nghỉ. Hàn Duy với PhươngLan đã học từ mấy buổi trước, nên họ không có vẻ gì là mệt. Dù sao thầy giáocũng có lương tâm ,cho cả lớp nghỉ giữa giờ10 phút.

- Mệt quá hả?- HànDuy ngồi xuống cạnh Hải Vi, Phương Lan cũng tới ngồi bên cạnh cậu

- Mệt thật! Đượcnằm lăn ra đây ngủ thì tốt!

- Gục vào đây ngủcũng được- Hàn Duy kéo đầu Hải Vi gục vào vai mình.

Ây ra, thằng nhóc này cao thật đầu Vi chưa đến vai nó,làm sao mà gục được, thành ra lại là dựa đầu vào ngực nó. Vi bỗng cảm thấy xấuhổ nên ngồi ngay ngắn lại tức khắc. Rất nhanh cô quay sang hỏi Phương Lan:

- Trường mình sắptổ chức lễ hội hóa trang nhỉ?

- Ừ. Sẽ có nhiềutrò hay lắm đó, cậu sẽ tham dự chứ?

- Chắc không đượcrồi, nhà tớ xa trường đi ban đêm không tiện.

- Em sẽ hộ tốngchị, yên tâm!

Hàn Duy tốt thật đấy, nhưng nghĩ đến cảnh 11h đêm haichị em đạp xe trên đường vắng vẻ cũng thấy rờn rợn người rồi. Mình không phảiloại nhát gan, nhưng nhỡ có ma thì sao?

Chap 4 tiếp

  Đườngphố về đêm thật đẹp. Những ngọn đèn đường nối đuôi nhau chạy đi khắp các ngả,tỏa ánh sáng lung linh huyền diệu. Bỗng nhiên có âm thanh lạ vang lên: “cạchcạch..”

Hàn Duy dừng xe lại, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình,quàng lên người Hải Vi: “Chị mặc vào đi lạnh đấy!”

- Đâu có…vừa mớitập võ xong nóng muốn chết đây nè- Hải Vi nói dối vì không nỡ để Hàn Duy mặc áophông cộc tay trong thời tiết này. Ít ra Vi còn mặc áo dài tay và được Duy ngồitrước chắn gió cho.

- Nóng mà nghe răngva vào nhau to hơn cả tiếng búa đập đá ấy! Em mới là người chết nóng đây. Chởchị toát cả mồ hôi.

Hai đứa đang nhường nhau cái áo, thì thấy một người ănxin với quần áo rách dưới  đi ngang qua.Hàn Duy vội chạy theo, rồi đưa cho người ăn xin đó tờ 200 ngàn, cậu nói: “Chúmua áo mặc đi, trời khá lạnh đó!”. Người ăn xin cảm động, Vi cũng cảm động. Lúcđi rồi Vi mới bảo:

- Sao không chongười ta cái áo cũ này. Em cũng đâu có tiền.

- Tiền nhặt đượclần trước đó mà. Cái áo này mua những 210 ngàn đấy, em phải tính toán chứ, chonhư thế đỡ lỗ hơn- Hàn Duy cười.

Tính toán kiểu gì thế không biết. Thằng nhỏ này chắchọc dốt lắm đây! Chỉ được cái tốt bụng thôi, người như nó thật đáng quý!

Trước kia mỗi buổi làm thêm của Hải Vi chỉ có cô và côgiúp việc, sau đó mọc thêm cậu Bảo Nguyên, giờ lại mọc thêm Thiên Vũ. Hai ngườiđó vô công rồi nghề ở nhà cả buổi sáng, sai cô làm hết việc này tới việc nọ.Thật là khổ sở.

- Hải Vi, ôm conmèo lên đây cho tôi-Bảo Nguyên ra lệnh

Vi ngoan ngoãn bắt con mèo lười đang nằm ngủ ở ghếsofa lên phòng Bảo Nguyên. Hắn chuyển sở thích sang vẽ tranh làm Vi đến mệt!Lần nào hắn nổi hứng muốn vẽ cái gì là bắt cô mang cái đó lên phòng. Hôm quahắn vừa sai cô ôm bức tượng đá từ trong vườn lên tận tầng 3, sau đó lại sai cômang trả về chỗ cũ. Bức tượng đó nhỏ nhưng cũng phải đến 15kg chứ chả ít. Thậtmệt hết chỗ nói!

Ôm xong con mèo, hắn đuổi cô xuống. Vừa xuống tới châncầu thang Thiên Vũ lại gọi lên. Lên tới nơi, Vi hỏi:

- Gì vậy?

- Xuống lấy cho tôiđĩa hoa quả.

Ác nhân! Không nói luôn từ đầu, để người ta đỡ mấtcông lên xuống. Đúng là quen thói hành hạ. Hình như hai anh em họ ở nhà là đểtranh giành quyền làm chủ, bằng cách hành hạ Hải Vi thì phải.

- Bật giùm cái tivi- Thiên Vũ nằm giường ra lệnh

- Trời đẹp vậy, saocậu không ra ngoài chơi đi. Ở nhà nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

- Được thôi. 5 phútnữa nhé!

Hải Vi mừng rỡ. Vậy là loại được một kẻ địch, liềnchạy sang phòng Bảo Nguyên nói lại câu cũ, biết đâu có tác dụng.

May mắn làm sao hắn cũng trả lời câu y chang: “5 phútnữa nhé!”

Hải Vi muốn hét lên vì vui sướng, nhưng kiềm chế được,cô tung tăng chạy xuống tầng 1.

Niềm vui không kéo dài bao lâu. Vì đúng 5 phút sau,Thiên Vũ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Vi:

- Đi thôi, cậu muốnchơi ở đâu đây?

- Cô ấy đã mời tôitrước rồi- Bảo Nguyên vừa từ trên cầu thang bước xuống, cũng đã chải chuốt đâura đấy.

- Rất tiếc cô ấy đãmời tôi đi chơi trước khi sang phòng anh.

Hai thằng này có bị ấm đầu không vậy. Mình mời tụi nóđi chơi hồi nào. Rõ dàng là chỉ bảo thời tiết đẹp, các anh nên ra khỏi nhà chotôi nhờ. Vậy mà…

Thế là tự nhiên có cuộc đi chơi 3 người. Lần này HảiVi kiềm chế không được, cô phá lên cười. Dù sao cũng may, đi chơi thì khôngphải làm việc nữa.hehe.

## 4. Chương 4

Cả 3 ra công viên ngồi chơi. Hải Vi giả vờ đi vệ sinh,rồi lẻn đi nơi khác bỏ mặc Bảo Nguyên và Thiên Vũ lại với nhau.

Cô tìm được 1 ghế trống và nhanh chóng ngồi xuống.Điện thoại đã tắt nguồn, yên chí là hai tên kia không thể tóm mình được, Vicười mãn nguyện.

- Bà chị, cho bọnem xin ít tiền mua bao thuốc!-Tiếng nói làm Vi giật mình.

Một toán con trai vây quanh Vi, nhìn cũng biết bọn nólà đầu gấu rồi. Nhưng cô lấy đâu ra tiền bây giờ? Qủa này chắc chết thật rồi.Vi liền đứng dậy vờ lục túi quần, rồi bỗng nhiên chỉ về phí trước nói lớn :“Chú bảo vệ!”.

Nói xong chạy hết tốc lực, phía sau bọn đầu gấu cũngđuổi theo cật lực. May mà vừa nãy không đi xa chỗ Bảo Nguyên và Thiên Vũ làmấy, nên giờ chạy về chỗ họ vẫn kịp. Bọn đầu gấu thấy Vi chạy tới chỗ 2 ngườiđàn ông thì thôi không đuổi theo nữa.

Vi ngồi xuống ghế thở hổn hển. Thiên Vũ và Bảo Nguyênnhìn cô vơi ánh mắt ngạc nhiên.

- Làm sao mà từ nhàvệ sinh ra lại mệt vậy?Tào tháo đuổi à?- Thiên Vũ quan tâm hỏi.

- Chắc là bị táo bónrồi- Bảo Nguyên cũng ý kiến.

- Xin hai ngườiđấy, chuyển đề tài đi- Hải Vi xấu hổ nói, rồi nhanh chóng lảng chuyện- Kìa gáixinh kìa!

Nói bừa thế thôi mà hai anh em nhà này im bặt, đầuquay tứ phía mắt tìm kiếm. Háo sắc đến thế là cùng! Cuối cùng họ cũng tìm thấyđối tượng, chẳng ai bảo ai, vội vàng chạy đến bên mỹ nhân, bỏ Hải Vi ngồi lạimột mình.

Cô gái xinh đẹp đã hút hồn 2 anh chàng đó không aikhác chính là Phương Lan. Hải Vi nhìn người con gái hoàn hảo kia mà không khỏitủi thân. Chẳng đến chào hỏi, cũng chẳng tạm biệt các cậu chủ, cô lủi thủi ravề.

Đang cắm mặt xuống đường thì bị gõ một cái: “Chị đichơi hả?”Hàn Duy cười nói.

- Bắt được nhóctrốn học đi hẹn hò nhá!

- Làm gì có.

- Đừng có mà chối,chị vừa nhìn thấy Phương Lan ở trong kia.

- À…Em được nghỉ tiếtnên về sớm. Cô ấy rủ vào đây chơi

- “Cô ấy, cô ấy”.Nghe ngọt sớt nhỉ? Thôi kệ nhóc, chị phải về đây!

- Ở lại đây chơiđi.

- Không thích điđuổi ruồi đâu.

Nói rồi Hải Vi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Tâmtrạng lại tệ hơn lúc trước một chút.

Mùa thu, không gian trong vườn trường được nhuộm mộtmàu vàng ươm. Đó là màu nắng, màu hoa cúc và màu của những chiếc lá sắp phảilìa cành. Hải Vi đi bộ một mình dưới những hàng cây, lòng man mác buồn. Hôm naylà một ngày đặc biệt! Mai Thu về quê chơi đám cưới bạn từ hôm qua, còn Vân Oanhthì bị ốm không tới lớp, có mỗi Hải Vi thui thủi một mình.

Đang đi thì cô nhìn thấy Phương Lan ngồi ở ghế đá, saubụi cây phía trước. Hải Vi tiến tới định chào hỏi thì nghe tiếng nói chuyện:

- Hôm nay sinh nhậtcậu, thích quà gì đây?-Giọng con trai quen thuộc.

- Mình thích hạcgiấy, thật nhiều hạc giấy, như vậy sẽ có thật nhiều điều ước-Tiếng Phương Lannhẹ nhàng.

- Bảo Nguyên sẽtặng hạc giấy cho cậu, thế nên cậu nói thứ khác đi.

- Sao cậu biết? Đãlành với anh Bảo Nguyên rồi à?

- Tớ giận hắn khinào mà lành với không. Nhìn thấy hắn sai osin gập hạc giấy là biết ngay thôi.Trong số hạc giấy đó, có một nửa là do tớ gập,… tớ…ước cho cậu hạnh phúc!

“Osin” mà hắn nói tới chính là Hải Vi. Hic. Thì ra hômnọ Thiên Vũ ngồi gập hạc giấy với Vi là vì Phương Lan, vậy mà cứ tưởng hắn tốtbụng muốn giúp cô chứ.

- Cảm ơn cậu! Mìnhcũng ước cậu luôn như vậy

Phương Lan vừa rứt lời thì có tiếng vang lên: “Cóngười nghe trộm chuyện kìa”. Phương Lan và Thiên Vũ liền quay lại phía saulưng.

Không biết đứa ác ôn nào vừa nói không biết. Có phảita nghe trộm chuyện đâu, chỉ là chưa có cơ hội cắt ngang câu chuyện của họ nênđành đứng đợi thôi.

Hải Vi không biết giấu mặt đi đâu, cũng không biếtphải giải thích thế nào, đành giả bộ tự nhiên:

- Xin lỗi đã phá vỡgiây phút tình củm của 2 người, mình chỉ… vô tình đi ngang qua thôi.

- Tình cảm gì đâu,tụi mình đang nói chuyện phiếm ấy mà. Cậu ngồi xuống đi.-Phương Lan nhẹ nhàngnói.

- Cậu cũng quen HảiVi à- Thiên Vũ nhìn Phương Lan hỏi.

- Tụi mình học cùnglớp karate, hai người cũng biết nhau hả?

- Ừ, Hải Vi là…mìnhvô tình quen trên đường.- Thiên Vũ nhìn Hải Vi cười nói.

Hải Vi đứng tim, tưởng Thiên Vũ kể cô là osin nhà cậuta thì xấu hổ chết. May mà hắn còn có lương tâm. Vi thở phào nhẹ nhõm. Mới địnhthần lại thì Thiên Vũ nói tiếp:

- Đó là lần đầutiên gặp thôi, còn lần thứ hai mình gặp Vi gặp ở…trong…nhà…trường. Hôm đó họccùng giảng đường.

Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ kể dài dòng thế làm gì, lạicòn ngắt quãng nữa,làm ta hồi hộp chết đi được.

Vừa thở phào lần nữa thì Vũ lại nói :

- Còn lần thứ 3 gặpVi là ở …cổng… nhà… mình…

Nhử nhử mãi cuối cùng hắn cũng nói ra, đã thế kể ngaytừ đầu cho rồi, làm Hải Vi đau tim quá trời.

- Hải Vi làm gì ởđó?-Phương Lan hỏi.

- Cậu ấy đi ngangqua cổng nhà tớ ấy mà, còn lần thứ 4 là…-Thiên Vũ nhìn Vi cười nham hiểm.

- Thôi! cậu kể dàidòng thế làm gì, muốn nói gì thì nói luôn ra đi- Hải Vi sức chịu đựng có hạnnên đành lên tiếng.

- Mình chỉ muốn nóilà trống vào lớp rồi đó- Thiên Vũ nói rồi kéo tay Phương Lan đứng dậy, đi vàolớp.

Hai người này đúng là một cặp rồi. Họ trông cũng xứngđôi đó, nhưng còn Hàn Duy thì sao?

Hải Vi lững thững bước về lớp. Đi qua cửa câu lạc bộâm nhạc, cô nhìn thấy trên bảng có dòng chữ to tướng: “HAPPY BIRTHDAY TO PHƯƠNGLAN!”, trong phòng còn có khá nhiều bóng bay và hoa tươi. Phương Lan vốn làthành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc mà.

Người nổi tiếng thích thật đấy, chẳng bù cho cái thânmình.

  Lúcchiều nghe tin Vân Oanh ốm, nên học xong Vi tức tốc đạp xe tới thăm. Hải Vi tớinơi thì thấy cửa phòng Vân Oanh đã khóa ngoài, điện cho Oanh mà không liên lạcđược. Cô đành ngồi ở cửa chờ.

Conbé này ốm mà còn đi đâu không biết. Ngồi đợi 30 phút, rồi 1 tiếng, Vi ngày càngcảm thấy lo lắng vì không biết tin tức gì của Vân Oanh cả. Nhìn thấy người trọphòng bên cạnh đi qua, cô liền hỏi thăm. Anh ta nhìn Vi một lát rồi nói:

  -    Bạn bè kiểu gì vậy,Oanh nó đi viện từ chiều rồi, nặng lắm!

- Nó bị sao vậy ạ?

- Hỏi bác sĩ ấy,tới bệnh viện phụ sản mà thăm.

Thôi chết rồi, Vân Oanh bị làm sao mà lại đi bệnh việnphụ sản nhỉ, nó bình thường vẫn khỏe như trâu kia mà. Hải Vi hấp tấp hỏi địachỉ để đi thăm Vân Oanh.

Bệnh viện phụ sản ở thật xa, vất vả lắm Vi mới leo lênđược tầng 3 của bệnh viện, nhưng tìm mãi không thấy số phòng “BLR01” đâu cả.Hỏi thăm mới biết, bệnh viện này làm gì có số phòng như thế, mà cái số phòngnày e rằng không nơi đâu có. Hải Vi nghĩ là người hàng xóm kia đã nhầm sốphòng, nên kiên trì đi từng phòng của tầng 3 để tìm kiếm.

Quanh quẩn ở bệnh viện hơn tiếng đồng hồ mà vẫn khôngtìm ra nơi Vân Oanh ở, Hải Vi vừa mệt mỏi vừa thất vọng. Cô nhấc máy gọi điệncho Oanh lần nữa, may mắn làm sao, có tiếng vang lên:

- Vi hả?

- Oanh mày sao rồi?Đang nằm ở phòng nào đấy?

- Phòng nào là sao?

- Mày đang nằm ởphòng số bao nhiêu ở bệnh viện phụ sản.

- Con ranh này, đùakiểu gì thế hả?

Hải Vi định thần lại. Rõ dàng ở phía đầu dây bên kiađang có tiếng nhạc đập thình thình, chả lẽ mở nhạc sàn cho các bệnh nhân nghelà phương thức chữa bệnh mới ?

- Tao đang đi liênhoan lớp cấp 3. Nhạc to quá không nghe rõ đâu, về nói chuyện sau nhá!

- Tao tưởng mày bịốm cơ mà?

Tiếng đáp lại Hải Vi chỉ là tiếng bip!bip, Vân Oanh đãtắt máy. May mà Vân Oanh không sao cả. Nhưng Hải Vi thấy khó chịu quá, chắcphải nhập viện vì thần kinh mất.

Thằng cha kia dám lừa mình, làm mình vất vả cả buổitối. Hóa ra “BLR01” là “bị lừa rồi lần thứ 1”. Tức quá! Sao lại có người đùa ácvậy trời. Tại người ta đùa quá trớn hay là tại mình ngu ngốc đây?

Hải Vi cố trấn tĩnh, nhưng nước mắt tự nhiên cứ tràora, ngày hôm nay sao lại đen đủi vậy!

Bỗng nhiên Vi nhìn thấy Hàn Duy trên vỉa hè. Cậu ta đangđứng cùng chiếc xe đạp của mình, mắt nhìn vào bên trong một nhà hàng sang trọng.

Thằng bé đang thèm gà quay hay là món nào đây? Hải Vinhìn theo hướng mắt của Hàn Duy phát hiện bên trong nhà hàng đó có… Thiên Vũ vàPhương Lan. Hai người họ đang cười đùa rất vui vẻ bên bàn ăn thịnh soạn.

Hàn Duy đạp xe phóng đi, Hải Vi chần chừ rồi đuổitheo.

Tội nghiệp thằng bé! Chắc nó đang đau khổ lắm, bởi vìPhương Lan lại hẹn hò với người khác mà không phải là nó trong ngày sinh nhậtcủa cô ấy. Chứng tỏ, Thiên Vũ mới là người mà Phương Lan để ý tới, còn đối vớiHàn Duy chỉ có tình bạn mà thôi. Làm sao để an ủi nó bây giờ, Hải Vi đã yêu baogiờ đâu mà biết!

- Này, cậu bé! Rảnhkhông đi uống nước.

- A. Chị Hải Vi,làm gì ở đây giờ này vậy?

- Chuyện dài lắm,kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện nha.

Vì động viên Hàn Duy mà Hải Vi cắn răng mời cậu vàomột quán cà phê.

- Hôm nay có chuyệnvui hay sao mà lại mời em uống nước- Hàn Duy thắc mắc.

- Vui!

- Sao cười gượnggạo vậy?

Hàn Duy hỏi vậy bỗng nhiên Hải Vi lại muốn khóc.Hômnay sinh nhật mình mà chẳng có ai chúc mừng lấy một câu, lại còn bị lừa một vốnặng nữa.

Nhưng dù sao vẫn không tệ bằng Hàn Duy, cậu ấy đang bịthất tình mà.

- Chị có chuyện gìà?- Hàn Duynhìn Hải Vi lo lắng.

- Em còn ít tuổi nên lo học hành thôi, đừng có yêu vội. Đợimai này có sự nghiệp rồi thì muốn yêu ai cũng được. Em vừa ngoan ngoãn, vừa đẹptrai, con gái đầy người thích.

- Thật hả? – Hàn Duy cười.

Nếu là Thiên Vũ, hắn sẽ không hỏi“thật hả” mà sẽ nói “tấc nhiên rồi”. Con nhà giàu có khác, kiêu ngạo hơn hẳn.Hàn Duy đi xe đạp làm sao đấu lại với Thiên Vũ đi xe tay ga. Tính cách có tốthơn thì sao đây, người ta vẫn chọn công tử Thiên Vũ thôi.

- Còn chị thì sao?

- Sao là sao?

- Chị cũng là congái mà.

Hải Vi phải vận động đầu óc một lúc mới hiểu được ýcủa Hàn Duy.

- Chị hơn em 2 tuổimà, nếu cùng tuổi dĩ nhiên là hâm mộ em rồi.

- Thích chứ?

- Thích!

Hải Vi thấy, cũng không thể trách Phương Lan chuyệnkhông chọn Hàn Duy làm hoàng tử của mình được, Hàn Duy kém cô ấy những 2 tuổicơ mà.

Từ giờ trở đi mình phải quan tâm đến Hàn Duy nhiềuhơn, để cậu ấy bớt đau khổ và thêm niềm tin vào cuộc sống.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Giờ ra chơi lớp học xôn xao tiếng cười đùa nói chuyệncủa các sinh viên. Hải Vi cùng Vân Oanh và Mai Thu hớn hở bàn chuyện đêm hộihóa trang.

- Tuần sau rồi đó,tụi mình mặc gì đây?-Vân Oanh hỏi

- Tao sẽ hóa thânthành thủy thủ mặt trăng- Mai Thu nói.

- Trẻ con quá đi!Tao thì sẽ là nàng công chúa bạch tuyết.hehe. Vi, mày hóa trang  thành ai đây?

Theo lời Vân Oanh thì suy ra nàng bạch tuyết lớn tuổihơn thủy thủ mặt trăng.

- Tao không biết,hóa trang thành cái gì đẹp đẹp nhỉ? Thành củ cà rốt, hay con thỏ có được không?

- Như thế mà đẹp,bó tay với con này. Làm người không thích lại muốn làm động, thực vật.-Mai Thuvà Vân Oanh cười nghiêng ngả.

- Lễ hội hóa trangmà, có phải cuộc thi sắc đẹp đâu. Chúng mày thật là …

- Tôi thấy, cậu nênđóng nhân vật cô gái xấu xí, như vậy sẽ không phải tốn công hóa trang.- ThiênVũ đứng gần đó từ bao giờ, lên tiếng.

- Chào ÔNG của baejong jun(diễn viên hàn quốc đẹp trai) Tới đây làm gì?-Hải Vi nhìn hắn khó chịu.

- Hô.hô. Tới tìmosin không được sao-Hắn cười và nói lớn.

Hải Vi tự ái, ngay lập tức bỏ ra khỏi lớp. Thiên Vũđuổi theo:

- Cậu đi đâu thế?

Ở đó để cậu kể với cả lớp, tôi là osin nhà cậu à? Tôichỉ làm thêm buổi sáng thôi nhé, giờ là buổi chiều rồi, tôi đã là người tự do.

  -   Giận hờn vu vơ thế là sao? Tôi có kếhoạch trong lễ hội hóa trang lần này, cần sự giúp đỡ của cậu.

Hải Vi vẫn không nói câu nào. Thiên Vũ mặc kệ, ghémiệng vào tai Vi thì thầm. Cậu ta nói tới đâu Vi cười ha hả tới đó.

- Kế hoạch của tôibuồn cười lắm sao?

- Không, tại cậu…phả hơi vào tai khiến tôi buồn.hehe. Kế hoạch cũng được đó, tôi sẽ giúp.

Lễ hội hóa trang được trường Hải Vi tổ chức mỗi nămmột lần, mọi người đều có thể tham dự, nhưng bắt buộc phải hóa trang thành mộtnhân vật nào đó.

Hải Vi nhìn ngôi trường quen thuộc của mình trong mànđêm. Cảm giác thật khác lạ.

Tòa nhà hội trường lúc này thật đẹp! Xung quanh nóđược trang trí bao nhiêu đèn nháy, lấp lánh liên hồi. Không gian vườn trườngđâu đâu cũng sáng lung linh nhờ ánh đèn huyền ảo. Nhìn ngôi trường lúc nàykhông khác gì một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Càng cổ tích hơn nữa vớibao nhân vật trong truyện như nàng bạch tuyết, cô bé lọ lem, người nhện…đang đilại trong khuôn viên trường. Đây đúng là lễ hội tuyệt nhất mà Vi từng tham dự.

Vân Oanh hớn hở trong trang phục alice (alice ở xứ sởthần tiên) chạy tung tăng khắp nơi cùng bạn trai của mình- Tiến Thành- trong bộdạng của cướp biển vùng caribe. Nhìn hai người đúng là không đẹp đôi tẹo nào.

Mai Thu -thủy thủ mặt trăng thay vì cầm cây gậy ánhsáng thì cầm chiếc đèn pin siêu nhỏ. Suốt dọc đường nó cứ vung cậy gậy ánh sángmà hô: “Ta sẽ trừng phạt mi nhân danh mặt trăng!”, vậy mà tới đây thì im rekhông nói tiếng nào.

Hải Vi cũng không rõ mình đang hóa trang thành nhânvật nào nữa. Cô diện một bộ váy trắng và một chiếc mặt nạ màu bạc chỉ che đượcnửa mặt trên. Hải Vi ngại ngùng đi núp sau Mai Thu tiến vào sân trường, nơi sắpdiễn ra màn trình diễn âm nhạc.

Mai Thu, Vân Oanh, Tiến Thành và Hải Vi kiếm được mộtchỗ ngồi khá gần sân khấu.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân Oanh lấytrong chiếc túi nhỏ đeo ngang người cái điện thoại đưa cho Hải Vi.

- Alô!

- Tới chưa? Có nhớkế hoạch không đó- Tiếng Thiên Vũ hét lên át tiếng ồn xung quanh.

- Nhớ rồi. Yên tâm!

Hải Vi bồn chồn lo lắng, không biết những gì cô sắplàm có đúng không nữa, làm như vậy có lỗi với Hàn Duy không?

Nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới. Vi nhận được tinnhắn của Hàn Duy

- Chị đang ở chỗnào vậy, em cũng đang ở trong trường chị nè.

- Hàng ghế thứ 3 ởgiữa, sân khấu ca nhạc.

- Dành chỗ cho em,em tới ngay.

Thôi chết rồi, thằng nhỏ này làm gì ở đây không biết? Nómà chứng kiến việc sắp sảy ra thì không hay tẹo nào. Làm sao bây giờ?

Trên sân khấu bắt đầu có tiếng nói. Người dẫn chươngtrình với giọng nói thanh thoát giới thiệu tiết mục đầu tiên:

- Sau đây, giọng caPhương Lan,  xin gửi tới các bạn bài hát…

Hải Vi như bị đóng băng khi nhìn thấy Phương Lan trênsân khấu, bởi vì cô ấy cũng đang mặc một chiếc váy trắng và đeo một chiếc mặtnạ che nửa mặt giống hệt Hải Vi.

Thế này khác nào mình là bản sao hỏng của Phương Lan,chán thật đấy!

- Đồ của Phương Lannhìn hơi giống của mày, nhưng chúng là hàng sịn, của mày là hàng nhái khônggiống nhau đâu mà lo.- Mai Thu vỗ vai Hải Vi nói.

An ủi kiểu gì thế không biết, làm Vi càng chán nảnhơn. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cố thủ trong đó cho tới khi bài hát kếtthúc mới bước ra ngoài.

Có tin nhắn tới: “Nhận ra tôi không. Vừa đánh đàn trênsân khấu đó. Cô thấy tôi chơi đàn thế nào?”

Thì ra Bảo Nguyên chính là anh chàng chơi đàn choPhương Lan hát trên sân khấu vừa nãy. Vi đâu có để ý, đang chán về chuyện đụnghàng với Phương Lan mà.

- Không nhận ra.Hình như đàn cũng được!

- Đúng là khônghiểu gì về âm nhạc có khác. Khiêm tốn mà nói tôi đã đàn quá hay rồi.

Anh có hiểu nghĩa của từ “khiêm tốn” không vậy?. HảiVi không thèm nhắn tin lại, cô đang lo về sự có mặt của Hàn Duy. Buổi khiêu vũsắp diễn ra rồi, làm sao bây giờ?

Hải Vi quay về chỗ ngồi. May mà vẫn không thấy Hàn Duytới. Vân Oanh oang oang: “Đây là Hải Vi, người mà mình đã giới thiệu cho Việt đấy,còn đây là Chu Việt bạn của Tiến thành.”

Vi nhận ra thế vào chỗ của Mai Thu lúc này là một anhchàng lạ hoắc, trong trang phục của một hoàng tử trông hắn cũng khá khôi ngô.

- Thôi tụi tao đichơi riêng đây, Mai Thu cũng đi riêng với anh chàng của nó rồi, mày ngồi vớiChu Việt đi nhé.

- Không được đâu,Oanh!Oanh

Mặc Hải Vi gọi thế nào, Vân Oanh cũng cất bước ra điđầu không ngoảnh lại. Người con trai bên cạnh lên tiếng:

- Chào cậu! Mình làChu Việt, có thể làm bạn với Hải Vi được không?

Lần đầu nói chuyện riêng với con trai mà có ý đồ tántỉnh, Hải Vi run hết chỗ nói. Vân Oanh có ý giới thiệu mà không báo trước để Vichuẩn bị tâm lý, chẳng khác nào cho ăn cơm mà không cho đũa. Nhưng không sao,Vi cũng có thể dùng tay để ăn cơm được mà.

- Được quá chứ lại,mình cũng chưa có bạn trai nào bao giờ.- Hải Vi cười.

Nói câu này có phải quá thành thật ngu ngốc khôngvậy? Kệ thôi.

- Ừ. Vậy Vi có thểbỏ mặt nạ ra một chút được không, chẳng nhẽ làm bạn mà Việt lại không được biếtmặt của Vi.

Cái này như mọi người thường gọi là “xem hàng”. Hic.Hàng của mình chất lượng không cao, xem xong không biết hắn có chạy mất dépkhông? Vi chần chừ rồi cũng bỏ mặt nạ ra, cố cười gượng một cái. Hắn nhìn Virồi cười nói:

- Cậu rất đáng yêu,đúng là mẫu người mà tớ thích!

Vi ngượng ngùng, mặt nóng bừng, tình yêu đến nhanh thếnày sao?

- Nói thật, Vitrông rất giống bạn gái cũ của Việt, nên mới nhìn Việt đã cảm thấy rất thânquen, gần gũi. Có điều Vi xinh hơn cô ấy.

Nhìn mình hắn lại nhớ đến người yêu cũ, thì mình vớihắn yêu đương kiểu gì đây?Chán chả buồn chết!

Thế rồi cái tên Chu Việt ấy kể một thôi một hồi vềngười yêu cũ của hắn. Cái gì hắn cũng so sánh: “Cái này thì Vi vẫn hơn cô ấy!”.Hải Vi ngán đến tận cổ mà vẫn phải tỏ ra quan tâm. Cuối cùng không chịu nổi nữađành giả vờ đi vệ sinh đẻ bỏ rơi hắn. Hắn còn nói với theo: “Trời! Nhìn kiểu đicủa Vi cũng giống kiểu đi của cô ấy nữa.” Hải Vi đành chạy cho nhanh khỏi têndở người ấy. Chợt cô nghĩ ra, chắc tại nhìn mặt mình xong hắn thấy chán nên giởtrò đây mà. Huhuhu.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hải Vi lẩn vào đám đông rồi lại lách ra chọn một gócyên tĩnh trong vườn trường để ngồi.

Đêm nay trăng sáng quá, khung cảnh lãng mạn thật, chỉtiếc ta lại cô đơn một mình.

Nhận được 3 tin nhắn cùng lúc.

Bảo Nguyên: “Cô đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn?”

Anh có hỏi gì đâu mà tôi phải trả lời.

Thiên Vũ : “Cô đâu rồi, vẫn nhớ kế hoạch chứ, 10h tốiđó”

Nhớ rồi, khổ lắm nói mãi.

Hàn Duy: “Chị đâu rồi, em vừa bận tí, tới chỗ chị bâygiờ nhé?”

Đọc tin nhắn của thằng nhóc này tình cảm hơn hẳn.Không như 2 thằng cha khô cằn kia. Một lúc nhận được tin nhắn của 3 người contrai, nhưng cả 3 đều đang hướng về một người con gái khác, Hải Vi cảm thấy lòngcàng buồn hơn, không nhắn tin trả lời ai cả. Nhìn điện thoại mới 9h30 phút, Vicài đặt chế độ im lặng không rung, rồi tiếp tục ngắm trăng một mình.

Gần 10h tối, theo kế hoạch Hải Vi đi tìm Phương Lan.Như đã tính toán , Hải Vi gặp được Phương Lan ở trong hội trường, nơi sắp diễnra dạ hội khiêu vũ.

- Phương Lan à, cóngười nhờ mình đưa cậu cái này.- Hải Vi đưa cho Phương Lan một tờ giấy nhỏ.

Phương Lan ngó qua một cái rồi cười:

- Hải Vi à, nhìnchúng ta giống chị em xinh đôi nhỉ? Mà cậu có biết ai gửi không?

- Tớ không biết.

- Sắp tới giờ khiêuvũ rồi, chúng ta vào hội trường thôi.

- Ơ. Hình như ngườigửi thư cho cậu có hẹn gặp cậu mà.

- Chắc đó là tròđùa thôi, hẹn gặp kiểu gì mà đưa ra câu đố. Mình làm gì có thời gian để giải đốchứ.

Thiên Vũ nói Phương Lan thông minh lại thích thửthách, nếu là lời hẹn bình thường mà không rõ danh tính thì cô ấy nhất địnhkhông đi, để gây bất ngờ mà lại khiến cô ấy tò mò thì cách hiệu quả là đưa ra 1câu đố về địa điểm hẹn gặp. Phương Lan thông minh, nhất định sẽ giải được ngay.

Nhiệm vụ của Hải Vi là đưa lá thư và giúp Phương Langiải câu đố. Sau đó, Phương Lan sẽ gặp Thiên Vũ trong một khung cảnh thật lãngmạn đã được chuẩn bị trước. Nhưng xem ra Thiên Vũ chưa hiểu Phương Lan lắm thìphải.

- Cậu có thể chomình xem câu đố đó được không?- Hải Vi hỏi

- Đây này, cậu xemđi.- Phương Lan đưa tờ giấy cho Hải Vi.

Câu đố có nội dung: “Hẹn gặp cậu ở nơi mà trời và đấtgiao nhau, mình sẽ đợi cậu tới, không gặp nhất định không về.”

Nếu không biết trước địa điểm thì Hải Vi cũng khó lòngmà giải được vị trí “trời và đất giao nhau” mà Thiên Vũ nói tới.

- Tớ biết rồi, cólẽ người này muốn nói tới đài phun nước ở giữa vườn trường.

- Sao lại là trờiđất giao nhau?

- À…Có lẽ…mặt trăngin hình lên mặt nước là hình ảnh tượng trưng cho trời đất giao nhau.

- Ừ. Cũng có vẻ hợplý. Nhưng mà mặc kệ hắn, tớ không muốn gặp người lạ đâu.

- Nhỡ là người quenthì sao?

Câu hỏi có tác dụng ngay lập tức, Phương Lan tần ngầnmột lúc rồi nói: “Thôi được, mình sẽ đi thử xem, nhưng cậu phải đi cùng mìnhnhé, được không?”

Hải Vi mừng rỡ: “Tấc nhiên là được rồi”. Vi đi trước mởđường dẫn  Phương Lan thoát khỏi đám đông.Bỗng nhiên có tiếng gọi lớn: “Hải Vi, cậu đây rồi tớ tìm cậu mãi.”

Hải Vi giật mình khi nhìn thấy Chu Việt tới cạnhPhương Lan. Đám đông sô đẩy tách Vi ra xa Phương Lan. Cô chưa kịp quay lại thìđã bị ai đó nắm tay kéo đi.

“Ê… ê, dừng lại” Vi cố nói thật to, nhưng người đó vẫnnắm tay cô kéo qua đám đông.

Thôi chết rồi, Chu Việt thì nhầm Phương Lan là mình,còn người này chắc lại nhầm mình là Phương Lan đây. Không khéo lại hỏng hết kếhoạch.

## 5. Chương 5

Tới một chỗ vắng người, bàn tay của Hải Vi mới đượcthả ra. Vi nhanh nhảu nói: “Nhầm rồi, tôi không phải Phương Lan”

Người con trai trong bộ vest màu đen quay mặt lại. Vibỗng giật mình bởi vì anh ta đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Thấy hắnkhông phản ứng gì, Hải Vi liền bỏ đi. Nhưng đi được ba bước lại bị người contrai đó kéo lại. Vi hơi bực mình, lột hẳn mặt nạ ra nói : “Nhìn kỹ đi, tôikhông phải Phương Lan”.

Hắn vẫn không nói lời nào, Vi nhìn vào mắt hắn, sao cócảm giác hắn đang cười vậy trời. Hải Vi bắt đầu hoảng sợ. Cô chỉ tay về phíasau nói: “Phương Lan, cậu tới thật đúng lúc!”, nói rồi cắm cổ chạy đi. Chiêudương đông kích tây này dùng rồi nên có kinh nghiệm, chỉ trong chốc lát Hải Viđã hòa mình trong đám đông bỏ rơi được kẻ đeo mặt nạ kia. Cô nhanh chóng đi tìmPhương Lan. Phương Lan không thấy đâu lại đập mặt Chu Việt mới khổ chứ!

- Hải Vi, tớ đợicậu mãi, cậu đi đâu vậy?

- À, mình khôngphải Hải Vi, mình là Phương Lan- Hải Vi cố nói lái giọng.

- Cậu đừng đùa nữa,tớ chưa quên mặt cậu nhanh như vậy đâu. .

Hải Vi chợt nhớ ra mình đã tháo chiếc mặt nạ, cô ngạingùng đeo nó trở lại rồi cười nói: “Định đùa cậu một tí cho vui ấy mà. Có thấycô gái giống mình vừa nãy đâu không?”

- Hình như là đi vềphía đài phun nước thì phải.

Hải Vi cầm điện thoại lên định gọi cho Phương Lan thìthấy có 10 cuộc gọi nhỡ của Thiên Vũ, 2 của Hàn Duy, 1 của Bảo Nguyên. ChắcThiên Vũ đang sốt ruột lắm. Hải Vi kiếm cớ bỏ rơi Chu Việt một lần nữa rồi chạynhanh tới đài phun nước.

Không thấy Phương Lan cũng chẳng thấy Thiên Vũ đâu.Hải Vi đang điện thoại cho Phương Lan thì bỗng nhiên đèn xung quanh đó vụt sáng.Những ngọn đèn muôn màu nhấp nháy tạo ra một khung cảnh thật đẹp. Hải Vi lặngngười  trước vẻ đẹp huyền diệu ấy, nhưngrồi cô chợt nhận ra chúng là dành cho Phương Lan. Chắc Thiên Vũ đã sắp đặttrước những ngọn đèn này.

- Allo. Hải Vi à,tớ tới đó mà không thấy ai cả. Cậu vào hội trường đi, lễ hội khiêu vũ bắt đầurồi đấy- Phương Lan bắt máy, nói.

- Ơ, cậu không gặpThiên Vũ à?

- Có vừa gặp cậu ấyxong. Vào đây khiêu vũ đi.

- Ừ- Hải Vi thởphào, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành.

Bỗng nhiên, một người con trai trong chiếc áo sơ mimàu trắng và chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt xuất hiện trước mặt Hải vi, làm côgiật mình. Người đó ngả người xuống, tay chìa về phía trước, điệu bộ như muốnmời Hải Vi nhảy. Vi ngượng ngùng: “Xin lỗi, mình không biết nhảy”.

Người con trai không nói gì mà tiến tới cầm tay tráicủa Hải Vi đặt lên vai mình, một tay hắn nắm tay còn lại của Vi, tay kia thì ômnhẹ lên eo của cô.

Tim Hải Vi đập mạnh, đầu óc trống rỗng, chẳng biếtmình nên làm gì nữa. Tiếng nhạc vang lên êm đềm, Hải Vi cùng người con trai lạđó bắt đầu nhảy. Cô có cảm giác mình- là nàng công chúa lọ lem- đang được nhảyvới chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Hai người đều im lặng không nóicâu nào, chỉ di chuyển những bước thật chậm. Thi thoảng Vi dẫm phải chân bạnnhảy, nhìn vào mắt hắn Vi cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng khẽ cười đáplại.

Bầu trời với vầng trăng sáng trong, những ngọn đèn vớiánh sáng huyền ảo làm cho không gian xung quanh hai người đẹp hơn bao giờ hết.Vi ngước lên nhìn vầng trăng trên cao, bất chợt bắt gặp ánh mắt người đó đangnhìn mình. Ánh mắt quyến rũ đó làm Vi nóng bừng cả mặt.

Đây không phải là mơ đó chứ? Có phải chàng là tuxedođeo mặt nạ còn ta là thủy thủ mặt trăng không?

CHAP6

- Lãng mạn quá Viơi. Rồi sao nữa?- Mai Thu thúc giục

- Bóng đèn bỗng nhiêntắt, chàng tuxedo cũng biến mất luôn. Còn lại mỗi tao đứng một mình.-Hải Vinuối tiếc kể.

- Vậy là sao đây.Ít ra hắn cũng phải hỏi tên, xin số điện thoại của mày chứ.- Vân Oanh thốt lênbức súc.

- Cái quan trọng làhai người chưa biết mặt nhau, vậy mà hắn lại ra đi không lời từ biệt.huhu.Thằng này làm người ta tức chết mà.- Mai Thu hình như còn buồn hơn cả Hải Vithì phải.

Hải Vi vẫn nghĩ chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mơ. Cólẽ thi thoảng ông trời lấy làm thương cho những kẻ cô đơn nên tạo ra một niềm vuibất ngờ nào đó, mục đích là thổi lên ngọn lửa hy vọng sắp lụi tàn trong lònghọ, nhưng rồi ngọn lửa ấy lại dần dần bị lụi tàn thôi. Vì hiện thực không giốngnhư mơ, mà mơ thì không thể thành hiện thực.

Hình dáng ấy có vẻ thân thuộc, ánh mắt cũng có chútquen, có lẽ ta đã từng gặp người đó trong mơ rồi. Chẳng hy vọng gì nhiều nhưngít ra ta cũng đã có một kỷ niệm đẹp.

Buổi sáng, mặt trời đã lên khá cao, ba cô nàng mớichịu thức dậy. Tại tối qua thức khuya tâm sự đây mà.

- Thôi chết rồi,tao muộn giờ làm mất- Hải Vi hốt hoảng.

- Hôm nay mà cũngphải làm sao?-Vân Oanh giọng ngái ngủ.

- Xin nghỉ đi, giờcũng muộn rồi- Mai Thu cũng lên tiếng.

- Không được đâu,hôm nay là ngày được lãnh lương mà, phải đi chứ.

Hải Vi uể oải tới nơi làm việc, nhưng nghĩ đến khoảntiền sắp được nhận cô cảm thấy phấn chấn hơn. Vừa bấm chuông xong đã có ngườimở cổng ngay, đó là Thiên Vũ.

- Việc tối qua làthế nào đây, sao Phương Lan bảo không thấy cậu ở chỗ đài phun nước- Hải Vi hỏi.

- Tại cậu cả đó.Gọi điện mãi không nghe. Bóng điện tự nhiên bị hỏng không sáng được, Phương Lanlại đến đúng lúc đó, làm sao tôi dám thò mặt ra. Thế là hỏng hết kế hoạch-Thiên Vũ gần như gào lên.

Hải Vi chỉ biết im re, ai ngờ lại còn có chuyện đónữa. Lỗi đâu phải hoàn toàn tại mình, hắn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị mà cómỗi việc đó cũng không xong.

- Này sao không nóicâu nào thế, chắc tối qua bận hẹn hò quá nên không nghe máy chứ gì?- Thiên Vũcàng tức giận.

- Đâu có, tại…

Hải Vi chưa kịp giải thích thì có tiếng chuông điệnthoại vang lên. May quá, cô liền nhấc máy. Giọng con trai oang oang:

- Hải Vi à, Tớ ChuViệt nè. Tối qua gặp cậu tớ rất vui, tớ…

- À, mình đang bậnlúc khác nói chuyện nhá- Nói rồi cúp máy. Thà nghe Thiên Vũ mắng còn hơn nghethằng cha này kể chuyện người yêu cũ.

- Ai vừa gọi vậy?-Thiên Vũ nhìn điện thoại hất hàm hỏi Hải Vi.

- Bạn thôi.

- Vì hắn mà tối quacô không nghe máy của tôi đúng không?-Thiên Vũ vẫn còn bực tức.

- Làm gì mà totiếng vậy hả?

Bảo Nguyên từ trên lầu nói vọng xuống, tiếng của anhta còn to gấp đôi tiếng của Thiên Vũ. Nói rồi từ từ đi xuống, nhìn Hải Vi hỏi :“Tại sao tối qua không trả lời điện thoại của tôi?”

Mệt với hai thằng cha này quá. Người ta cũng có quyềncá nhân chứ, muốn nói chuyện với ai thì nói, không thích thì không nói, có vậymà cũng không hiểu, hỏi hoài.

- Tôi có việc bận. ThiênVũ à, lần này không giúp được cậu, lần sau tôi sẽ giúp bù.

- Lại nhờ cậu đểhỏng việc của tôi nữa à- Nói rồi bỏ đi.

- Cô bận việc gìvậy?- Bảo Nguyên vẫn tiếp tục tra khảo.

- Thì hẹn hò vớibạn trai đó, tôi cũng phải có thời gian riêng tư chứ.- Hải Vi bực mình nói đạicho xong.

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im lặng, Bảo Nguyênđứng bất động, Thiên Vũ cũng ngoái đầu lại không bước tiếp, cả hai nhìn chằmchằm vào Hải Vi.

Trời ơi, chẳng lẽ chuyện tôi có bạn trai lại khó tinđến vậy sao, trông tôi cũng có đến nỗi nào đâu. Tại sao hai người nhìn tôi như kiểunhìn sinh vật lạ vậy?

Trong lúc hai người kia đang bị đóng băng tại chỗ, thìHải Vi nhanh chóng thoát thân, chạy ra mở cổng vì có người vừa nhấn chuông.Đứng trước mặt cô lúc này không ai khác, chính là Phương Lan. Thì ra cô ấy làhàng xóm nhà Thiên Vũ.

- Uả, sao cậu lại ởđây- Phương Lan ngạc nhiên nhìn Hải Vi.

- À, tớ…tớ làmngười giúp việc ở đây

Nói xong cảm thấy ngượng ngùng nhưng Hải Vi vẫn cốcười, mời Phương Lan vào nhà. Vừa thấy Bảo Nguyên, Thiên Vũ, Phương Lan đã tươicười cất giọng:

- Anh em nhà anhđược đó nha, tối qua rõ dàng đều hẹn nhảy với em mà lặn đâu mất tiêu.

- Không phải ThiênVũ đi cùng em sao? Bảo Nguyên nhìn Thiên Vũ có vẻ nghi hoặc.

- Đâu có, cả buổitối gặp cậu ấy có 1 lát lúc sắp diến ra dạ hội thôi.- Phương Lan nhăn mặt nói.

Người xinh có khác, nhìn cô ấy nhăn mặt cũng đến làđáng yêu. Hải Vi không dám ở lại nói chuyện cùng bọn họ, rút lui nhẹ nhàng đểđi làm việc. Đang đi thì bỗng đứng lại vì nghe Bảo Nguyên nói: “Chắc cậu ta bậnđi đánh nhau thôi. Cách đây 1 tháng đã bị đâm một nhát vào tay mà không chừa.”

Một tháng trước cũng chính là ngày mà Hải Vi gặp ngườicon trai có vết thương ở tay. Xem ra tầm thước của hắn cũng giống như Thiên Vũ,lẽ nào lại là cậu ấy?

- Anh thì có khákhẩm gì, hôm tôi bị đánh đó không phải anh cũng bị người ta săn đuổi sao. Dámđi cướp bạn gái của xã hội đen cơ đấy. May mà chỉ bị thương nhẹ ở tay chứ khôngbị mất mạng.

Thiên Vũ và Bảo Nguyên có tầm thước như nhau, lại cũngbị thương ở tay, rút cuộc là ai ngày hôm đó đã nhờ Hải Vi giúp đỡ đây? Có khichỉ là trùng hợp, không phải là hai người bọn họ cũng nên. Chỉ cần Hải Vi hỏithêm vài câu là biết ngay, nhưng cô không có dũng khí đó.

TIẾP CHAP 6

Cầm tiền trên tay, Hải Vi sung sướng nhắn tin cho mọingười. Hàn Duy đáp lại: “Tiền tình đề huề, chị sướng rồi nhé.”

- Tiền thì có tí tithôi, còn lấy đâu ra tình mà đề huề chứ?

- Tối qua khôngphải bỏ rơi em để hẹn hò với bạn trai còn gì?

- Đâu có, chị bậnchút việc. Với lại có thấy mặt mũi em đâu.

- Gặp rồi nhưng chịkhông biết đấy thôi. Lúc chị đang mải nhảy với anh chàng nào đó.

- Em nhìn nhầm rồi.Làm gì có

- Chỗ đó điện sángquắc à, bồn nước thì lung linh huyền ảo, lại chỉ có hai người ai mà không nhìnthấy.

Vậy là Hàn Duy bắt gặp mình thật rồi, tự nhiên thấyxấu hổ với nó quá. Tối nay đi học võ, nó trêu mình chết đây.

Đúng như Hải Vi dự đoán, vừa gặp Hàn Duy ở cổng đãnghe tiếng cậu nói: “Trăng tối qua đẹp thật đó nha, bồn nước cũng đẹp, bóngđiện cũng đẹp, con người lại càng đẹp hơn”

Hải Vi không biết từ bao giờ cô lại hiểu được ý củaHàn Duy nhanh như vậy. Cậu ta thường hay nói rất vắn tắt, người thường khó màhiểu được. Hải Vi biết Hàn Duy đang có ý trêu mình nhưng mặc kệ không nói gì. Lòngtự hỏi “nếu cậu biết tối qua tôi đã giúp người ta tỏ tình với Phương Lan, thìcậu có giận không?”

Hàn Duy và Hải Vi vừa dừng xe trước cửa câu lạc bộ thìthấy Phương Lan. Cô ấy cũng mơí tới, nhưng khác mọi ngày, hôm nay Phương Lan cóThiên Vũ đi cùng. Nhìn họ cười nói có vẻ rất thân mật. Hải Vi lo lắng nhìn HànDuy, vẻ mặt của cậu chỉ thể hiện chút ngạc nhiên.

- Chào hai người,Thiên Vũ từ giờ sẽ tới học cùng chúng ta- Phương Lan nhẹ nhàng nói.

- Liệu cậu ấy cótheo kịp không, chúng ta đã học được mấy tuần rồi còn gì- Hải Vi không hỏiPhương Lan

- Tấc nhiên là kịp,tôi có năng khiếu bẩm sinh mà, cậu không phải lo- Thiên Vũ cười hà hà.

Năng khiếu đánh lộn bẩm sinh à? Hắn ta có mà học hànhcái gì, chắc tới đây để tán gái thôi. Phen này Hàn Duy phải chịu áp lực rồi.

Hàn Duy cười nói: “Vậy cũng tốt, chào mừng anh gianhập câu lạc bộ.”

Hai người cũng biết nhau sao? Thế thì chắc Hàn Duycũng biết, Vũ là tình địch của  mình rồi.

Tốt cái gì mà tốt, người ta đến đây để cướp người tìnhtrong mộng của cậu đó. Mà mình làm sao thế này, rõ dàng hôm qua còn muốn giúpThiên Vũ, giờ lại không muốn thấy cậu ta đi cùng Phương Lan. Con người chẳng cóchính kiến gì cả, chưa gì đã thay đổi. Cũng chỉ tại lo cho Hàn Duy thôi.

Trong buổi tập, Phương Lan ần cần chỉ bảo Thiên Vũtừng động tác, lại còn lau mồ hôi cho cậu ta nữa. Nhìn vẻ mặt Thiên Vũ mới sungsướng làm sao, còn Hàn Duy lẽ ra phải u sầu thì vẫn giữ được vẻ điềm nhiên nhưmọi khi.

Hải Vi biết chắc thằng nhóc đó bề ngoài thì như vậy,chứ trong lòng đang tràn ngập lệ tình. Chẳng biết làm sao để an ủi, Hải Vi cũnglấy khăn lau mồ hôi cho Hàn duy.

- Hôm nay em có vẻmệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.- Hải Vi ái ngại nói.

- Em thì mệt gìchứ, chị mới đáng lo kìa. Suốt từ tối đến giờ cứ đăm chiêu là làm sao? Khôngphải tại chàng Thiên Vũ kia chứ?-Hàn Duy nhìn Vi ngiêm túc hỏi.

- Có gì liên quanđến tôi à?-Thiên Vũ lù lù xuất hiện.

- Anh tập rấtkhá!-Hàn Duy khen.

- Tấc nhiên rồi,cậu không ở nhà lo học hành mà còn bày đặt học võ, đúng là ngu ngốc!

Thái độ của Thiên Vũ kiểu gì đây? Người ta khen cậuvậy mà cậu lại chửi người ta ngu ngốc.

- Em vẫn lo chuyệnhọc hành mà. Anh cứ yên tâm-Hàn Duy nhẹ nhàng nói.

- Cậu làm sao thìcó liên quan gì tới tôi đâu mà yên tâm với chả không. Đừng dùng cái chiêu nịnhbợ ấy với tôi, vô ích.-Thiên Vũ nhếch mép cười nhạt.

Hàn Duy im lặng, Hải Vi bực mình nói:

- Sao phải nịnh bợ cậuchứ, nói vậy mà cũng nghe được.

- Liên quan gì tớicậu à?-Thiên Vũ bực tức nhìn Hải Vi.

May mà Phương Lan tới nếu không Hải Vi đã bị thiêuchết bởi tia lửa điện từ mắt Thiên Vũ phóng ra rồi.

Hết giờ học võ, Thiên Vũ chở Phương Lan phóng qua đánhvèo một cái trước mặt Hàn Duy và Hải Vi. Trông thấy cảnh đó, Hải Vi buồn manmác. Lẽ ra Phương Lan phải là người thế chỗ mình, ngồi sau Hàn Duy mới đúng.Thằng nhóc  có lẽ đang tủi thân lắm đây.Hải Vi định lên tiếng an ủi, thì tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên.

- Dạ, con nghe… Conăn lúc tối rồi, không ăn nữa đâu dì ạ. Dì nghỉ đi, con vừa tan, đang trên đườngvề ạ. Vâng, chào dì.

- Ai vậy Duy?-HảiVi tò mò hỏi.

- Mẹ kế của em. Bàấy nói muốn nấu bữa ăn đêm cho em.

- Chị hỏi một chútđược không-Hải Vi rụt rè.

Hàn Duy không trả lời câu hỏi mà nói một mạch:

- Ba mẹ em ly dịkhi em mới 4 tuổi. Em ở với ba. 2 năm trước ba mới lấy mẹ kế. Còn mẹ ruột emsống ở bên Mỹ cũng đã lập gia đình cách đây 10 năm. Chị còn muốn hỏi gì nữakhông?

Hiểu ý mình ghê nhỉ.

- Em có buồn lắmkhông?

- Trước đây thì có,nhưng giờ quen rồi, thấy bình thường rồi chị ạ.

- Mẹ kế em có vẻ tốtvới em nhỉ?

- Bà ấy là ngườitốt chỉ tội số vất vả.

- Mẹ em có hay vềthăm em không?

- Thi thoảng.

Đang đi bỗng Hàn Duy phanh gấp, xe kêu “két”1 tiếng,cậu vòng xe đạp quay lại. Phía sau có tiếng người hô lớn: “Đứng lại!”

Hải Vi còn chưa định hình được chuyện gì đang sảy rathì Hàn Duy lại phanh xe gấp một lần nữa. Cậu xuống xe nói vơi Hải Vi giọng gấpgáp: “Chị đi trước đi, em có việc”.

Tiếng người, xe máy rồ ga ầm ầm ngay sau lưng, Hải Vibiết là có chuyện chẳng lành, mặc Hàn Duy cố thúc giục, cô vẫn không chịu đi:“Có chuyện gì vậy em?”

Tiếng người thét lên đã nghe rõ mồn một: “Thằng kiađứng đó, không thì chết với tao!”. Hải Vi hết sức lo lắng, chắc là bọn kia địnhđánh Hàn Duy rồi. Chúng nó đi xe máy thế kia, có vận động viên đua xe đạp thếgiới cũng chạy không thoát. Chỗ này vắng người quá, làm sao bây giờ?

Trong tình thế cấp bách đó, Hàn Duy bỗng nhiên kéo tayHải Vi chạy vào một ngõ gần đó. Cậu vừa chạy vừa nói giọng hổn hển: “Chị núpđi, dẫu có chuyện gì thì cũng không được thò đầu ra, nhớ đấy!”. Sau đó Hải Viđược giấu vào 1 bụi cây khá um tùm, xong cậu lại chạy đi chỗ khác.

Nhưng chưa đi được bao xa thì Duy đã bị bọn kia đuổikịp. Tiếng xe rú ầm ầm, tiếng người huýt sáo, còi xe inh ỏi. Hải Vi sợ hãi, timđập như đánh trống. Cô rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

- Chào chú em, lâurồi mới gặp. Chính xác là 1 tháng  rồinhỉ?- một thằng lên giọng tiến lại gần Hàn Duy, trên tay hắn là 1 cây gậy. Xungquanh hắn, ai cũng cầm vũ khí trên tay.

Hàn Duy vẫn im lặng, hắn lại tiếp: “Sao không nói gì,chú em anh hùng lắm cơ mà. Giờ sợ quá không nói được hả.HA HA HA.”

Nghe giọng nói của tên đó mà HảiVi rùng cả mình. Mong sao cảnh sát tớikịp.

Hắn vẫn nói tiếp giọng ồm ồm: “Lần trước mày đã cứuanh trai mày, giờ đến lượt mày gặp nạn, gọi nó đến cứu đi chứ, tao cho phép màygọi đó, nhanh lên!”

Hàn Duy vẫn im lặng. Hắn tới gần Hàn Duy hơn nữa, rồithét lên: “Gọi thằng anh mày tới đây ngay, bọn tao cần trả hết nợ nần với nó.”

- Anh ấy nợ các anhcái gì, tôi trả.

- HAHA. Nợ mạngsống, mày trả được không?

- Tại sao lại muốncướp sinh mạng của người khác?

- Vì tao thích thế!Sao nào, gọi hay không đây?

- Sở thích của anhquái đản thật! Không sợ đi tù sao?

- HA HA. Còn lâu mới có chuyện ngồi tù.

- Anh có người thân làm cảnh sát chắc.

- Chẳng cần người quen bên cảnh sát, chỉ cần có tiền màyhiểu không.

- Vậy thì nhà anh rất giàu rồi, bố anh làm chức to à?

- Bố tao chẳng phải quan chức, nhưng kiếm được rất nhiềutiền.

- Đi buôn lậu hay xã hội đen đây?

- HA HA. Bố tao là tổng giám đốc tập đoàn XYZ đó.

- Chưa nghe tập đoàn này bao giờ. Có phải ở nước ngoàikhông?

- Cũng có chi nhánh ở nước ngoài, nhưng bố tao quản lý ởtrong nước.

Hai người này nói chuyện như kiểubạn bè giới thiệu gia cảnh chứ chả giống đánh nhau gì cả. Hàn Duy khôn khéo làmthằng cha đầu gấu kia kể hết hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, anh em rasao, học hành thế nào và cả chuyện yêu đương nữa. Hic. Thật không ngờ lại cóchuyện này. Hải Vi cùng lũ đàn em của tên đầu gấu cứ việc đứng im mà nghe HànDuy và hắn hàn huyên tâm sự.

Hải Vi lấy làm mừng vì Hàn Duy đãcâu giờ rất tốt. Như vậy may ra cảnh sát mới tới kịp. Bọn con trai đánh nhau cứhay tỏ ra anh hùng liều sống liều chết, thế thì có gì oai đâu, thông minh nhưHàn Duy mới thật đáng khen.

Cuối cùng cảnh sát cũng tới kịp.Đám đông giải tán. Trước khi tên đầu gấu và đàn em của hắn bỏ đi, Hàn Duy cónói với theo: “Anh à, mình cứ đứng nói chuyện với nhau như thế có phải vui không,việc gì phải động chân tay đúng không?”. Hắn ngườm Hàn Duy một cái rồi leo lênxe đi thẳng.

- Cảm ơn chị đã gọi cảnh sát nha.

- Sao em biết chị gọi cảnh sát mà câu giờ vậy?

- Thì chị cũng thông minh như em mà- Hàn Duy vừa nói vừaxoa đầu Hải Vi.

Hải Vi đỏ mặt. Từ trước tới giờcó ai khen mình thông minh bao giờ đâu. Hehe.

## 6. Chương 6

Hải Vi chưa kịp bấmchuông cửa thì đã thấy Bảo Nguyên mở cổng bước ra. Hắn ngó ngiêng bốn phươngtám hướng rồi nhìn Vi hỏi:

- Người yêu cô không đưa cô đi làm à?

- Tôi làm gì có người yêu.- Hải Vi nhìn hắnngây ngô nói.

- Biết ngay mà, người như cậu làm gì có aithích nổi chứ!- Thiên Vũ không biết xuất hiện từ bao giờ vừa cười hà hà vừanói.

- Thế lần trước cô chả bảo có bạn trai còn gì?

- Bạn bình thường thôi, không phải người yêu.

- Ừ. Con trai ngày nay cũng tinh mắt lắm, đâudễ gì chọn người như cô. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương của cô đâu,tiện thì hỏi thôi. Cô đã yêuai chưa vậy?

Mới phát hiện thêm thằng cha này có tínhhóng hớt à nha. Chẳng quan tâm thì hỏi làm gì không biết.

Hải Vi lắc đầu rồi đi nhanh  vào nhà, ở thêm 1 lúc nữa chắc bị 2 thằng nàysỉ nhục cho chết mất.

Bảo Nguyên bắt Hải Vi làm một cốc nướccam, làm xong cô mang lên cho hắn. Bảo Nguyên ra lệnh: “Cô uống đi, ai bảo làmchậm chạp giờ tôi không muốn uống nữa.”

May quá! Đang khát nước, Hải Vi quay đi tumột hơi gần hết. Uống xong, ho 1 tiếng, nước mắt từ từ chảy ra.  Trông thấy như vậy Bảo Nguyên cười: “Cho côcốc nước cam mà cũng xúc động vậy sao? Đúng là…”. Chưa nói hết câu đã thấy HảiVi ho lấy ho để.

Tại ta bị sặc nước chứ bộ. Xúc động cãinỗi gì đây?

Bảo Nguyên kéo Hải Vi ngồi xuống giường,ân cần nói: “Cô nghỉ một tí đi”. Hải Vi ngại ngùng định dứng dậy thì Bảo Nguyênlại ấn cô ngồi xuống. Bị mất thăng bằng Hải Vi ngã lăn ra giường. Chưa kịp ngồidậy đã nghe thấy tiếng hét ing tai: “Anh làm cái gì vậy”, Thiên Vũ nhìn BảoNguyên với ánh mắt tức giận.

- Làmgì là làm gì, có ai điếc đâu mà cậu phải hét lên vậy?- Bảo Nguyên nói.

- Anhyêu đương lăng nhăng ở ngoài thế nào cũng được, nhưng cấm anh được động đến HảiVi, biết không?- Thiên Vũ xông vào nắm cổ áo Bảo Nguyên.

Ây za, hiểu lầm rồi, Thiên Vũ đầu óc đentối kia, sao có thể nghĩ ta và Bảo Nguyên như thế chứ.

- Khôngphải thế đâu Thiên Vũ- Hải Vi ngồi dậy giải thích.

- Khôngphải cái gì?- Bảo Nguyên nhìn Hải Vi cười nói.

Đến lúc này mà hắn còn đùa được.

- Thìkhông phải cái mà Thiên Vũ đang nghĩ đến ý.

- Tôiđang nghĩ cái gì?

- Hơ,thì cậu hiểu lầm Bảo Nguyên và tôi đó.

- Cậungốc vừa vừa thôi, là Bảo Nguyên cố tình làm vậy.- Thiên Vũ vẫn chưa chịu buôngcổ áo Bảo Nguyên ra.

- Làmvậy là làm cái gì? Cậu là gì của Hải Vi mà nói tôi không được động đến cô ấy?Động đây này.-Bảo Nguyên nói rồi lấy tay khẽ chạm vào người Hải Vi.

Trẻ con hết sức! Hải Vi lôi tay của ThiênVũ ra khỏi Bảo Nguyên: “Cậu thấy đấy, Bảo Nguyên trẻ con thế kia thì giữa tôivà anh ta có chuyện gì được!”

Hai người bọn họ cứ coi Hải Vi như vôhình, cãi nhau um củ tỏi. Cho tới khi có tiếng quát lớn : “Im ngay!”.

Hải Vi giật mình nép vội sau lưng BảoNguyên. Cả 3 nhìn ra phía cửa. Cha của Bảo Nguyên và Thiên Vũ trừng mắt nhìnhai thằng con rồi lia mắt qua Hải Vi: “Có chuyện gì mà um sùm lên vậy. Hai đứakhông nhường nhau lấy 1 câu được à?”

Thiên Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tay HảiVi lôi sồng sộc ra ngoài. Bỏ lại phía sau tiếng hậm hực của Bảo Nguyên: “Cậu..”

Hải Vi bị Thiên Vũ lôi ra công viên gầnnhà ngồi. Lúc này có vẻ đã bình tĩnh lại, cậu ta nhẹ nhàng nói:

- Cậukhông biết, trông Bảo Nguyên như thế thôi chứ anh ta thay người yêu như thay áoấy. Mỗi tháng lại đổi bạn gái một lần. Vì thế cậu đừng có nghe anh ta dỗ ngọt,sau này thể nào cũng chịu đau khổ đó.

- Làcậu hiểu lầm thôi. Bảo Nguyên ngoài sỉ vả tôi ra chưa bao giờ nói ngọt cả.hic

- Có thểanh ta dùng chiêu mới này chăng? Nhưng cậu nhớ là không được gần gũi anh tađấy, con người hắn quái dị lắm, phải cẩn thận.

Tự nhiên được Thiên Vũ quan tâm lo lắng,Hải Vi thấy vui vui. Bảo Nguyên đúng là khá quái dị, nhưng tính anh ta trẻ connhư thế, không phải là người xấu, chẳng có gì phải lo. Hải Vi liền đổi chủ đề.

- Quanhệ của cậu với cha không được tốt lắm thì phải, con cái phải tôn trọng và nghelời bố mẹ chứ!

- Nếucậu vào hoàn cảnh của tôi thì cậu sẽ sử sự thế nào? Người cha đó có con với 1người đàn bà khác nhưng lại lấy mẹ tôi. Sau đó lại đi cặp bồ và có con với 1người đàn bà khác. Mẹ tôi vì uất ức không chịu nổi mà đã…tự tử, bỏ lại tôi côđơn trên cõi đời này. -Thiên Vũ đang nói bỗng nhìn Hải Vi quát lên- Nếu là cậu, cậu có ngoan ngoãn, kính trọng1 người cha như thế được không?

Hải Vi nhìn thấy mắt Thiên Vũ đã đầy nước,chỉ trực trào ra ngoài. Cô khẽ khàng vỗ vào vai cậu an ủi: “Xin lỗi, tôi khôngbiết chuyện này, xin lỗi đã làm cậu buồn.”Thiên Vũ bất ngờ gục đầu xuống vaiHải Vi, lại một lần nữa Hải Vi bị mất thăng bằng đổ người xuống đất.

Thiên Vũ ôm đầu nhăn nhó: “Cậu đúng là vôdụng, có làm chỗ dựa cũng chẳng xong!”. Hải Vi cười rồi ngồi lên ghế vững chainói: “Xin lỗi, giờ thì chắc chắn rồi, cho cậu tựa nhờ đó.”

Thiên Vũ tựa đầu lên vai Hải Vi kêu : “Vaiêm thật đó, béo quá nên lắm thịt đây mà.”. Vừa nói hết câu đã bị Hải Vi đẩy ra.

“Đùa Tí thôi mà, làm gì mà dữ vậy” ThiênVũ cười rồi tiếp tục ngả đầu xuống. Nhưng sau đó cậu đã  phải ngồi ngay ngắnlại tức khắc, vì nghe thấy câu nói của Hải Vi: “Phương Lan, cậu cũng ở đây à?”

TIẾP

Thiên Vũ ở lại công viên với Phương Lan, Hải Vi quayvề nhà một mình. Vừa về đến cổng đã thấy Bảo Nguyên chờ sẵn ở đó.

“Chờ tôi ở đây!” Bảo Nguyên ra lệnh. Một lúc sau anhta cùng chiếc ô tô mới cáu dừng lại trước mặt Hải Vi: “Lên xe đi!”

- Cậu chủ mới thayxe hả?... wao! Xe đẹp thật!

- Vậy hả. Tôi cómắt thẩm mĩ hơi bị cao đấy. Xe này…

- À không, tôi đangkhen cái xe vừa lướt qua chúng ta đấy chứ. Xe này của anh cũng bình thườngthôi. Mà Chúng ta đi đâu vậy?

- Đi biển chơi!

Hải Vi không nói gì cắm cúi nhắn tin cho bọn Mai Thuvà Vân Oanh. Đề phòng bất trắc cứ phải thông báo địa điểm chỗ mình sẽ tới chochúng nó biết. Ngay tức khắc đã nhận được tin trả lời của 2 cô nàng kia:

- Nhớ mua cho taoít mực với tôm nữa.hehe- Mai Thu háu ăn.

Trả lời : Tiền mua râu tôm còn không có nữa là, mơ đinha.

- Cẩn thận, vềtrước khi trời tối biết không?-Vân Oanh từng trải.

Trả lời: Tối ngày mai hay ngày kia đây?hehe.

Bảo Nguyên thấy Hải Vi vừa nhắn tin vừa cười, liềnnói:

- Đi chơi với tôivui vậy sao?

- Tôi chưa được đibiển bao giờ nên rất thích. Anh có hay đi không?

- Tháng nào cũngđi.

- Có phải mỗi lầncó bạn gái mới đều dẫn ra biển không? Thiên Vũ kể mỗi tháng anh thay bạn gái 1lần.

Bảo Nguyên cau mày, ngay sau đó lại cười nói:

- Cứ cho là thế đi.Vậy coi như cô là bạn gái mới của tôi.

Hải Vi ngượng ngùng. Hắn đùa kiểu gì vậy? Liếc nhìnhắn một cái, thấy hắn vẫn cười. Vi định phản đối một câu nhưng sợ mình bị hớnên lại thôi.

Bãi biển ở đây sao mà không giống như Hải Vi tưởngtượng gì cả. Trong giấc mơ của cô biển thật đẹp! Những bãi cát dài trắng xóavới những cây dừa đu đưa quả, những con sóng khẽ ru êm bờ cát, mặt nước biểnxanh giống như mây trời, xa xa thấp thoáng những cánh buồm, trên bãi biển córất nhiều người chơi đùa vui vẻ, ồn ã tiếng cười.

Ở đây chả có cây dừa nào cả, bãi cát thì có ít ngườinhưng khá nhiều rác, nước biển không trong xanh còn bầu trời thì có màu xám.

Hơi thất vọng, nhưng Hải Vi vẫn thích thú. Cô sách dépđi dọc theo bờ biển, hít thở không khí lành lạnh do gió biển thổi vào.

- Giờ là cuối thu,thời tiết bắt đầu lạnh, nên ít người ra biển- Bảo Nguyên giải thích.

- Công nhận là rangoài này hơi lạnh, nhưng cảm giác rất thích.

Sau một hồi đi bộ, Hải Vi cùng Bảo Nguyên ngồi trênbãi cát ngắm biển từ phía  xa. Trên bãicát vẫn có vài đôi trai gái đang đùa nghịch vui vẻ, xa xa hơn nữa là chân trờimàu xám đang ngả dần sang đen.

- Tôi chưa đi cùngbạn gái ra đây bao giờ, chỉ đi cùng với mẹ.- Bảo Nguyên nói.

Chưa bao giờ Hải Vi thấy Bảo Nguyên lại có vẻ trầmngâm rầu rầu như vậy.

- Mẹ anh giờ ở đâu?

- Ở quê ngoại. Bàlấy chồng và sống ở đó.

-  Anh ở với cha từ nhỏ hả?

- Không, 4 tuổi tôimới về sống với ông ấy.

- Cũng buồn nhỉ,gia đình phải ly tán.

- Chỉ tại ông ấynhu nhược. Ông ấy yêu mẹ nhưng lại vì ông bà nội ép buộc mà lấy người khác. Làmmẹ tôi vừa chịu tai tiếng vì mang bầu, lại đau khổ vì bị phản bội.

- Cha anh lấy mẹThiên Vũ vì bị ép buộc sao?

- Vì ông bà nộikhông chấp nhận mẹ tôi là người thấp kém, không học hành, còn mẹ Thiên Vũ lạicó bằng tiến sĩ ở bên Mỹ.

- Anh vẫn giận chamình phải không? Chuyện đã qua lâu rồi, cũng nên học cách tha thứ đi.

- Cứ nghĩ tới mẹtôi cực khổ sinh tôi ra như thế nào, và cách ông ấy đối xử với những người khácra sao, tôi không thể tha thứ được.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, Hải Vi được nghehai anh em nhà họ kể chuyện gia đình. Câu chuyện của ai cũng đáng buồn hết, vàcả hai đều rất giận người cha của mình. Qủa thật chính Hải Vi cũng thấy mộtngười cha như thế thì không thể chấp nhận được.

Bầu trời báo hiệu sắp có 1 cơn mưa, Hải Vi cùng BảoNguyên nhanh chóng ra về. Hai người mới chui được vào ô tô thì trời đổ cơn mưalớn. Bảo Nguyên nhìn mưa rồi quay sang Hải Vi nói: “Hay ở lại đây tối nay đi,trời cũng gần tối rồi mà trời mưa thế này đường đi bẩn lắm.”

- Không được, anhphải đưa tôi về ngay.-Hải Vi cương quyết.

- Cô sợ tôi làm gìcô chắc?-Bảo Nguyên cười.

- Ở nhà tôi còn baonhiêu quần áo chưa giặt, bát đĩa chưa rửa, bài tập chưa làm, bạn tôi ở nhà mộtmình nó sợ ma, không có tôi nó không ngủ được.

- Thôi được, về thìvề. Cô lắm lý do quá đấy!

Trời mưa gió lớn làm cho cây cầu trên đường về của BảoNguyên và Hải Vi bị sập, thành ra hai người phải đi đường vòng, xa hơn chục câysố. Khi hai người đang băng qua đoạn đường đất đó, thì xe bị sa lầy, không đitiếp được nữa. Đội cứu hộ giao thông thì nói phải tới mai họ mới tới giúp được.

Thế là giữa đồng không mông quạnh, chỉ có Bảo Nguyênvà Hải Vi đang ngồi trong chiếc ô tô bất động.

- Chết rồi, làm saobây giờ?

- Tại cô cả đấy,nghe lời tôi ở lại thì có phải đã không bị thế này rồi không?

- Biết trước đãgiàu. Thế giờ phải ở đây chờ trời sáng sao?

- Chờ chứ biết làmgì, đoạn đường này có thấy ma nào đâu.

Nhắc  đến ma,Hải Vi nổi da gà, ngồi gần Bảo Nguyên thêm 1 chút. Vừa lúc có điện thoại vanglên, Hải Vi giật nảy mình.

- Chị ở đâu vậy?Không đi học võ sao?-Hàn Duy bên kia đầu dây nói.

- Không đi đượcrồi. Chị đang bị mắc kẹt đây này. Đi cũng bạn, giờ ô tô bị sa lầy ở đoạn đườngvắng phải đợi đến mai mới về được.

- Chị đi với nhữngai, trai hay gái?

- Đi với 1 anh nữa.Khổ quá, giờ chỉ ước được nằm trên giường ở nhà thôi.huhu!

- Chị bị sa lầy ở đoạnnào.

Hải Vi vừa trả lời xong Hàn Duy đã cúp máy. Cô nhìnsang Bảo Nguyên thấy anh ta đang loay hoay cái gì đó trong xe. Hải Vi bỗngnhiên cảnh giác. Đêm hôm thế này lại chỉ có 2 người, không biết hắn có nảy sinhý đồ gì xấu không?

Ghế xe của Hải Vi bất ngờ bị hạ thấp xuống như giườngnằm. Bảo Nguyên nhìn cô nói: “Tối nay cô phải chịu vất vả tí rồi, cố gắng nha!”

Nói thế là có ý gì không đây? Thấy Bảo Nguyên tiến lạigần mình, cô sợ hãi lấy tay đẩy hắn ra.

“Trời đất, cô nghĩ tôi định làm gì hả? chỉ muốn lấycái chăn để dưới gầm ghế của cô thôi, vậy cô lấy đi”-Bảo Nguyên có vẻ tức giận.

Thế mà mình cứ tưởng.hi. Hải Vi thở phào 1 cái. Lấychăn ra đưa choBảo Nguyên. Hắn chẳng nói gì đắp chăn lên người Vi, còn hắn thìnằm không. Vi thấy áy náy chia cho hắn nửa chăn, hai người đắp chung.

Bảo Nguyên nói cái gì đó, nhỏ quá Vi nghe không rõ.Trời mưa to như thế này còn bày đặt thì thầm, ai mà nghe tiếng chứ. Cô nói lớn:

- Anh nói to lên.

- Nói chuyện cứ gàolên thế này mất hết cả lãng mạn.-Bảo Nguyên nói rồi ghé lại gần Hải Vi.

Hải Vi ngượng ngùng, ấp úng : “Nói gì …thì nói nhanhlên”

- Mỗi tháng tôithay bạn gái một lần, thay nội thất của phòng nữa, chỉ bởi vì, tôi muốn chongười cha của mình thấy, tôi giống như ông ấy, xem ông ấy có cảm giác thế nào?

- Ừ, rồi sao?

- Ông ấy khó chịuvà tôi thấy vui.

- Anh cũng giốngnhư ông ấy,  vậy thì cậu có quyền gì màtrách cứ chứ!

- Tôi chỉ giả vờgiống thôi.

- Thì cũng như nhaucả thôi.

- Như nhau thế nàođược?

- Tôi không phảiloại người lăng nhăng hay thay đổi.

- Có lẽ anh khôngbiết, nhưng anh đang thể hiện mình chính là loại người đó đấy.

- Cô…

Bảo Nguyên nằm lại chỗ cũ, cóvẻ bực mình. Hải Vi mặc kệ, cô nói đúng chứ có sai gì đâu, tại anh ta khônghiểu ra  vấn đề thôi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi nặnghạt, rào rào lên vỏ xe. Bên trong hai người đều im lặng. Hải Vi bắt đầu chìmdần vào giấc ngủ. Chưa kịp ngủ đã bị Bảo Nguyên đánh thức: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi,từ giờ tôi sẽ thay đổi, cô thấy thế nào?”

- Ừ- Hải Vi trảlời.

Im lặng tầm 3 phút Bảo Nguyênlại nói tiếp:

- Tôi sẽ sống vớibản chất thật của mình.

- Ừ.

Vài phút sau, Bảo Nguyên lạilên tiếng:

- Tôi sẽ tập trungvào âm nhạc, để trở thành một nghệ sĩ giỏi.

- Ừ

Lại im lặng một lúc, rồi ghélại gần Vi nói:

- Tôi sẽ chỉ yêumột người và chung thủy với người đó.

Hải Vi bỗng nổi đóa lên:

- Anh còn muốn nóigì thì nói một mạch đi! Cứ sắp ngủ lại bị đánh thức, bực mình!

- Trời đất, từ nãyđến giờ cô ngủ không nghe tôi nói gì à?

- Tôi có bị điếcđâu, to mồm như thế ai mà ngủ được chứ!

- Hơ!tưởng cô cònthức chứ bộ. Thôi ngủ đi. Giữ như bà chằn ấy.- Bảo Nguyên cười khùng khục.

Hải Vi yên chí ngủ, thế màvừa ngủ lại có tiếng “cộc!cộc!” vang lên. Bực bội hết sức! Cô mở mắt ra có mộtbóng đen đang ở bên ngoài đang đập vào cửa kính ô tô. Hải Vi hét sợ hãi hétlên: “A!!!!”

 CHAP8

Hải Vi sợ hãi bấulấy Bảo Nguyên. Bỗng có ánh sáng chiếu vào xe làm cho cả hai lóa mắt. “Hải Vi!”tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Hải Vi nhìn thấymột người con trai mặc bộ quần áo mưa với chiếc đèn pin trên tay, đang đứngtrong màn mưa tầm tã gọi tên mình. Dù tiếng mưa đập vào cửa kính rất to, nhưngVi vẫn nghe được tiếng của người ấy. Cảm giác ngạc nhiên vui mừng xen lẫn xúcđộng! Vi vội mở cửa ô tô bước ra ngoài:

- HànDuy, em tới đây làm gì?

- Trờiđất, chị ướt hết bây giờ chui vào ô tô đi, để em đi lấy áo mưa- Hàn Duy nói.

Bảo Nguyên cũngra khỏi xe từ bao giờ, đẩy Hải Vi vào xe, ngạc nhiên hỏi : “Cô cũng biết HànDuy sao?”

Bảo Nguyên cầmtay lái chở Hải Vi và Hàn Duy đi trên con đường trơn trượt.Có đoạn khó đi cả 3lại xuống dắt xe đi bộ. Chiếc xe máy mà Hàn Duy mượn dính bê bết bùn đất. Cuộchành trình trên con đường đất khá là gian nan, nhưng đến cuối cùng mọi ngườiđều về tới nhà an toàn.

Hải Vi nằm trongchăn ấm mà vẫn không sao ngủ được. Cứ nghĩ tới việc Hàn Duy không quản đường sáxa xôi, mưa gió bão bùng tới đón mình mà cảm động đến ứa nước mắt.

Không biết kiếptrước mình làm được việc gì tốt mà kiếp này lại gặp được một người như vậy!

Mùa đông đã vềthật rồi, thời tiết bắt đầu trở lạnh. May mà mới nhận lương nên Hải Vi có tiềnmua áo khoác để mặc. Ngày đầu tiên diện áo mới đi học cứ thấy ngại ngại. Connhà quê ít có quần áo mới nên nó khổ thế đấy.

 Vừa tới cửa lớp đã bị Thiên Vũ trêu: “Aó mới ànha, trông ngố ngố, hợp với cậu đó”.

- Aónày lâu rồi, mới gì nữa.

- Ngàynào mà tôi chả gặp cậu, cậu có mấy cái áo mặc đi mặc lại ai mà chả biết.

Hải Vi xấu hổ đithẳng vào giảng đường không nói câu nào. Thiên Vũ đi theo, tới ngồi cạnh HảiVi.

- Chỗnày có người ngồi rồi. Hai bạn của tôi đi gửi xe vào ngay bây giờ đó.

- Họngồi 1 bên, tôi ngồi 1 bên, cạnh cậu.

- Khôngtôi ngồi giữa hai người đó cơ.

- Tôicứ ngồi cạnh cậu đấy làm gì được- Thiên Vũ cười thách thức.

Ngồi gần hắn thểnào cũng bị thầy giáo soi. Hắn không ngủ gật thì lại chọc phá người khác. Thôikệ vậy.

- Hôm nọ cậu vớiBảo Nguyên làm gì vậy?

- Hơ, làm gì là thếnào?

- Từ hôm đó tới giờhắn ngiêm chỉnh hơn hẳn. Không thấy đi chơi khuya qua đêm nữa. Thấy cô giúpviệc bảo vậy chứ tôi chả quan tâm.

- Thật sao, vậy làtốt rồi. Tôi chỉ rọi ánh sáng công lý vào cái đầu tăm tối của anh ta thôi. Hehe-Hải Vi đắc chí- Còn cậu nữa. Bạn gái xinh đẹp học giỏi thế kia mà không chịuphấn đấu, cứ chơi bời đánh nhau hoài.

- Nói thế có phải ýcậu là, cậu là bạn gái của Bảo Nguyên rồi không?- Thiên Vũ bỗng nhiên nói lớnlàm cả lớp quay lại nhìn, Hải Vi phải nhanh chóng cúi đầu xuống.

Đầu óc kiểu gì mà lại suy luận như thế không biết.

Lớp học bỗngnhiên xôn xao, thì ra là Phương Lan vừa bước vào lớp. Cô ấy tiến tới chỗ Hải Vivà Thiên Vũ nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Đến Hải Vi còn bị choáng ngợpbởi nụ cười đó, huống chi là bọn con trai vốn đã háo sắc. Phương Lan ghé tainói với Thiên Vũ điều gì đó, cậu ta liền đứng dậy theo Phương Lan ra ngoài.Nhìn họ bất chợt Hải Vi nghĩ đến Hàn Duy, lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn.

Tiết học hôm naycứ thê lương kiểu gì ấy. Cả lớp ai cũng buồn rầu ủ rũ như đưa đám, đến cả giáosư dạy bộ môn cũng vậy.Thi thoảng còn thấy ông khẽ lấy khăn lau nước mắt. HảiVi lấy làm khó hiểu hỏi Mai Thu-kênh thông tin của lớp: “Sao trông ai cũng buồnthế nhỉ?”

Mai Thu thì thầm: “Hiệutrưởng trường ta vừa qua đời, mày không biết sao?”

- Ra vậy, không ngờthầy ấy lại được sinh viên trong trường và các giáo viên yêu quý như vậy.

- À, thật ra là vì- Mai Thu chỉ ra bên ngoài cửa sổ- Có người đang quay phim ngoài kia. Lúc nãymày không ở trong lớp thầy giáo có dặn mọi người phải thể hiện tình cảm nhưvậy.

Hic. Người ta chết rồi cónhìn thấy được đâu mà phải đóng kịch như thế chứ. Thời buổi bây giờ, cái gìcũng giả tạo hết.

Khôngkhí đang im lìm là thế bỗng nhiên nghe tiếng cười khanh khách của Thiên Vũ. Chảlà cậu ta vừa chơi thắng game trong điện thoại.

Thầy giáo phản xạrất nhanh. Ông đang lau nước mắt thì bỗng nhiên cầm viên phấn lia thẳng vào đầuThiên Vũ, nhưng rất không may Hải Vi mới là người lãnh viên phấn đó. Ngay lậptức cô được đưa xuống phòng y tế vì một bên mắt bị dính đầy phấn.

Biết ngay là ngồigần hắn sẽ gặp phiền phức mà. Huhu.

Sau khi mắt đã cóthể nhìn thấy bình thường, Hải Vi định quay về lớp tiếp tục học, nhưng đã bịThiên Vũ lôi lên tầng thượng.

- Cậu bị đuổi rangoài thích đi đâu thì đi còn tôi phải đi học đây.

- Sắp hết giờ rồi,vào làm gì, ngồi đây với tôi 1 tí.

Hải Vi nhìn khung cảnh từtrên cao xuống cảm thấy thích thú nên đồng ý ở lại.

- Xin lỗi vì chuyệnvừa rồi, mặc dù lỗi là do ông thầy đó “phi công” kém.

Trời đã về chiều, mặt trờiđang từ màu vàng chuyển sang màu đỏ, những tia nắng yếu ớt dần, chỉ đủ sức đểrọi sáng chân trời phía xa.

Hải Vi và Thiên Vũ ngồi imngắm khung cảnh rất đẹp ấy. Hải Vi tự hỏi có phải bây giờ ở quê nhà cũng nhìnthấy mặt trời đỏ như ở đây không?

Thiên Vũ lên tiếng cắt đứtdòng suy nghĩ của cô:

- Tôi hỏi cậuchuyện này nhé.

- Ừ, hỏi đi.

- Nếu...người màcậu yêu… muốn cậu giả vờ làm người yêu của người ấy, chỉ để chọc tức người màngười ấy thực sự yêu, thì cậu có làm không?

Hải Vi mất 1phút để phân tíchcâu hỏi lằng nhằng này.

- Vậy thì tôi sẽkhông làm. Vì như vậy sẽ có cảm giác mình là thứ đồ chơi, sẽ bị tổn thương vàđau khổ.

- Vậy nếu cậu yêumột người, mà người đó cứ thờ ơ với cậu. Cậu có dùng cách trên để làm hắn ghenkhông?

- Không. Vì tôikhông biết đóng kịch. Nhưng mà nếu có nhờ ai làm người mình yêu ghen đi nữa,thì nhất quyết tôi cũng không nhờ người đang yêu mình. Vì như thế là nhẫn tâmvới người đó.

Thiên Vũ im lặng, có vẻ đangsuy tư lắm, rồi nở 1 nụ cười cay đắng.

Tại sao cậu ta lại như vậynhỉ? Rõ dàng đang rất hạnh phúc với Phương Lan cơ mà.

- Về thôi!- ThiênVũ nói rồi đứng dậy.

- Ừ- Hải Vi cũngđứng dậy lẽo đẽo theo sau.

## 7. Chương 7

Ngồi sau xe Hàn Duy, Hải Viphân vân mãi. Có nên đưa quà cho cậu ta bây giờ không? Đây là quà cảm ơn việchôm nọ Hàn Duy đã giúp cô và Bảo Nguyên về nhà. Chẳng có gì to tát nhưng nócũng là tấm lòng của Hải Vi.

- Sao hôm đó em lạimạo hiểm mà tới đón chị vậy? Thực sự chị…rất cảm động!

- Chị đừng áy náy,hôm đó em đi chơi nhà bạn, lúc về phải đi qua đoạn đường đó, tình cờ nhìn thấyxe bị sa lầy, đoán là của bạn chị, nên dừng lại xem sao. Ai ngờ đúng là chị thật.Chỉ là chúng ta có duyên thôi.

- vậy sao em biếtchị không đi học võ mà gọi điện hỏi thăm chứ?

- Vì lúc đó em nghĩmình không về kịp để đi học, nên mới gọi điện trêu chị. Hóa ra là chị đã có ýđịnh nghỉ học từ trước để đi chơi với bạn trai.

Hải Vi biết Hàn Duy nói dối.Rõ dàng cậu ta đã lo lắng cho mình nên mới tới tận con đường lầy lội ấy, vậy màlại không nhận. Không hiểu là vì sao nữa. Vi cũng giả vờ tin lý do của Hàn Duycho cậu vui lòng.

- Bạn trai gì, đólà cậu chủ của chị đấy, chị là osin cho nhà anh ta mà.

- Không thể nào!-Hàn Duy thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Vì sao lại khôngthể?

- À…Thì thấy haingười thân mật như thế, chắc quan hệ không đơn thuần là như vậy.

- Những công tử nhàgiàu như thế chị đâu có với tới. Với lại chị cũng chẳng thích bọn con nhà giàu.Mình nghèo không hợp với họ.

- Vậy chị thíchkiểu người như thế nào?

- Như em ấy, tốtbụng, ngoan ngoãn.

Hải Vi nói xong tự nhiên thấyngượng ngùng, cảm giác mặt nóng ran.

Sao mình lại nói vậy khôngbiết? Hàn Duy mà hiểu lầm ý mình thì chết!

Hàn Duy cùng Hải Vi vào tớisân tập thì đã thấy Phương Lan và Thiên Vũ ở đó. Trông bọn họ hôm nay rầu rầu,không vui vẻ như mọi khi.

Phương Lan tiến tới cạnh HànDuy và nói: “Trời lạnh vậy mà chẳng chịu quàng khăn gì cả.”- Nói rồi bất ngờlấy trong túi ra một chiếc khăn, quàng lên cổ Hàn Duy.

Hải Vi bị đơ người ra. Khôngphải cô tủi thân vì mình cũng không có khăn mà không được Phương Lan quan tâm,chỉ tại món quà trong túi của cô cũng là một chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc khăn của Phương Lan vừađẹp, lại đắt tiền nữa. Khăn của mình chỉ bằng thứ len thường, mình đan khôngđẹp mấy, làm sao sánh được.

Trong buổi học hôm nay, ThiênVũ và Phương Lan rất ít trò chuyện. Nhìn mặt Thiên Vũ cứ u ám kiểu gì ấy. Chắclà hai anh chị đang giận nhau.

Hải Vi rất ghét kiểu củaPhương Lan. Cô ấy giận hờn với bạn trai của mình lại quay sang gần gũi với HànDuy. Hàn Duy là gì của cô ấy chứ? Cứ thân mật như người yêu của nhau vậy. Rõ ràngđã có bạn trai rồi, Phương lan làm vậy thì khi nào Hàn Duy mới quên được cô ấyđây.

- Sao lại thầnngười ra như vậy?- Thiên Vũ hỏi Hải Vi.

- Cậu và Phương Langiận nhau hả?-Vi ghé tai Vũ thì thầm.

- Muốn biết thì látnữa về cùng tôi.

Tưởng Thiên Vũ nói đùa thếthôi, ai ngờ lúc về hắn nói:

- Hàn Duy chởPhương Lan về đi. Tôi có hẹn với Hải Vi rồi.

Sáu con mắt ngạc nhiên nhìnThiên Vũ, nhưng cậu ta đã nhanh chóng đi lấy xe, không thèm đáp lại.

Hải Vi muốn về cùng Hàn Duy,nhưng có lẽ cậu ấy lại đang mong được chở Phương Lan về. Nghĩ thế nên Vi liềnnói: “Hai người về cùng nhau đi nhé!”, xong cô đuổi theo Thiên Vũ.

Ngồi trong quán cà phê nhạcru êm đềm, Hải Vi khoan khoái uống ly sinh tố. Thiên Vũ chỉ khẽ nhấp một ngụmcà phê, rồi trầm ngâm nhìn qua cửa kính xuống đường phố. Cậu ta đúng là kỳ lạ.Tự ý nói có hẹn với Vi, rồi lại tự ý dẫn cô tới đây, chẳng hỏi cô lấy một câulà có muốn đi hay không?

Xem ra vị trí của mình dù ởđâu đi nữa, thì đối với Thiên Vũ vẫn chỉ là cô osin mà thôi.

- Cậu có chuyện gìmuốn nói với tôi à?- Hải Vi rụt rè hỏi.

- Không phải cậumuốn biết chuyện của  tôi với Phương Lansao?- Thiên Vũ vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

- À…chuyện đó…cậuthấy tiện thì kể, còn không thì thôi, tôi…

- Tôi và Phương Lanchỉ là bạn.

Giọng Thiên Vũ nghe thậtbuồn!

- Cậu có biết tìnhcảm tôi dành cho cô ấy như thế nào không?

- Cậu nhờ tôi giúpcậu tỏ tình với cô ấy còn gì.

- Ừ…Từ khi tôi biếtthích, cô ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi thích. Rồi tôi biếtmình yêu cô ấy, từ rất lâu rồi và đến giờ vẫn vậy!

- Không ngờ cậu làngười chung thủy như thế.

-  Nhưng cô ấy đối với tôi lúc nào cũng chỉ làtình bạn.

- Không phải haingười đang yêu đương sao?

Thiên Vũ uống một hơi hếtsạch cốc cà phê nóng. Sau đó gọi một chai rượu. Hải Vi ngạc nhiên vì cô khôngnghĩ quán cà phê có bán cả rượu. Thiên Vũ đang buồn, cậu ta muốn mượn rượu giảisầu. Hải Vi chẳng dám ngăn mà cô biết có ngăn cũng chẳng được.

Rót một cốc đầy rượu, ThiênVũ uống một hơi hết nửa cốc. Xong cậu lại kể tiếp:

- Phương Lan chỉmuốn tôi giả vờ thân thiết để làm Hàn Duy ghen thôi. Người mà cô ấy yêu chínhlà cậu ta.

CHAP 9

- Không thể nào!Sao lại như thế? Hàn Duy yêu đơn Phương cô ấy cơ mà- Hải Vi thốt lên đầy ngạcnhiên.

- Hàn Duy nói vớicậu như thế sao?

- Cậu ấy không nói,nhưng tôi biết. Hôm sinh nhật Phương Lan, cậu và cô ấy ăn ở trong nhà hàng, HànDuy đứng ngoài nhìn vào có vẻ rất buồn.

- Thì ra là cậu tacó tới. Vậy mà lại gọi cho tôi nói có việc đột suất không đến được, nhờ tôi điăn tối với Phương Lan.

Hải Vi không hiểu, tại saoHàn Duy lại làm vậy?

Thiên Vũ lại uống nốt nửa cốcrượu, rồi nói tiếp:

- Tôi không hiểutại sao, cô ấy lại yêu thằng nhóc đó. Từ trước tới giờ thấy bọn họ thân thiếtnhư thế cứ ngĩ là tình bạn thôi. Cô ấy hơn cậu ta 2 tuổi cơ mà. Trong khi tôiđây, đẹp trai không kém, địa vị không kém, lại cùng tuổi, cũng lớn lên bên côấy từ nhỏ mà cô ấy không màng tới.

Thiên Vũ nói rất đúng. NhưngHàn Duy là một người đặc biệt, không thể trách Phương Lan được. Tự nhiên Hải Vicảm thấy rất khó chịu.

Phương Lan yêu Hàn Duy, vậythì thằng nhóc đó hạnh phúc rồi, sao mình lại thấy không vui, không vui tẹonào! Có phải vì mình đang thương hại cho Thiên Vũ không?

- Cậu đừng buồn!Người ta còn thất tình đến 3,4 lần ấy chứ, cậu có 1 lần ăn nhằm gì.- Hải Vichẳng suy nghĩ được gì để an ủi Thiên Vũ cả.

- Giờ này chắc họđang vui vẻ bên nhau.-Thiên Vũ lại rót một cốc rượu và lần này uống một hơi hếtsạch.

- Đừng uống nữa.Say đâu có giải quyết được vấn đề- Hải Vi cầm lấy chai rượu để về phía mình.

- Vậy làm sao đểgiải quyết chuyện của mình đây? Làm sao để mình quên cô ấy, làm sao để khôngcảm thấy đau khổ nữa. Cậu có biết cảm giác ấy như thế nào không?

Thiên Vũ nhìn Hải Vi, trongmắt cậu ta hình như có nước. Hải Vi làm sao có thể trả lời câu hỏi ấy. Nếu cócách giải quyết thì biết bao nhân tài trên quả đất này sớm đã tìm ra câu trảlời rồi, đâu đợi đến Hải Vi ngu dốt chưa từng biết yêu này.

Chẳng biết đau khổ vì thấttình là thế nào, nhưng giờ lòng Vi cũng cảm thấy khó chịu lắm, nhìn Thiên Vũnhư vậy cô cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau ấy.

- Mình biết cậubuồn lắm. Nhưng rượu cũng đâu giúp được cậu. Uống nhiều chỉ làm hại bản thânthôi.

Thiên Vũ không nói gì, uốngnốt số rượu còn lại. Mặc cho Hải Vi ngăn cản cậu ta lại gọi thêm một chia rượunữa và uống hết sạch. Xong, Thiên Vũ nằm lăn ra bàn ngủ.

Hải Vi thấy Thiên Vũ thậtđáng thương! Cậu ta đã thiếu thốn tình cảm gia đình giờ lại thiếu thốn tình yêuđôi lứa. Đúng là con nhà giàu mà vẫn khổ.

Gọi mà mà Thiên Vũ không tỉnhdậy, Hải Vi đành ngồi nhấm nháp cốc sinh tố, để cho cậu ta nghỉ ngơi một chút.

Bỗng phía bàn bên kia, khuấtsau một chậu cây cảnh lớn, có tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Trời lạnh thế nàyuống cà phê mới ngon!

- Ừ, cậu hay tới quán này sao?

- Thi thoảng thôi, hay tới cùng Thiên Vũ.

Hải Vi biết bàn bên đó, không ai khác chính là Phương Lan và Hàn Duy.

Thiếu gì quán cà phê mà họ lại chui vào đây không biết! Lát Thiên Vũ màtỉnh dậy nhìn thấy họ sẽ càng đau khổ thêm. Vi cũng gục xuống bàn như Thiên Vũ,mắt nhắm lại nhưng tai thì vẫn lắng nghe câu chuyện của hai người bàn bên.

- Tớ muốn nói với cậu chuyện này.-Phương Lan nhẹ nhàng.

- Ừ, Cậu cứ nói đi.- Hàn Duy cũng nhẹ nhàng đáp.

- Tớ với Thiên Vũ chỉ là bạn…Thực ra, tớ đã nhờ cậu ấy giảvờ thân mật với tớ…để xem phản ứng của cậu thế nào?

Tiếng sặc nước của Hàn Duy vang lên.

Tim Hải Vi đập thình thịch, cô có cảm giác tò mò hồi hộp, và lo lắng. Rấtmuốn biết Hàn Duy đang nghĩ gì.

Chắc ku cậu đang bất ngờ lắm. Cứ tưởng mình yêu đơn phương mà giờ lại đượcngười ta thổ lộ là yêu thầm mình, chắc hạnh phúc lắm đây!

Phương Lan im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Cậu cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu mà…

- Cậu cũng biết Thiên Vũ yêu cậu, tại sao lại nhờ anh ấylàm việc đó?- Hàn Duy cắt ngang lờiPhương Lan.

Câu chuyện của họ xoay chuyểntheo chiều hướng mà Hải Vi không ngờ tới. Hàn Duy không những không vui mà còncó vẻ tức giận, vậy là sao nhỉ? Người Hải Vi nóng bừng lên, cô càng tò mò hơnvề câu chuyện của bọn họ.

- Người tớ yêu làcậu, tớ không phải đã thể hiện rất rõ tình cảm của mình sao, xin cậu đừng gánghép tớ và Thiên Vũ nữa.

Hàn Duy im lặng, Phương Lanlại tiếp:

- Tớ biết cậu luôncảm thấy rằng cậu nợ Thiên Vũ. Nhưng lỗi đâu phải ở cậu, chẳng lẽ cậu muốn dùngtớ để bù đắp cho cậu ấy sao?

- Cậu hiểu lầm rồi.Lý do tớ muốn cậu đến với Thiên Vũ là vì, anh ấy mới là người thật lòng yêucậu.

- Vậy còn cậu thìsao?...Chẳng lẽ không có tí tình cảm nào với tớ à? Cậu nói đi!

- Cậu là một ngườibạn tốt của tớ, và mãi mãi là như thế.

- Tớ không tin! Cậunói dối. Vì Thiên Vũ mà cậu dối tớ. Vì cậu sợ Thiên Vũ đau khổ, nên không dámđến với tớ đúng không?

- Phương Lan à, cậuthực sự xinh đẹp, thực sự tài giỏi, nhưng…tớ không thích cậu.

- Tại sao?Cậu khôngthích tớ ở điểm gì, tớ sẽ xửa.

Nghe tiếng Phương Lan nhưkiểu cô ấy sắp khóc vậy.

- Tớ xin lỗi, mọiđiểm của cậu đều tốt, chỉ có điều tớ… không có cảm giác đó với cậu… Cậu đừngbuồn cũng đừng giận tớ.

- Chắc là tại cậuchỉ lo học hành, nên không biết đến tình cảm nam nữ đó thôi. Tớ sẽ chờ đến lúccậu cảm nhận được.

- Cậu đừng chờ,vì..trái tim tớ… đã biết rung động trước một người khác rồi.

- Ai vậy? Cậu lạiđịnh nói dối tớ nữa sao. Tớ biết từ trước tới giờ, cậu chưa từng để ý tới côgái nào.

Hải Vi cảm thấy rất lo lắng.Phương Lan xinh đẹp tài giỏi mà Hàn Duy không thích, cậu ta cũng chưa từng để ýtới người con gái nào, đừng nói là… cậu ta lại đi thích…con trai đó nha.

- Người đó là HảiVi- Hàn Duy nói.

Hải Vi nghe tới đây liền ngồibật dậy, ngạc nhiên hết mức, cảm xúc trong người lẫn lộn khó tả. Càng ngạcnhiên hơn khi thấy Thiên Vũ đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng đang ngồi nghe cuộctrò chuyện của Hàn Duy và Phương Lan.

CHAP 10

Bỗng nhiên Thiên Vũ rời khỏichỗ ngồi, tiến tới chỗ của Hàn Duy và Phương Lan, kéo Phương Lan đi.

- Khoan đã, tớ còncó chuyện phải nói với Hàn Duy- Phương Lan cố gỡ tay Thiên Vũ ra nhưng vô ích.Cậu ta không nói câu nào, cứ lôi tay của cô đi ra khỏi quán.

Hàn Duy lại chở Hải Vi vềtrên con đường quen thuộc giống như mọi khi. Chỉ khác hôm nay cả hai đều imlặng, không khí có vẻ ngượng ngịu khác thường. Đi được một đoạn khá dài, HànDuy mới lên tiếng:

- Chị vừa nghe hếtchuyện em và Phương Lan nói rồi à?

Hải Vi rất muốn trả lời là“không” nhưng chuyện đã rõ ràng như thế, cô làm sao nói dối được.

- Chị hiểu mà. Emnói vậy chỉ là để Phương Lan bỏ cuộc thôi.

- Không! Em nóithật đó.

“Thật đó” là cái gì thật? Làviệc cậu không yêu Phương Lan hay là việc cậu… rung động trước… tôi?

Tim Hải Vi đột nhiên đậpnhanh, hồi hộp chờ Hàn Duy nói tiếp, giải đáp thắc mắc trong lòng cô.

Đợi 5 giây, 5 phút…gần tiếngđồng hồ hắn vẫn không nói câu nào, làm Hải Vi đến là hụt hẫng.

Hai người đều im lặng cho tớikhi về đến cổng nhà Hải Vi, Hàn Duy mới cất lời:

- Khăn len của em đâu?

- Khăn nào?

- Chị Mai Thu nóichị có quà tặng em mà.

Cái con Mai Thu lanh chanhnày, chưa gì đã cầm đèn chạy trước ô tô.

Hải Vi còn đang chần chừ, thìHàn Duy tự ý mở túi của Vi, lấy hộp quà trong đó ra.

- Của em phảikhông?

Vi gật đầu một cái. Hàn Duybóc luôn hộp quà, lấy chiếc khăn ra nhìn Vi cười. Đoạn cậu bỏ chiếc khăn củaPhương Lan còn ở trên cổ ra, quàng chiếc khăn len của Hải Vi thế vào đó, nói:

- Cảm ơn chị nha.Vừa đẹp vừa ấm. Em rất thích.

- Không có gì.

- Chị vào đi, em vềđây!

Nói rồi Hàn Duy leo lên xeđạp biến đi. Hải Vi thẫn thờ một lúc.

Sao nó không nói điều gì vềchuyện vừa rồi nhỉ? Mà rốt cuộc mình chờ đợi điều gì? Có gì để mong chờ chứ? Cóthể đó chỉ là những lời nói đùa.

Mới sáng sớm, Hải Vi đã mangtâm trạng nặng trĩu bởi vì hàng ngàn dấu hỏi bị nhốt ở trong đầu mà không thểthoát ra. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Bảo Nguyên sai khiến.

- Lấy cho tôi bộquần áo để trong tủ. Bộ vest màu đen ấy.

Hắn có vẻ đang vội thì phải,tay trái thì dùng lược cố gỡ mái tóc xù, tay phải đang gắp lấy gắp để thức ănđể trên bàn. Bộ dạng đó khiến Hải Vi bật cười. Hắn bỗng quay lại ngườm cô mộtcái, Hải Vi liền tức tốc chạy lên lầu.

Tủ quần áo của Bảo Nguyênthật to. Con trai gì mà mua lắm quần áo thế không biết, trong này phải có đếntrăm bộ chứ chả ít. Bộ nào cũng đẹp và mới cả. Hải Vi nghĩ tới cái tủ vải đểquần áo ở nhà mà tủi thân.

Vi nhìn thấy bộ vest màu đenngay ở bên ngoài, liền nhanh chóng lấy nó ra. Cô chợt phát hiện, treo cùng bộvest đó là một chiếc mặt nạ hóa trang.

Hải Vi lặng người, người hômđó trong buổi dạ hội cũng đeo chiếc mặt nạ giống thế này. Những nét quen thuộc,tầm thước cũng có vẻ giống, chẳng lẽ đó chính là Bảo Nguyên?

- Sao đần người ra vậy?Quần áo của tôi đẹp quá à?Quên không nói với cô tôi có tới 10 bộ vest màu đen,bộ tôi cần không phải cái này.-Bảo Nguyên lấy bộ vest trong tay Vi cất vào tủ,và lấy ra một bộ khác.

-  Có phải… người đeo mặt nạ tôi gặp trong lễ hộihóa trang lần trước… là anh không?

Bảo Nguyên nhìn Vi cười tinhquái: “Giờ cô mới biết sao?”

Hải Vi nhìn hắn nghi ngờ,không thể nào!

- Thôi ra ngoài đi,tôi cần thay đồ.-Bảo Nguyên nói rồi đẩy Hải Vi ra ngoài.

Vi thẫn thờ đi xuống tầngdưới.

Sao có thể là Bảo Nguyênđược? Rõ dàng hôm đó hắn còn giận hờn vì mình không trả lời điện thoại của hắnmà. Lúc hắn đến và mời mình nhảy, sao không nói luôn “tôi là Bảo Nguyên đây”,còn bày đặt bí hiểm. Mà ánh mắt hắn nhìn mình lúc đó, không phải có chút kỳ lạsao? Sao lại vậy nhỉ? Ôi điên cái đầu mất!

- Cậu mệt à?- ThiênVũ đứng ở chân cầu thang hỏi.

- Không. Cậu dậyrồi à?

- Chỉ hỏi tớ nhưvậy sao?

- Sao?

- Ban ngày làm gìcó sao. Chứng tỏ cậu chẳng quan tâm gì tớ cả.

- Sao phải quan tâmtới cậu? Cậu là cái quái gì đâu!

Hải Vi có ăn gan hùm cũngkhông dám nói như thế, câu vừa rồi là của Bảo Nguyên đó. Hắn cười nhìn Hải Vinói tiếp: “Bà xã anh đi đây!”, rồi nháy mắt với cô một cái.

Thằng cha này hôm nay bị làmsao vậy, không phải ăn nhiều quá nên bị say thức ăn đấy chứ? Lý do này khônghợp lý lắm, vậy thì tại sao nhỉ?

Thiên Vũ nhìn Hải Vi nghihoặc.

- Bảo Nguyên đùathôi, bọn tớ không có gì đâu nhé!- Hải Vi phải nhanh chóng giải thích.

- Vậy thì tốt, cóthể nhờ cậu việc này rồi.

- Việc gì?

- Tối gặp tớ sẽnói.

- Nói luôn bây giờđi, tối làm sao gặp được…

Thiên Vũ bỏ đi không thèmnghe Hải Vi nói. Hắn ra ngoài lấy xe rồi phóng đi luôn.

Nhờ vả kiểu gì thế khôngbiết.Tối nay ta bận rồi.

Điện thoại của Hải Vi bỗngrung lên, cuộc gọi tới là của Hàn Duy. Vi hồi hộp nhấc máy:

- Alô!

- Chị đang làm gìvậy?

- Đang đi làm thêm.

- À…Chiều thứ 7tuần này chị rảnh không?

- Rảnh, có việc gìkhông?

- Em có trận đấubóng rổ, nếu chị không bận gì…thì tới cổ vũ cho em nhé!

- Ừ. Tấc nhiên làtới rồi.

Cậu ta vẫn không nhắc gì tớichuyện hôm qua. Là cậu ta cố ý phớt lờ chuyện mình nghe thấy cậu ta nói rungđộng trước mình, hay bởi vì cậu ta chẳng hề có ý gì. Trái tim nào đập mà chẳngphải “rung” với “động” chứ. Chỉ là mình quá để ý đến những lời vô nghĩa ấythôi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hải Vi và Mai Thu vừa đi dựsinh nhật bạn về. Đang dắt xe vào cổng chợt Hải Vi nghe thấy tiếng quát lớn:“Này! Đứng lại!”.Cô giật bắn mình, còn Mai Thu vất cả túi bánh vừa mua xuốngđất mà chạy.

- Cái đồ nhát gan-Hải Vi cười nói với theo.

Nhưng khi quay lại nhìn đằngsau thì Hải Vi còn sợ tới mức vất cả xe đạp mà chạy.

- Hải Vi!

Tiếng gọi quen thuộc làm HảiVi dừng bước, quay lại nhìn một lần nữa. Xong cô vẫn quyết định chạy. Vào tớinhà, then cửa an toàn rồi Hải Vi mới nhìn Mai Thu và run run nói:

- Ngoài kia…có 1tên cầm súng…nó còn gọi tên tao.

- Trời đất!- MaiThu phát hoảng lên, mặt tái mét- Mày gây thù chuốc oán với ai không mà lại ranông nỗi này.

- Không!..Người tênđó dính…máu. Loang lổ khắp cái áo trắng.

- Ôi trời, chếtrồi. Chắc hắn vừa thực hiện xong một phi vụ, giờ tới lượt mày.

Cả hai rú ầm lên sợ hãi khinghe có tiếng đập cửa.

- Hải Vi. Cậu rađây cho tôi.

Tuy sợ hãi nhưng Vi cũng nhậnra tiếng người đang nói. Cô liền nói với ra ngoài, vẫn không dám mở cửa:

- Thiên Vũ hả, cóviệc gì vậy?

- Tôi ăn thịt cậuhay sao mà không dám ra đây thế hả?

- Nhưng mà, sao cậu…lại mang súng?

- Trời đất! Cậukhông ra tôi lấy súng bắn vào đầu tự tử đấy. Một!..Hai!..

“Cạch!” Tiếng cửa mở. Hải Vibước ra ngoài. Đúng là Thiên Vũ đang kê súng ngang tai thật. Hải Vi sợ hãi:“Đừng dại dột Thiên Vũ, Cuộc đời còn có nhiều điều đáng để sống lắm!”

- Ví dụ xemnào!-Thiên Vũ cười nhạt.

- Cậu còn phải sốngvì người thân yêu của mình nữa.

- Tôi làm gì cóngười thân yêu. Cậu biết mà.

- Mọi người đều yêuquý cậu mà họ không nói ra thôi.

- Cậu cũng yêu quýtôi chứ?

- Có, tấc nhiênrồi.

Thiên Vũ cười, hạ súng xuống rồiđột nhiên chĩa vào người Vi, bóp cò

“Pằng!”. Hải Vi ngã xuống.

May mà có Mai Thu đỡ, nếukhông Hải Vi đã bị ngã xuống đất rồi. Mắt nhìn Mai Thu vẻ biết ơn, nước mắt dơmdớm chảy ra, cô nói: “Thu ơi, sao tao chẳng cảm thấy đau gì cả, có phải tao sắpchết không?”

Thiên Vũ cùng Mai Thu cứ thếcười phá lên, mãi không dừng được.

Bọn họ cười cái gì chứ? HảiVi không hiểu.

- Đây là bật lửakhông phải súng đâu cô bạn ạ.- Thiên Vũ nói xong lại cười ha hả.

- Sao có tiếng“pằng ” được.

- Thì cậu ta vừakêu “pằng” chứ có phải tiếng súng đâu.-Mai Thu cũng không kìm được cười lấycười để.

Đến lượt Hải Vi cười phá lên,cười mãi không thôi. Mình vẫn an toàn không sao cả. ha ha!

- Áo cậu sao thếkia?- Hải Vi nén cười hỏi.

- À, vừa đánh đổcốc rượu vào đó mà. Trông như máu ấy nhỉ? Mà tôi đã hẹn cậu tối nay gặp cóchuyện cần nói rồi mà. Sao cậu lại thất hẹn. Để tôi đợi từ tối tới giờ.

- Ai hẹn cậu. Tôichưa kịp bảo gì thì cậu đã phóng xe đi rồi.

- Điện thoại saolại tắt máy?

- Hết pin. Thế cóchuyện gì?

Thiên Vũ bỗng nhiên đổigiọng:

- Cũng chẳng có gì,cậu vừa bảo cậu yêu quý tớ. Cậu là người duy nhất trên trái đất này yêu quý tớ.Vì thế tớ giao bản thân mình cho cậu đấy.

- Thế là sao?

- Là nhờ cậu ở bêngiúp mình vượt qua thời gian khó khăn này. Tớ về đây!

- Tớ không hiểu?-Hải Vi hỏi.

Thiên Vũ không nói gì, lên xerồi phóng mất hút.

Đúng là không hiểu nổi. Thằngcha này chắc say rượu rồi.

Sáng sớm, Hải Vi vừa nhétbánh mỳ vào mồm vừa chạy vội ra bến xe bus.

Có chiếc xe máy chạy chầmchậm sát bên cô, là Thiên Vũ.

Hắn bảo Vi lên xe rồi chở mộtmạch ra công viên.

- Tớ phải đi làmmà.

- Không sao, tớ vừabảo cô giúp việc là có việc nhờ cậu ở bên ngoài rồi.

- Việc gì?

- Đã nói từ hôm quarồi mà.

Thiên Vũ nói rồi kéo Hải Viđi chơi những trò chơi trong công viên.

Lần đầu tiên được chơi nhữngtrò đắt tiền này, nên Hải Vi rất thích, thôi không thắc mắc tại sao Thiên Vũlại làm vậy nữa.

Sau khi đã khá mệt, hai ngườiliền kiếm một ghế đá ngồi nghỉ. Thiên Vũ lên tiếng:

- Tớ đã quyết địnhsẽ quên Phương Lan, vì thế muốn cậu giúp đỡ để quên cô ấy.

- Giúp thế nào đây?

- Cậu có thể ở bêncạnh, để tớ đỡ cảm thấy cô đơn và trống trải, để quên đi nỗi đau thất tình. Cóđược không vậy?

- Được thôi. Khinào buồn cứ nói với tớ, tớ sẽ luôn luôn lắng nghe, nhưng lâu lâu mới hiểu đấynhá.-Hải Vi cười.

## 8. Chương 8

Đâu đó trong công viên bỗngvang lên tiếng hát rất hay. Hình như có tổ chức ca nhạc ngoài trời gần đây thìphải. Hai người ngồi tại chỗ, im lặng lắng nghe. Tiếng hát da diết văng vẳngbên tai họ nghe thật buồn!

Bài hát kể về một người côđơn, anh ta đã từng yêu, cũng từng được yêu, nhưng trải qua bao nhiêu cuộc tìnhvẫn không có hạnh phúc. Dù buồn bã nhưng anh ta vẫn tin một ngày nào đó hạnhphúc sẽ đến với mình.

Hải Vi nhìn ra phía xa xa nóibâng quâ: “Một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tới thôi. Hãy lạc quan lên!”

Thiên Vũ không nói gì cũngnhìn ra xa xăm.

Hải Vi đang nhìn vu vơ thếthôi, vậy mà tự nhiên thấy ở phía xa có người đang vẫy tay với mình. Nhìn kỹthì nhận ra đó là Bảo Nguyên. Anh ta đang rẽ đám đông để chạy tới chỗ Hải Vi vàThiên Vũ.

- Chắc Bảo Nguyênvừa biểu diễn trên sân khấu đấy!-Hải Vi nói với Thiên Vũ.

Không nói không rằng, bỗngnhiên Thiên Vũ nắm tay Hải Vi, kéo cô đứng dậy và lôi cô chạy. Hải Vi khônghiểu vì sao, cô quay lại nhìn vẫn thấy Bảo Nguyên đang chạy tới chỗ mình, ánhmắt anh lộ vẻ ngạc nhiên.

Khi đã chắc rằng Bảo Nguyênkhông đuổi kịp nữa, Thiên Vũ mới dừng lại, bỏ tay Hải Vi ra, nở một nụ cười đắcthắng.

- Chỉ tại tớ khôngmuốn nhìn thấy anh ta lúc này.-Thiên Vũ không đợi Hải Vi hỏi mà tự trả lời.

Chịu với anh em nhà này. Aicũng khó hiểu như ai.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chiều thứ 7, Hải Vi cùng MaiThu tới trường học để cổ vũ cho Hàn Duy.

Khi hai người tới nơi đã thấyPhương Lan có mặt sẵn ở đó. Hải Vi và Phương Lan ngại ngùng chào nhau.

- Vì công hai chịtới đây nên có cái này tặng hai người nè.

Hàn Duy nói rồi lấy trong ba lôra hai đôi găng tay len đưa cho Mai Thu và Haỉ Vi.

- Thế còn mình thìsao?-Phương Lan hỏi.

- Xin lỗi tại tớkhông biết cậu sẽ đến nên chưa chuẩn bị. Với lại cậu cũng đâu có thiếu thứ gì.

- Ừ, Mình không cầnquà, nhưng lát thi đấu xong đãi mình mực nướng được không?

Chẳng hiểu Phương Lan làm saonữa. Biết Hàn Duy không có tiền mà còn đòi hỏi cao. Yêu người ta mà chẳng biếtnghĩ cho người ta gì cả. Cứ nghĩ ai cũng sẵn tiền như cô ấy vậy. Hải Vi thấybực mình.

- Ừ. Vậy lát xong,tất cả chúng ta sẽ đi ăn mực nướng nhé. Hai chị đồng ý chứ?

Khỏi phải nói Mai Thu nó mừngthế nào, nước dãi chảy ra không kịp ngăn rơi hết xuống đất. Đúng là mất mặt!

- Thôi, bọn chị bậnrồi, để khi khác. –Hải Vi nói.

- Bọn mình có bậngì đâu mày?

Mai Thu hám ăn không biếttrời đất gì hết. Hải Vi ghé tai nó nói: “Không thích đi ăn, lát mình về”.

Mai Thu hét ầm lên: “Mựcnướng mà không thích, mày hôm nay bị làm sao thế?”

- Ừ. Tao hơimệt.-Hải Vi bực mình nói.

- Chị mệt sao vậy?Thế thì về nhà nghỉ đi, không cần…

- Không sao, đùa títhôi mà- Hải Vi cười nhăn nhở.

-  Chuyện ăn uống quan trọng vậy mà cũng đùađược. Đúng là.- Mai Thu nói.

Hải Vi chỉ muốn nhét ngay cụcgiẻ vào mồm Mai Thu cho nó đỡ phát biểu linh tinh. Đúng là chúa tham ăn!

Hai đội bóng cùng các khángiả đã có mặt ở sân đông đủ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người đẹp Phương Lan.Cô ấy luôn nổi bật trước đám đông, chỉ có Hải Vi là chìm ngỉm mà thôi.

Việc Hàn Duy không thíchPhương Lan thật đáng nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta là ngoại lệ, không thích gáixinh. Vô lý! Trên đời này chả thằng đàn ông nào mà không thích gái xinh cả.

- Mày bỏ cái ánhmắt hình sự đó đi. Đến đây để cổ vũ chứ có phải điều tra tội phạm đâu.- Mai Thuhuých vai Vi một cái nói.

- Mày cũng lo cổ vũđi không phải theo dõi tao.- Hải Vi cười

- Tao mà thèm nhìnmày làm cái gì. Chỉ tại tao thích nhìn Hàn Duy đẹp trai, mà cậu ta lại cứ nhìnmày, nên tao phải kiểm tra xem mày bị làm sao.

Hải Vi nóng mặt, liếc về phíaHàn Duy một cái, quả thực thấy cậu ta đang nhìn mình. Liếc lên cái nữa, thấycậu cười với mình.Nụ cười ấy sao mà đẹp thế!

Hải Vi nhận ra không chỉ lúccười Hàn Duy mới đẹp trai. Dáng đi, dáng chạy,dáng ném bóng của cậu ấy cũngđẹp. Và dù ở tư thế nào khuân mặt của cậu cũng thật đáng yêu.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*CHAP11

Trận đấu kết thúc, đội củaHàn Duy chiến thắng. Tất cả các thành viên của đội đều tụ tập để đi ăn mừng. Vìthế mà cuộc hẹn ăn mực nướng được chuyển sang một hôm khác.

Hàn Duy cùng đội bóng đitrước. Hải Vi, Mai Thu và Phương Lan ra về sau. Cả 3 đi cạnh nhau mà không ainói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi những ý ngĩ riêng. (Không nói cũngbiết Mai Thu đang buồn vì không được ăn mực rồi).

Bỗng có tiếng nói vang lênngay sau lưng 3 cô nàng:

- Phương Lan. Đứnglại, nói chuyện một chút!

Giọng nói đó là của con gái,nhưng mà sao nghe có chút du côn.

Trước mặt Hải Vi, Phương Lan,Mai Thu lúc này là một toán con gái choai choai. Đứa nào cũng có khuân mặt khásáng sủa nhưng đằm đằm sát khí. Đứa con gái cầm đầu có nước da trắng, tóc nâuđỏ, cuốn lọn trông rất xinh xắn và sành điệu. Nó nhìn Phương Lan trừng mắt hỏi:

- Chị với Hàn Duy làquan hệ gì?

- Bạn bè, có chuyệngì không?- Phương Lan nói

- Nói để chị biết.Hàn Duy là của tôi rồi. Cấm ai được đụng đến cậu ấy. Không thì chết với tôi-Con nhỏ dí mặt nó sát mặt Phương Lan nghiến răng nói.

Trông xinh xắn dễ thương làthế mà ăn nói thì quá sấc sược.

Nó lấy tay vuốt vuốt mái tócdài mượt của Phương Lan, tiếp tục nói: “Trông chị cũng xinh đấy. Nhưng chị hơnHàn Duy hai tuổi cơ mà, không có cơ hội đâu. Tôi cảnh cáo chị!Không được bámtheo cậu ấy nữa, hiểu không?”

Nói rồi tát đánh “bét” mộtcái vào mặt của Phương Lan.

Khuôn mặt của cô ấy đỏ tấylên. Tức thì Phương Lan giơ tay ra đánh trả. Bị bất ngờ nên con bé kia cũng ănmột cái tát khá đau. Thế là tất cả đồng bọn của nó nhảy bổ vào đánh Phương Lan.

Sự việc sảy ra nhanh quá, HảiVi theo phản xạ liền chạy vào đỡ cho Phương Lan.

Trong lòng thầm nghĩ: “Haiđứa học võ cả tháng trời cuối cùng cũng có tác dụng.”

Thế mà, 3 phút sau đã …bịđánh tơi bời. Cho tới khi có bảo vệ đến can ra thì hai người mới được giảithoát. May mà Mai Thu thoát khỏi vòng vây đi gọi bảo vệ, không thì hai đứa chếtchắc.

Phương Lan không bị đau mấy, nhìnbờ môi sưng trếu của Hải Vi áy náy nói:

- Cảm ơn cậu ! Vìtớ mà cậu …

- Tớ có giúp đượcgì đâu.- Hải Vi ngại ngùng nói.

- Cậu không phảicảm ơn con này đâu. Lẽ ra người bị đánh phải là nó mới đúng. Người Hàn Duy để ýtới là Hải Vi mà- Mai Thu hồn nhiên nói.

- Vớ vẩn. Mày mớilà người nên bị đánh- Hải Vi đánh Mai Thu 1 cái.

Không khí bỗng nhiên im lặng.Một lúc sau, Phương Lan mới nói:

- Hôm đó cậu cũngđã nghe hết chuyện tớ và Hàn Duy nói rồi phải không?

Hải Vi không biết nói saođành gật đầu.

- Tớ thực sự khôngtin là Hàn Duy dành tình cảm cho Vi đâu, cậu ấy giả bộ như vậy là có lý do.-Phương Lan nói tiếp.

- Ừ. Tớ cũng biếtvậy mà. Hàn Duy coi tớ như 1 người chị thôi.

- Cậu ấy không chấpnhận tớ là vì Thiên Vũ. Hàn Duy luôn nghĩ rằng cậu ấy nợ Thiên Vũ.

- Tại sao?

- Vì mẹ của Hàn Duymà mẹ của Thiên Vũ đã tự tử.

- Sao cơ?

- Cha Thiên Vũ lấymẹ Thiên Vũ nhưng không hề yêu bà ấy. Sau này ông ấy gặp và yêu mẹ của Hàn Duy.Ông ấy muốn li dị mẹ Thiên Vũ, nhưng bà ấy nhất định không chịu. Cho tới khiHàn Duy ra đời thì mẹ Thiên Vũ đã không chịu đựng được và tự tử.

Hải Vi đơ người mất một lúc. Vậyhóa ra Hàn Duy là em cùng cha khác mẹ với Thiên Vũ và cả Bảo Nguyên nữa. Tạisao nó không nói cho mình biết điều này nhỉ? Hóa ra lại gặp con nhà giàu rồi!Vậy mà cứ tưởng...

- Vì thế mà cậu ấymuốn nhường tớ cho Thiên Vũ, coi như bù đắp. Việc này là không thể được đúngkhông? Tình yêu đâu có phải là đồ vật mà muốn cho ai thì cho chứ!

Hải Vi gật đầu vô thức. Thìra là vậy. Vì muốn nhường Phương Lan cho Thiên Vũ mà giả bộ thích mình trướcmặt cô ấy. Cậu ta nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy. Coi mình là cái gì đây?

6h tối Hàn Duy đã đứng trước cổngnhà Hải Vi để đợi chở cô đi học võ.

Vi nghe tiếng Hàn Duy gọimình, rất muốn ra gặp mặt,nhưng lại thấy chán nản nhắn 1 tin cho cậu:

- Em đi học đi. Hômnay chị mệt nên nghỉ.

1 phút sau có tiếng gõ cửa:“Chị Vi, em nè, mở cửa cho em đi.”

Mai Thu nhanh nhảu đi mở cửa.Hải Vi lấy chăn chum kín đầu. Hàn Duy bước vào vội vàng hỏi Mai Thu.

- Chị Vi bị ốm rồiạ?

- À, nó chỉ bịthương ngoài da thôi, không sao đâu em ạ!

- Sao lại bị thươngvậy?

- Có sao đâu. Chịhơi mệt nên không muốn đi học thôi.- Hải Vi vẫn không ló mặt ra, nói.

Bỗng nhiên thấy tấm chăn đượclật ra, Hàn Duy nhìn Vi lo lắng:

- Môi chị bị saothế kia?

- Bị fan của emđánh đó.

Mai Thu bắt đầu công việcphát thanh viên của mình. Tường thuật lại sự việc cho Hàn Duy nghe. Được thể nókể nốt cả chuyện Phương Lan đã nói hồi chiều.

Hải Vi lại úm chăn kín đầu, tronglòng cảm thấy bực tức với Hàn Duy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chiếc chăn lại được lật ra.Hàn Duy ngồi trên giường áy náy nhìn Vi.

- Chị đau lắm ko?

- Không sao. Em đihọc đi không muộn- Hải Vi quay mặt vào tường nói.

- Giận em à?

- Không, giận gìđâu, chị hơi mệt nên không muốn đi. Em đi đi. -Hải Vi vẫn không nhìn Hàn Duynói.

Có tiếng bước chân đi ra cửa,nhưng đó là của Mai Thu. Hàn Duy nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi!Chị đừng giận emnha. Mấy đứa con gái đó em đâu có để ý tới, cũng không chơi với bao giờ, chẳnghiểu sao chúng nó lại hành động du côn như vậy”

- Chuyện này thì emphải đi giải thích với Phương Lan mới đúng. Người bị đánh là cô ấy.- Hải Vi nói,vẫn quay mặt vào tường.

- Em xin lỗi, vì đãkhông nói cho chị biết, về mối quan hệ giữa em Thiên Vũ và Bảo Nguyên.

- Vì sao vậy?

- Tại vì…Cũng muốnnói nhưng chưa có cơ hội thích hợp.

- Ra thế.

- Nhưng mà em nghĩchuyện đó cũng không quan trọng. Chị đừng giận em nữa nha.

Hải Vi đâu có muốn giận nó.Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy cũng thấy nguôi nguôi. Nhưng cứ nghĩ tới chuyệnPhương Lan và nó lại thấy tức. Suy nghĩ một lát liền ngồi bật dậy. Nhìn mặt HànDuy nói:

- Em vì Thiên Vũ màtừ bỏ tình yêu với Phương Lan hả?

- Làm gì có chuyệnđó! Chị đừng hiểu lầm nha.

- Tình yêu đâu phảinhường là được. Phương Lan… yêu em mà.

- Nhưng em không cótình cảm với cô ấy.

- Chuyện mẹ ThiênVũ, đâu phải lỗi của em. Em không thể vì thế mà dùng Phương Lan để trả nợ.

- Thật sự khôngphải như thế mà.

- Em làm vậy, khôngchỉ em, Phương Lan mà cả Thiên Vũ đều đau khổ.

Hàn Duy bực mình nói lớn: “Từnãy giờ em nói tiếng nước ngoài hay sao mà chị không hiểu vậy. Đã nói là emkhông thích Phương Lan. Làm gì có chuyện nhường nhịn gì ở đây!”

Hải Vi nhìn vào mắt Hàn Duynghi ngờ:

- Vô lý! Người nhưPhương Lan ai mà chẳng thích.

- Người như emkhông thích người như cô ấy đấy, chỉ thích người như chị thôi. Thì sao nào?

Hơ! “Thì sao nào?”. timHải Vi đập thình thịch không dám nhìn Hàn Duynữa. Nó…nó…đang đùa mình chắc?

Bỗng có tiếng vang lên ngoàicửa, Thiên Vũ lù lù xuất hiện:

- May quá hai ngườicòn ở đây. Tôi tới đón Hải Vi đi học. Từ nay cậu không phải tới đón cô ấy nữa.-Thiên Vũ nhìn Hàn Duy với ánh mắt không thiện cảm.

- Sao lại thế?- CảHàn Duy và Hải Vi đồng thanh hỏi.

- Tôi thích thế.Hải Vi chuẩn bị đi thôi. Tớ đợi cậu ngoài cổng nhé!

- Không đi đâu. Hômnay tớ mệt không muốn đi học.

- Vậy thì đi chơinhé- Thiên Vũ vẫn đứng ngoài cửa nói.

Cậu ta nghĩ mệt không đi họcđược, nhưng vẫn đi chơi được chắc?

- Chị đã uống thuốcchưa để em đi mua nhé!- Hàn Duy nói.

- Để tớ đi muathuốc cho cậu.

Thiên Vũ nói rồi nhanh nhảubiến mất. Cậu ta sợ Hàn Duy tranh đi mất hay sao ý.

 Hàn Duy quay trở lại đề tài:

- Em nói thật đó…Chị không ghét em chứ?

- Không. Ghét vềđiều gì?

- Vậy thì tốt rồi!

- Cái gì tốt rồi?Lần nào cũng nói nửa chừng à. Ai mà hiểu được.- Hải Vi bực mình.

- Thì…

- Người khôn ăn nóinửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.- Mai Thu xuất hiện bất thình lình ởcửa cười nói, xong lại chạy biến đi.

Hàn Duy lại nói tiếp:

- Chỉ cần chị khôngghét em là em có cơ hội rồi.

- Cơ hội gì?

- Cơ hội…

- Có cơ hội là phảibiết nắm bắt lấy.-Mai Thu lại bất ngờ xuất hiện, nó chạy vào nhà lấy chiếc diđộng của nó giơ lên giải thích: “Về lấy cái điện thoại, đi ngay đây!”, nói rồilại lon ton chạy đi.

Hàn Duy cười: “Chị Thu nóiđúng. Em sẽ trân trọng cơ hội của mình”

Vẫn là kiểu nói nửa vời. HảiVi thở dài ngao ngán. Gía mà biết được đầu Hàn Duy đang suy nghĩ gì thì tốt.

- Cậu là người cơhội mà. Lúc nào chẳng trân với trọng cơ hội chứ!- Thiên Vũ lại xuất hiện ở cửanói- Quên không hỏi Hải Vi bị mệt thế nào, để còn biết đường mua thuốc.

- Không cần đâu.Cậu cứ về đi.

- À há! Đuổi tôi vềđể hai người làm gì? Đừng hòng, tôi cứ ở đây đấy.-Thiên Vũ nói rồi đi vào nhà,ngồi phịch xuống ghế. Lúc này mới nhìn thấy vết thương ở môi Hải Vi, liền hỏi:

- Cậu bị làm sao màmiệng lại thế kia?

- Phương Lan còn bịđau hơn tớ đấy. Cậu về xem cô ấy sao đi.-Hải Vi thật lòng nói.

- Tại sao lại nhưvậy?

Hải Vi chưa kịp nói gì thìMai Thu đột nhiên xuất hiện, trả lời thay:

- Hai người họ bịfan của Hàn Duy đánh ghen ở trường chiều nay đó. Bọn mất dạy ấy mới tí tuổi đầumà đã côn đồ.

Thiên Vũ liền tiến tới túm cổHàn Duy, bực tức quát: “Cậu ở đâu mà để bọn chết tiệt ấy đánh người hả?”

Hải Vi vội vàng đứng dậy gỡThiên Vũ ra: “Cậu làm gì thế, lỗi đâu phải tại Hàn Duy. Cậu ấy không có ở đómà”

- Đúng đó. Đẹp traiđâu phải cái tội. Con gái đánh nhau vì tôi nhiều vô kể, Hàn Duy mới có 1 vụ, ănnhằm gì.

Bảo Nguyên lò dò từ cửa vừađi vào vừa nói.

Hải Vi giật mình. Hôm nay làngày gì mà ai cũng xuất hiện bất thình lình vậy trời. Phải mua thuốc trợ timmới được.

Bảo Nguyên nhìn Hải Vi, nhănmặt, nhẹ nhàng hỏi: “Em có bị thương ở đâu nữa không?”

Suýt nữa thì Hải Vi té xuốngđất. Hắn xưng hô kiểu gì lạ vậy! Xưa nay toàn là “osin”, “cô” . Thế mà vừa nãy…Nhỡmồm nói nhầm rồi.

Hải Vi thiếu chút nữa là phálên cười. May mà kìm được chỉ cười mỉm. Những người còn lại mỗi người hai conmắt tròn xoe nhìn Bảo Nguyên.

- Lạ lắm sao? Bạngái tôi bị thương tôi phải quan tâm chứ! Đúng không em?- Bảo Nguyên thản nhiênnói rồi cười với Vi.

Lần này Hải Vi sốc thật sự.Là hắn cố tình chọc mình cười hay sao đây. “em” nghe đến là hài hước. Hải Vibỗng nhiên cười phá lên, cười sặc sụa mãi không thôi.

Mai Thu thấy vậy cũng cườinắc nẻ. Thiên Vũ cũng cười hùa theo. Hàn Duy thắc mắc: “Có gì mà mọi người cườidữ vậy?

Một lúc sau ba người kia mớinín được cười. Hải Vi lúc này ngượng ngùng:

- Tự dưng thấy buồncười thôi. Chắc tại con kiến nó bò vào cổ.

- Trông thấy conkiến bò vào cổ Hải Vi nên tớ buồn cười.- Mai Thu cũng nói dối.

- Tôi nghe thấy conkiến nó gọi Hải Vi là “em” nên mới buồn cười đó- Thiên Vũ nhìn Bảo Nguyên rồilại cười thêm một tràng nữa.

Bảo Nguyên đỏ mặt lên, có vẻbực mình nói: “Dù sao mọi người cũng phải quen với cách xưng hô này đi.Hải Vilà bạn gái của tôi mà.”

Hải Vi lên tiếng phản đối:

- Ai là bạn gái củaanh. Đừng có đùa như thế!

- Hôm đi biển khôngphải đã nói rồi sao?

- Tôi đồng ý làmbạn gái anh hồi nào?

- Im lặng là coinhư đồng ý còn gì.

Hải Vi đang định cãi lại thìThiên Vũ đã lên tiếng:

- Là anh đơn phươngngười ta thôi. Đúng không Hải Vi.

Vi gật đầu rồi lắc đầu, chưakịp biện minh thì lại bị Thiên Vũ cướp lời:

- Người như anhkhông có tư cách làm bạn trai cô ấy đâu!

- Cậu…Chẳng lẽ cậucó tư cách?- Bảo Nguyên nổi giận thực sự.

- Tấc nhiên. Hải Viyêu quý tôi mà, đúng không?- Chuyển sang nhìn Hải Vi.

 Chưa kịp nói gì thì Hàn Duy đã lên tiếng, rấtngiêm túc cậu nói:

- Anh Thiên Vũ vàanh  Bảo Nguyên. Cả hai người đều khôngđược tán tỉnh chị Hải Vi. Một người thì đa tình thay người yêu theo tháng, mộtngười lại quá chung thủy chỉ yêu mỗi Phương Lan. Nếu Hải Vi yêu một trong hai,không phải sẽ bị tổn thương sao?

- Ý cậu là Hải Vinên yêu cậu chứ gì.-Thiên Vũ cười nhạt.

Hải Vi không hiểu câu chuyệnđang đi theo chiều hướng nào nữa. Cả 3 anh em nhà họ, đã ai nói lời nào tántỉnh với mình bao giờ đâu. Giờ lại làm như đang tranh giành mình với nhau vậy.Rốt cuộc cũng chỉ tại tính hiếu chiến mà thôi. Bực cả mình!

- Em không có ý nhưthế…

- Hàn Duy cũngthích Hải Vi sao?- Bảo Nguyên ngắt lời.

Hồi hộp!Hồi hộp!Hồi hộp!Hồihộp! 3 chữ đầu là tâm trạng của Hải Vi, chữ cuối là tâm trạng của cả nhóm ngườitrong phòng . Tất cả đều nín lặng chờ đợi câu trả lời của Hàn Duy.

- Không phải vì thếmà em phản đối hai anh đâu!...

Nghe Hàn Duy trả lời mà HảiVi thất vọng. Cậu có hiểu câu hỏi không mà lại trả lời như thế hả?

Bảo Nguyên ngắt lời:

- Thể nào! Ngay khinghe Hải Vi kể lý do mà hai người quen nhau tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Chuyệnnhặt được tiền là quá khôi hài. Vì sao cậu lại bịa ra chuyện ấy vậy?

Hải Vi nhìn Hàn Duy nghihoặc. Thật ra con người cậu ta là như thế nào? Mình hiểu được cậu ta mấy phần?

## 9. Chương 9

Hàn Duy có vẻ bối rối thực sự.Cậu lảng tránh vấn đề:

- Chuyện quan trọnggiờ là sức khỏe của chị Hải Vi. Em nghĩ tất cả chúng ta nên ra về, để chị ấynghỉ ngơi. Hải Vi đang mệt mà.

Trong lòng Hải Vi cũng rấtmuốn biết chuyện Hàn Duy quen mình là như thế nào, nhưng cô lại nói:

- Đúng đó. Tôi mệtrồi. Mọi người thông cảm về giùm cái.

Mọi người có vẻ không bằng lòng,nhưng đều nghe lời Vi ra về. Hàn Duy cố nán lại định nói gì đó với Vi, thì bịThiên Vũ lôi đi: “Cậu bảo tất cả phải về cơ mà, đi thôi.”

Hải Vi lại đắp chăn chùm kínngười với bao suy nghĩ miên man trong đầu, mặc Mai Thu đang luyên thuyên cái gìđó.

Một lúc sau, có tin nhắn củaHàn Duy gửi tới: “Em có mua ít thuốc treo ngoài cổng. Chị ra lấy vào nhé!”.

Hải Vi chạy vội ra cổng xómtrọ, cánh cửa sắt vẫn đóng, một túi nhỏ màu trắng còn khẽ đung đưa trên đó. Vimở cổng chạy ra ngoài thì không thấy bóng dáng Hàn Duy đâu nữa cả.

Rút cuộc, vẫn là cậu ấy thậtlòng quan tâm đến mình. Trong lòng ngập tràn niềm vui, Vi nhắn tin: “Cảm ơn em.Về cẩn thận nha!”. Tin nhắn đáp lại: “Em sẽ trả lời thắc mắc của chị sau, chịnghỉ ngơi đi nhé!”

Buổi sáng Hải Vi rón rén bướcvào nhà sau khi cô giúp việc mở cổng. Cô rất sợ đập mặt Bảo Nguyên và Thiên Vũgiờ này. May mắn làm sao cô giúp việc nói, hai người đó hôm nay đều đi vắng.Nhưng buồn thay, hôm nay là chủ nhật mà Hàn Duy lại phải tới trường vì hoạtđộng gì đó.

Hải Vi lên tầng 2 dọn phòng.Cô mở cửa bước vào căn phòng của cậu ba. Trước giờ đâu hề biết đây là phòng củaHàn Duy.

Vẫn là những thứ quen thuộc:Chiếc giường mềm mại với tấm đệm và những chiếc gối kẻ ca rô xanh, bức tranhphong cảnh treo trên tường, Bộ bàn ghế ở gần cửa sổ, chiếc tủ quần áo lớn…Nhưngsao hôm nay mọi vật đều trở nên thật dễ thương. Hải Vi tưởng tượng ra cảnh HànDuy đã hiện diện ở nơi này và cảm thấy rất vui.

Lau dọn thật kỹ lưỡng cănphòng của Hàn Duy xong đâu đấy, Hải Vi đành chuyển sang phòng Bảo Nguyên. Khimở ngăn bàn ra, cô thấy trong đó có 1 bông hoa hồng, cùng một tấm thiệp. Hải Vitò mò giở tấm thiệp ra, trong đó có viết: “Hoa hồng này dành tặng em đó. Mongrằng mỗi sáng đều được nhìn thấy nụ cười của em, Hải Vi ạ!”

Lần đầu tiên trong đời được 1người con trai tặng hoa kèm theo những lời nói ngọt ngào, Hải Vi thực sự cảmthấy vui. Cô cầm nụ hồng lên, khẽ hít một hơi thật sâu hương thơm của nó.

Bảo Nguyên thực sự có ý vớimình sao? Gía mà nụ hồng này là của Hàn Duy thì tốt biết mấy!

Tiếng chuông điện thoại vanglên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hải Vi. Mai Thu ở đầu dây bên kia nhanh nhảunói:

- Vi ơi. Mày đãđược trả thù rồi?

- Sao cơ?

- Thiên Vũ vừa bắttao đi cùng, tới trường của Hàn Duy để nhận mặt bọn đã đánh mày với Phương Lanhôm qua. Sau đó đàn em của Thiên Vũ đã dạy cho bọn kia một bài học rồi. Nhìncon bé đó xanh mặt mà tao hả hê quá!

- Trời đất. Lạiđánh nhau à. Oan Oan tương báo khi nào mới dứt đây. Sao mày không nói tao biếtsớm.

- Thiên Vũ khôngcho tao nói. Mày đã đòi được công bằng rồi, không phải ấm ức nữa nhé. Con nhỏđó nói không dám động tới tụi mình nữa đâu.hehe.

Hải Vi chẳng thấy vui tí nào,đành rằng bọn kia đáng bị trừng phạt, nhưng đánh nhau đâu phải là biện pháptốt. Bọn chúng cay cú, lại trút tội lên đầu Hàn Duy thì chết. Nhưng con nhỏ đóthích Hàn Duy mà, chắc nó không nỡ động tới cậu ấy đâu. Hy vọng là vậy.

Thiên Vũ trở về nhà, vừa nhìnthấy Hải Vi đã sốt sắng hỏi: “Cậu vẫn khỏe đấy chứ?”

Hải Vi nhìn Thiên Vũ một cáirồi nói: “Tớ khỏe! Vừa mới nghe Mai Thu kể chuyện cậu tới trường Hàn Duy…

- Định cảm ơn tớhả? Không cần đâu-Thiên Vũ cười.

Hải Vi nói:

- Tớ chẳng thíchgiải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Nhưng dù sao cậu cũng có ý tốt, vì PhươngLan…

- Vì cả cậu nữađấy. Tớ biết cậu không thích đánh nhau, nhưng trường hợp này là đặc biệt, khôngtính. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không đánh nhau nữa đâu. Cậu yên tâm!

Thiên Vũ nói rồi đi thẳng lênlầu, Hải Vi chỉ biết nhìn theo không nói câu gì.

Cậu ta sẽ thực hiện đượcnhững điều mình vừa nói chứ? Làm được như thế thì tốt.

Có lẽ cậu vì Phương Lan nênmới trả thù bọn họ, nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu. Xưa nay tôi chưa được ngườingoài bênh vực bao giờ.

Tan giờ làm, Hải Vi thong thảbước trên con đường quen thuộc, mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lúc nàytrong lòng Vi có chút thất vọng. Bởi vì cô mong được gặp Hàn Duy mà cậu ta vẫnchưa đi học về.

Trong vườn nhà ai đó có 1loài hoa rất đẹp. Một nhành hoa lách qua hàng rào sắt vươn ra vỉa hè rung ringtheo gió. Hải Vi lại gần, khẽ hít một hơi thật sâu hương thơm của nó. Loài hoagì mà thơm vậy không biết. Chợt nhớ ra bông hồng Bảo Nguyên tặng mình vẫn cònnằm trong ngăn bàn như cũ. Tại lúc cô đang định cất nó vào túi mang về thìThiên Vũ lại bước vào, nên cô quên béng đi mất. Không biết anh ta sẽ nghĩ thếnào nhỉ? Vi vừa đi vừa nghĩ thì bỗng nhiên:

- Này, sao dám bẻhoa nhà tôi. Đứng lại ngay.

Hải Vi giật mình vì tiếng nóiấy, quay lại thì nhìn thấy Hàn Duy với nhành hoa trên tay, miệng thúc giục:“Chị lên xe mau lên!”, rồi đưa nhành hoa cho Vi nói: “Tặng chị đó!”

Hải Vi cầm hoa, nhảy lên xe.Hàn Duy ra sức đạp, phóng nhanh ra đường cái lớn, thoát khỏi sự truy đuổi củaông chủ nhà trồng hoa.

Xong, Hàn Duy thở phào, cườinói: “Hú hồn!”

Hải Vi cũng cười : “Lần đầulàm ăn chộm, sợ thật đấy!”

- Đây đâu phải ănchộm, là ăn cướp đó!

- Em lưu manh thật!

- Chị cũng là tòngphạm mà.

Tim Hải Vi vẫn lỗi nhịp từlúc nhìn thấy Hàn Duy tới giờ. Cô nhìn nhành hoa rồi đưa lên mũi ngửi hươngthơm đặc biệt của nó. Một lúc sau, Vi mới nhớ ra chuyện cũ:

- Chuyện chúng taquen nhau là thế nào nhỉ? Em không giấu chị điều gì nữa chứ?- Hải Vi rụt rèhỏi.

Rõ dàng điều mình hỏi làchính đáng, mà sao lại rụt rè thế chứ, phải mạnh mẽ lên!

- À…Để sau em kểđược không?

- Tại sao- Hải Vibất ngờ nói lớn. Lòng áy náy tự hỏi, có phải mình đã mạnh mẽ quá rồi không?

- Tối nay chị bậngì không?- Hàn Duy nhẹ nhàng.

- Không.

- Vậy tối gặp chị,em sẽ giải thích sau nhé!

- Ừ. Thế cũngđược.- Hải Vi nói xong lại tự trách mình sao quá dễ dãi. Nhưng mà nghe giọngnói đó, quả thực khó lòng từ chối điều gì được.

Vừa ăn cơm tối xong, Vi đãvội vàng soi gương, chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Mai Thu chọc Hải Vi: “Cònsớm mà, Hàn Duy chưa tới giờ này đâu mà lo làm đỏm”

Vi ngượng ngùng, cười nói:“Đầu rối, ta chỉ chải lại thôi chứ có phải vì ai đâu.”

Vừa nói xong thì có tiếng gõcửa. Không ngờ Hàn Duy tới sớm vậy, Hải Vi hồi hộp mở cửa. Nụ cười trên môichợt tắt vì người đứng đối diện cô không phải Hàn Duy mà là Bảo Nguyên.

- Ra ngoài này nóichuyện một chút!- Bảo Nguyên chẳng đợi Vi trả lời liền kéo tay cô ra ngoài.

Hải Vi bất chợt sợ hãi, hìnhnhư anh ta đang giận dữ thì phải.

- Chuyện gì vậy?-Vi hỏi

- Thật ra em ghétanh tới vậy sao?

- Đâu có!

- Vậy tại sao lạiđập nát nụ hồng đó?- Bảo Nguyên quát lớn.

- Nụ hồng trongngăn bàn của anh hả?...Không phải, là tôi quên không mang nó về thôi…Cảm ơn anhnha! Mai tôi sẽ tới lấy.

- Nó bị nát rồi!-Bảo Nguyên hạ giọng.

- Tại sao?

- Khi anh vào phòngđã thấy cánh hoa lả tả khắp nơi, bông hoa đã bị đập nát nằm dưới đất. Khôngphải em đã làm thế đấy chứ?

- Không đâu! Saolại thế được. Lúc tôi để lại nó trong ngăn bàn, nó vẫn còn nguyên vẹn mà.

- Vậy mà anh cứ lorằng người đập nát nó là em.- Bảo Nguyên lúc này đã bình thường trở lại.- Chắclà Thiên Vũ làm chuyện đó rồi.

Bỗng có hai người qua đườnggần đó, họ cười rúc rích và nhại lại cách xưng hô của Hải Vi và Bảo Nguyên. BảoNguyên lại có vẻ bực mình kéo Hải Vi lên xe ô tô.

- Đi đâu thế? Tôicó việc bận rồi- Hải Vi đòi ra khỏi xe.

- Vậy thì, xin emvài phút thôi. Anh muốn nói chuyện ngiêm túc với em- Bảo Nguyên nói.

Hai người bọn họ không đi đâucả mà ngồi trong xe nói chuyện. Bảo Nguyên bỗng nhiên cầm lấy tay Hải Vi. Vihốt hoảng rút ra nhưng không được, hắn nắm tay cô rất chặt, rồi nói:

- Đúng là từ trướctới giờ anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng anh biết đó không phải là tìnhyêu. Cho tới khi gặp em. Anh cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Anh tìm đượcđịnh hướng cho cuộc đời mình. Tất cả những điều đó đều do em mang lại…

- Không phải đâu.Tại anh đã trưởng thành hơn thôi. Là do thời gian làm con người ta thay đổi ýmà- Lần này Hải Vi đã rút được tay mình ra.

- Vì em đó. Anhthật sự đã vì em mà thay đổi. Và anh nhận ra, em là một người rất quan trọngđối với anh.

Hải Vi im lặng. Hắn đang tỏtình với mình chắc? Không biết bao nhiêu cô gái đã được nghe những lời này củahắn rồi?

Vi chưa nghĩ ra gì để nói thìbỗng nhiên Bảo Nguyên vươn tay tới, ôm cô vào lòng thì thầm: “Làm bạn gái anhđược không?”

Hải Vi bị bất ngờ, đơ ngườimất 3 giây, rồi mới tỉnh ngộ đẩy Bảo Nguyên ra. Nhưng hắn lại càng ôm cô chặthơn. Vi cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích, cô run run nói:

- Không được đâu!Không được!

Lúc này Bảo Nguyên mới chịubuông cô ra, nhìn Vi với vẻ mặt thất vọng: “Tại sao?”

- Tại vì…tại vì…tôithích người khác rồi.

Bảo Nguyên im lặng, nhìnchừng chừng vào mắt Hải Vi như không tin điều cô vừa nói. Vi không biết phảilàm sao, đành nhìn đi hướng khác.

Không có tình cảm thì từ chốithôi, sao mình cứ có cảm giác mang tội thế này.

- Xin lỗi!- Hải Vinói rồi mở cửa ô tô chui ra khỏi xe.

Bảo Nguyên bất ngờ nắm lấytay cô lần nữa. Hắn nhìn vào mắt Vi hỏi:

- Em đã thích ngườikhác thật à?

- Ừ- Vi khẽ gậtđầu.

- Vậy thì…anh sẽkhông từ bỏ đâu. Em chỉ mới thích người đó, nhưng anh sẽ làm cho… em yêu anh!

- Tôi không xứng vớianh đâu- Vi giật vội tay mình rồi bước ra khỏi ô tô, xong chạy một mạch vàonhà, bên tai còn nghe tiếng của Bảo Nguyên:

- Anh nhất địnhkhông bỏ cuộc đâu.

Hải Vi chạy vào tới nhà rồiđóng cửa lại. Trái tim vẫn còn đập dồn dập! Lần đầu tiên trong đời được 1 ngườicon trai tỏ tình có cảm giác thật lạ.

Đúng là mình không thích BảoNguyên nhưng sao vẫn có cảm giác vui vui. Có lẽ tại đây là lần đầu tiên có mộtngười muốn làm bạn trai của mình. Điều mà mình đã từng tin rằng chẳng người contrai nào muốn. Làm cho mình cảm thấy, bản thân cũng có chút giá trị.

Mai Thu đập đập vai Hải Vimấy cái: “Mày ơi. Có chuyện gì mà mày đờ đẫn vậy?”

Chưa kịp trả lời thì lại cótiếng gõ cửa. Lần này Vi không dám ra mở cửa nữa, liền nhảy lên giường ôm lấychăn. Mai Thu nhìn Vi khó hiểu rồi đi mở cửa. Người xuất hiện lúc này là ThiênVũ.

Hắn đứng ở cửa rồi nói với MaiThu: “Bảo Hải Vi đi đằng này với tớ có chút chuyện! Tớ đợi ngoài cổng”, nói rồiđi luôn không thèm nhìn vào trong phòng

Mắt cậu có bị làm sao khôngvậy, cách nhau có 4m mà cậu không nói luôn với tôi lại chuyển lời qua Mai Thu.

- Nói với cậu ta làtớ bận rồi-Vi cũng ngồi giường nói với ra cửa.

Mai Thu chạy theo nói vớiThiên Vũ, rồi quay vào hỏi Hải Vi: “Thiên Vũ hỏi cậu bận gì?

- Có… việc bận. Cậuấy biết thế là được rồi.

Mai Thu chạy ra, lát xuấthiện ở cửa nói:

- Thiên Vũ hỏi cậukhi nào hết bận? Cậu ấy sẽ chờ cậu xong việc.

- Bận cả buổi tốirồi. Nói cậu ấy có chuyện gì thì để hôm khác.

Mai Thu ra vào làm nhiệm vụtruyền tin thêm mấy bận nữa, xong cô bực mình nói: “Hai anh chị có què cụt gìđâu, tự đi mà nói chuyện với nhau, làm người ta chạy đi chạy lại, mệt hết cảngười!”

Hải Vi cười hì hì : “Tại thấymày thích làm người đưa tin nên cho mày cơ hội thực hành đấy chứ!”

Đang nói thì có chuông điệnthoại vang lên. Hàn Duy gọi tới, Hải Vi hồi hộp nhấc máy:

- Allo!

- Chị Vi ơi. Em xinlỗi, hôm nay em có việc nên không tới được.

- Ừ. Bận thì thôi,hôm khác cũng được- Hải Vi rất muốn hỏi cậu ta bận việc gì, nhưng không dám.

- Vậy mai gặp chịsau nha.

- Ừ. Thế nhé!

- Bye chị!

Vi thất vọng tắt máy. Bỗnggiật mình vì thấy Thiên Vũ đã đứng cạnh mình từ lúc nào? Hắn hỏi:

- Không bận nữa rồiphải không?

- Sao cậu biết?

- Đoán thôi. Đicùng tớ nhé, tớ đang buồn.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu củaThiên Vũ, Hải Vi không nỡ từ chối cậu ta, đành nhận lời.

Mùa đông rét mướt, vậy màđường phố không hề bớt tấp nập. Bên đường vẫn có những người bán rong với nhữngbắp ngô luộc, khoai nướng bốc hơi nghi ngút. Hải Vi cảm thấy ấm áp hơn khi nhìnthấy những bếp than hồng của họ. Trong số những người dừng chân mua ngô khoaiấy, có một hình dáng thật quen thuộc.

Từ xa Vi đã nhìn thấy ngườicon trai ấy đang bóc khoai nướng và đưa cho người con gái bên cạnh ăn, rồi họcùng cười nói thật là vui vẻ. Hải Vi thẫn thờ, cảm giác giận hờn thì ít, buồnbã thì nhiều.

Hàn Duy nói có việc bận, thìra là bận như vậy.

Quán cà phê này khá là ấmcúng. Vi nguấy cốc trà nóng theo điệu nhạc chầm chậm mà quán đang mở. Thiên Vũnhìn Vi nói:

- Tớ đã thấy buồn,vậy mà xem ra cậu còn buồn hơn tớ.

- Cậu vẫn buồn vìchuyện Phương Lan hả?- Hải Vi hỏi, cố quên hình ảnh vừa nhìn thấy.

- Đâu dễ gì quênđược. Vì thế cần nhờ cậu ở bên cạnh một thời gian dài đó.

- Ừ. Chắc là cậumệt mỏi lắm nhỉ. Lúc nào buồn cứ gọi cho tớ, tớ sẽ lắng nghe cậu nói, tới khicậu chán thì thôi.

- Hôm nay sao có vẻtốt bụng vậy.

Xưa nay Hải Vi đâu biết thấttình có cảm giác như thế nào. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Hàn Duy bên người congái khác thật sự cảm thấy rất buồn, rất khó chịu trong lòng. Giờ thì cô đã hiểuđược phần nào về cảm giác bị thất tình.

Tôi chỉ mới thích người ta màđã buồn như vậy, cậu yêu Phương Lan bấy nhiêu năm thì không biết còn đau khổđến nhường nào. Gía mà ai cũng tìm được một người mình yêu và yêu mình, vậy thìtốt biết mấy!

- Xin lỗi cậu!-Thiên Vũ nhẹ nhàng nói.

- Tại sao lại xinlỗi, cậu có lỗi gì với tớ đâu.- Hải Vi ngạc nhiên hỏi.

- Có đó… Lần trướckhi nghe Hàn Duy nói thích cậu. Tớ rất bực mình. Tớ đã có suy nghĩ rằng, phảitán đổ Hải Vi để trả thù Hàn Duy. Giờ tớ biết như vậy là sai. Cậu là một ngườibạn tốt của tớ, tớ không nên làm vậy với cậu. Bỏ qua cho tớ nhé!

Vậy mà cứ tưởng cậu ta địnhxin lỗi chuyện đập nát nụ hoa hồng của Bảo Nguyên chứ.

Con người Thiên Vũ xưa nay ănnói khó nghe, vậy mà hôm nay sao lại nhẹ nhàng tình cảm thế? Có thật, cậu tacoi mình là người bạn tốt không?

Hải Vi cười: “Tớ cũng đã đoánđược ý đồ của cậu. Giờ cậu nói ra rồi thì coi như chưa từng có chuyện đó. Cậuthật sự coi tớ là bạn chứ?

- Tấc nhiên rồi.Còn cậu có muốn làm bạn với tớ không?

- Nếu cậu khôngngại tớ là con nhà nghèo thì chúng ta sẽ là bạn.

- Vớ vẩn, giàunghèo gì chứ. Tớ là người nghèo nhất thế gian. Không có tình yêu của gia đình,bạn gái cũng không. Bạn bè của tớ từ trước tới giờ chỉ tụ tập chơi bời, đánhnhau, cũng chẳng gọi là bạn bè được. Cậu là người bạn thật sự và duy nhất củatớ đó.

- Thật sao? Vinh dự quá ha.

- Thật mà. Vì thế từ giờ trở đi, tụi mình có gì hãy chia sẻvới nhau một cách thành thật nhé.

- Được thôi.

Lần đầu tiên trong đời Hải Vi có một người bạn là con trai. Điều này làmcho cô cảm thấy vui vui. Vi thành thật hỏi:

- Có phải hôm nay cậu đã đập nát nụ hồng trong phòng BảoNguyên không?

- Tôi không có đập nát nó à nha..mà là làm rơi nó xuống đấtsau đó vô tình dẫm phải.- Thiên Vũ cười nham nhở: “Sorry nha. Tại thấy câu viếttrong thiếp sến quá, buồn cười không chịu được nên lỡ tay.

- Ừ. Bảo Nguyên giận lắm đó, anh ấy cũng đoán là cậu làmnát hoa.

- Hơ, “anh ấy” tình cảm thế nhỉ? Tôi thì sợ gì hắn. Chỉ cótên Hàn Duy đáng ghét kia mới sợ hắn thôi. Lúc nào cũng nịnh bợ mọi người. Nghĩđến lại thấy ghét!

- Hàn Duy không phải người như thế đâu.

- Cậu hiểu nó được mấy phần, tớ sống cùng nó từ nhỏ mà cònchưa hiểu hết nữa là. Lúc nào nó cũng giả bộ quan tâm tới người khác, nhưngthực ra chỉ là giả dối mà thôi.

- Không đâu, Hàn Duy thực sự tốt mà, là cậu hiểu lầm thôi.

- Nó tốt mà sau khi cậu và Phương Lan bị đánh vì nó, mà nócòn có thể đi uống nước với con nhỏ đó được sao. Cái con đã đánh các cậu ấy.Khi biết tớ đánh con nhỏ đó, Hàn Duy còn giáo huấn tớ 1 bài nữa đấy.

- Tại cậu ấy không muốn cậu đánh nhau nên mới thế.

- Thôi thôi không nói nữa, dần dần rồi cậu sẽ hiểu bản chấtcủa nó thôi. Chuyển chủ đề.

Hải Vi chợt nhớ ra, cô gái đi cùng Hàn Duy vừa nãy, chính là con nhỏ đãđánh cô và Phương Lan hôm nọ. Tại sao Hàn Duy lại thân mật với cô ta như vậy?Không phải cậu ta từng tỏ ý là thích mình sao? Hàn Duy! dốt cuộc cậu đang làmcái gì đây?

Mai Thu dạo này rất vui. Vì có một anh chàng mới quen đang tán nó. Suốtngày hai người bọn họ nhắn tin và gọi điện cho nhau. Lúc này cũng vậy, Mai Thuđang bận buôn điện thoại với hắn ta. Câu chuyện của hai người có vẻ rất vui, vìthi thoảng Mai Thu  lại cười phá lên.

Hải Vi nằm trong chăn một mình, tay cầm chiếc điện thoại không rời, chẳngđể làm gì cả, chỉ vì cô đang chờ tin nhắn của một người.

Hàn Duy giờ này đang làm gì nhỉ? Tại sao cậu ta không nhắn tin cho mình,chỉ một tin nhắn chúc ngủ ngon thôi cũng được. Thích một người thì muốn gặp vànói chuyện với người đó chứ! Tại sao cậu ta nói thích mình mà 1 tin nhắn cũngkhông có. Nhưng mà...tại sao mình lại mong chờ ở cậu ta nhiều như vậy? Tại saocảm thấy buồn nhiều như thế này? Chẳng lẽ tình cảm mình dành cho Hàn Duy cũngnhiều đến vậy sao? Còn cậu ta lại chẳng hề quan tâm đến mình. Như vậy là mìnhđang bị thất tình rồi. Huhu.

Hải Vi mang tâm trạng nặng trĩu tới nơi làm thêm. Cô vừa bước vào nhà, thìthấy Bảo Nguyên vừa từ tầng 2 đi xuống cầu thang. Nhanh như cắt, Hải Vi chạyvào phòng ăn, tránh mặt hắn ta. Cô núp vội sau cánh cửa, lấy tay ôm ngực, timđập thình thịch.

Sao giờ này hắn còn chưa đi làm không biết?

Tiếng Bảo Nguyên đòi bữa ăn sáng với cô giúp việc, rồi tiếng bước chânngười đang đi vào phòng ăn. Hải Vi sợ đó là Bảo Nguyên nên vội vàng chui xuốngbàn ăn ẩn náu. Nhờ chiếc khăn trải bàn phủ kín, nên chỗ ẩn nấp của cô khá antoàn.

Một người, hai người, rồi ba người ngồi xuống bàn ăn.

Tim Hải Vi càng đập nhanh hơn nữa. Giờ này sao còn nhiều người ở nhà vậykhông biết? Mình làm sao bây giờ?

Tiếng cô giúp việc vang lên: “Mời các cậu dùng bữa sáng!”

Sau đó là âm thanh bát đũa vang lên. Cả ba người ngồi ăn không ai nói vớiai câu nào.

Hải Vi ngồi dưới bàn ăn thận trọng nuốt nước bọt. Từ sáng cô chưa có cái gìvào bụng mà.

Giọng của Thiên Vũ bất chợt vang lên:

- Tối qua cậu cùng Hà Linh hẹn hò sao?

Tiếng nói quen thuộc trả lời:

- Sao anh biết vậy?

Hải Vi thẫn thờ. Vậy là cậu đã hẹn hò người ta thật. Thế mà tôi cứ hy vọngđó chỉ là hiểu lầm.

- Thấy cậu bóc khoai cho cô ta ăn mà. Thân mật quá nhỉ?Thật không hiểu nổi.

- Không phải đâu, chúng em chỉ là bạn!

- Bạn à. Người ngoài nhìn vào chắc chả ai tin đâu. Khôngngờ cậu cũng đa tình như thế! Hẹn hò 1 người, lại nói thích 1 người khác. Khôngbiết Hải Vi có nhìn thấy cảnh đó không? Vì lúc đó chúng tôi đi cùng nhau.

- Chị Hải Vi đi đâu với anh thế?

Thiên Vũ nói giọng giễu cợt:

- Hẹn hò. Là cậu đã cho tôi cơ hội. Lúc đầu không phải côấy hẹn với cậu sao. Cuối cùng thì cậu lại chọn Hà Linh.

- Không phải vậy...

- Hai đứa thật sự cũng có ý với Hải Vi sao?...Anh cũng thậtsự thích cô ấy, rất thích. Vì thế anh nghĩ 2 người nên bỏ cuộc đi. Hải Vi saunày sẽ là chị dâu của các cậu đó.- Tiếng Bảo Nguyên vang lên.

- Tôi chỉ coi Hải Vi là bạn. Tình yêu đối với hai ngườichẳng có ý nghĩa gì, nhưng với cô ấy thì rất quan trọng. Hải Vi chưa từng cóbạn trai bao giờ. Các người cứ giả bộ thích cô ấy sẽ làm cô ấy tưởng thật rồihy vọng đó. Đùa bỡn như vậy là nhẫn tâm!

 Hải vi cảm thấy nhùng nhục. Thiên Vũđang bênh vực mình mà sao thấy bực với hắn vậy trời!

- Không phải đùa bỡn! Hàn Duy cùng Bảo Nguyên đồng thanhnói to.

- Là em thật lòng với chị ấy!

- Anh cũng thật lòng!

May mà được hai câu này kéo lại, Hải Vi thấy vui vui.

- Kể cả hai người có thật lòng cũng vậy thôi. Hai người đềukhông xứng đáng!

Thiên Vũ đang nói bỗng cậu ta đã làm rơi chiếc đũa xuống gầm bàn ăn. Hải Visợ bị phát hiện liền nhanh chóng ngồi lùi xa chiếc đũa. Thiên Vũ nhặt đũa lênrồi đứng dậy khỏi bàn ăn luôn.

Còn lại 2 người, Bảo Nguyên buông đũa nói : “Hải Vi đối với anh cũng rấtquan trọng. Vậy thì để không ảnh hưởng tới tình anh em, mình cạnh tranh côngbằng. Hải Vi chọn ai thì chọn.

- Vâng! Em cũng nghĩ vậy!- Hàn Duy nhẹ nhàng.

Bảo Nguyên nghe xong câu nói của Hàn Duy thì đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.

Hải Vi hồi hộp, mong sao Hàn Duy cũng đi nốt để cô chui ra. Vài phút sauHàn Duy cũng buông đũa, đứng dậy. Nhưng cậu ta không rời khỏi phòng mà ngồixuống... lật... tấm khăn trải bàn lên.

Hai người bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Hải Vi ngại ngùng, ngồi im không biếtnói gì.

Hàn Duy cười: “Chị mau ra khỏi đó đi. Muốn không bị phát hiện thì đừng giẫmvào chân em chứ!

Hải Vi từ gầm bàn chui ra, mặt nóng phừng phừng vì xấu hổ. Hàn Duy vẫncười. Hải Vi lại càng xấu hổ hơn, mãi mới nghĩ ra câu để nói : “Chị vừa chuivào đó tìm con mèo, thôi chị đi làm đây!”

Hải Vi đi ra, Hàn Duy cũng đi theo. Hải Vi liền quay vào thu bát đĩa trênbàn, Hàn Duy cũng vào theo. Cậu vừa thu bát cùng Vi vừa cười.

Hải Vi thắc mắc: “Sao em cứ cười mãi vậy?”

- Tại được gặp chị em vui thôi.

- Nói dối!- Hải Vi buột miệng nói.

- Thật mà.

- Hôm nay sao em không đi học- Vi thắc mắc.

- Trường em được nghỉ học hôm nay.

Nhớ tới hình ảnh tối qua đã bắt gặp, Hải Vi bỗng thấy bực mình.

Hàn Duy định cho tay vào rửa bát cùng Vi thì bị cô đẩy ra.

- Em đi ra ngoài đi.

- Em muốn làm cùng chị.

- Không cần đâu.

Mặc Hải Vi nói, Hàn Duy vẫn nhúng tay vào nước. Vi bỗng bực mình nói:

- Cậu chủ à. Tôi được thuê để làm công việc này. Cậu tránhra để tôi làm việc.

Hàn Duy có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Hải Vi. Cậu nhìn Vi hỏi:

- Hình như chị đang giận em thì phải.

- Không đâu!

Câu “không đâu!” nghe nặng trình trịch như thế, ai chả biết là Hải Vi đanggiận.

- Chị giận vì tối qua em hẹn mà không đến hả?

- Không!- Vẫn là câu nói nặng trịch.

- Tối qua chị nhìn thấy em đi cùng Hà Linh à? Chị đừng hiểulầm nha.

- Hiểu lầm gì đây?- Vi nhìn Hàn Duy với ánh mắt tức giận.

Vì cậu mà tôi và Phương Lan bị đánh, cậu không bênh vực lại còn trách ThiênVũ vì đã bênh vực chúng tôi. Rồi lại còn đi chơi với kẻ côn đồ đó nữa. Nếu coichúng tôi là bạn bè thì đâu có thể xử xự như vậy. Điều đó chứng tỏ trong lòngcậu, cô ta có vị trí rất quan trọng.

- Em sẽ giải thích. Đợi em một chút!

Hàn Duy nói rồi bỏ đi. Hải Vi không hiểu nổi cậu ta nữa. Con người cậu tacàng ngày càng không giống những gì mà cô biết.

Đợi! Đợi! Đợi! Lúc nào cũng bắt tôi phải đợi, rút cục cậu muốn làm gì đây?

Bỗng có tiếng nói bên tai làm Vi giật mình. Cô chợt nhận ra, mấy anh em nhànày rất có tài dọa người khác. Lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện.

Bảo Nguyên nói:

- Trốn dưới gầm bàn đã nghe hết những lời của anh rồi chứ?

Uả! Hắn cũng biết mình trốn ở đó sao?

Hải Vi ấp úng:

- Đâu có. Ai trốn...

- Em vừa bước vào nhà anh đã nhìn thấy rồi, em vào phòngăn, rồi chui xuống bàn ăn anh cũng nhìn thấy cả. Chỉ là không nói ra vì có bọnhọ ở đó thôi.

- À...Tại..

- Dù là vì anh hay cái gì đi nữa, thì lần sau em cũng đừnglàm vậy. Ngốc ngếch lắm biết không?

Hải Vi không nói được câu nào, Bảo Nguyên im lặng 1 lúc rồi nói: “Anh đilàm đây, gặp em sau nhé!

Bảo Nguyên đi rồi, Thiên Vũ lại xuất hiện.

- Tại sao cậu lại trốn dưới bàn ăn vậy? Không phải đang ănvụng gì dưới đó đấy chứ?

Hic. Cả Thiên Vũ cũng biết mình trốn ở đó à. Mất mặt hết chỗ nói!

- Sao cậu biết vậy?

- Lúc nhặt đũa nhìn thấy giầy của cậu, nhưng không nói rađấy thôi. Vì sao trốn vậy?

- À...- Vi chẳng nghĩ ra lý do gì cả.

Bỗng nhiên Hàn Duy trở xuống. Nói giọng gấp gáp: “Chị Vi có việc gấp cầnchị giúp. Rửa tay đi theo em mau lên!”

- Việc gì?- Cả Thiên Vũ và Hải Vi đồng thanh hỏi.

- Mau lên. Em sẽnói sau.

## 10. Chương 10

Hàn Duy chở Hải Vi trên chiếcxe đạp quen thuộc. Cậu đạp xe ngoặt trái ngoặt phải hết ngõ này đến ngõ khác,làm Hải Vi chóng hết cả mặt. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại 1 công viên.

Hàn Duy kéo Vi ngồi xuống mộtchỗ yên tĩnh.

- Chuyện em nói gấplà gì thế?

- Không có gì, emnói thế để Thiên Vũ đỡ đi theo chúng ta thôi. Vậy mà anh ấy vẫn đi theo. May màem đã cắt đuôi được.

Có thật không đó? Thiên Vũ đixe máy, cậu đi xe đạp cơ mà.

Hải Vi vẫn còn giận Hàn Duy,cô ngồi im lặng không nói gì. Hàn Duy lúc này lại nhẹ nhàng: “Chị đừng giận emnữa nha. Em sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với chị”

Hải Vi nhìn Hàn Duy chờ đợi.Cậu ta bắt đầu kề:

- Thực ra em đã bịara chuyện nhặt được tờ 200 ngàn để làm quen với chị. Lý do là vì…em muốn trả ơnviệc chị đã giúp em.

- Chị có giúp em gìđâu?

- Có mà. Tối hôm đókhi bị bọn đầu gấu săn đuổi, em đã nhờ chị mà thoát thân. Lúc đó có hơi vô lễvới chị, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên em mới đành làm vậy. Hôm sau bất ngờgặp chị trên đường, nên mới định trả nợ cho chị bằng tờ 200 ngàn đó.

Hic. Cậu làm tôi như gái baokhông bằng.

- Nhưng chị lại làngười không tham lam, nên em muốn kết bạn với chị. Chuyện là như thế đó. Chịđừng giận em nha.

Hải Vi chưa kịp nói, thì đãnghe tiếng của Thiên Vũ ngay bên cạnh.

- Tình cờ quá ha!Lại gặp hai người ở đây!

- Em tưởng cắt đuôiđược anh ở đoạn ngã tư rồi cơ mà.- Hàn Duy nhăn mặt nói.

- Cậu lầm rồi, tôimuốn đi dạo nên tới đây đó chứ!- Thiên Vũ hơi bối dối nói.

- Sao đi xa thế.Gần nhà cậu cũng có công viên cơ mà.- Hải Vi cũng thấy nghi nghi, hỏi.

- Cậu đúng là bạntốt! Lo tớ đi xa hại sức khỏe đúng không? Công nhận là đi xa mệt thật!

Thiên Vũ ngồi xen vào giữaHàn Duy và Hải Vi. Xong hắn gục đầu lên vai Hải Vi : “Cho dựa nhờ cái, lầntrước dựa nhờ vai cậu thấy thoải mái lắm”. Hải Vi lấy tay đẩy đầu hắn ra: “Dựavào em trai cậu kia kìa!”

- Anh có biết làanh trẻ con lắm không!

Câu nói của Hàn Duy làm ThiênVũ phải bật dậy ngay tức khắc vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên Hải Vi thấy Hàn Duynói với giọng gay gắt như vậy.

- Trẻ con là sao?Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy!- Thiên Vũ cười giễu cợt.

Hàn Duy cũng nói: Rõ dàng anhyêu Phương Lan, vậy tại sao lại cản trở em và chị Hải Vi?

- Cản trở hồi nào,hai người cứ nói chuyện thoải mái đi, tôi ngồi im không lên tiếng là được chứgì.

- Vậy anh ngồi đâylàm gì?

- Ơ…kệ tôi. Hải Vilà bạn thân của tôi. Chuyện gì cô ấy cũng kể tôi nghe hết, thế nên cậu cứ nóiđi, đừng ngại!

Đúng là hết thuốc chữa vớiThiên Vũ. Hải Vi cũng muốn đuổi hắn đi mà không biết nói gì.

- Vậy cũng được.Chuyện này cũng chẳng có gì phải dấu diếm cả…Chị Hải Vi không giận em về chuyệnvừa nói chứ?- Hàn Duy tiếp tục câu chuyện lúc trước.

- Không đâu!

- Chuyện vừa nói làchuyện gì thế?- Thiên Vũ hỏi

Hải Vi bực mình gõ cho hắn 1cái: “Cậu ngồi im cho tôi nhờ.” Hàn Duy tiếp tục câu chuyện: “Còn chuyện nàynữa. Người đã đánh chị và Phương Lan hôm trước tên là Hà Linh. Trước kia emkhông chơi với cô ấy, nhưng sau này thì có. Bởi vì…

- Cô ấy, cô ấy,nghe thân mật quá nhỉ. Cậu đang về phe nào vậy?-Thiên Vũ lên tiếng.

Hàn Duy không thèm trả lờiThiên Vũ nói tiếp: “Mẹ của Hà Linh đã tới gặp em. Bác ấy nhờ em làm bạn với congái của bác, giúp nó trở thành người tốt, vì Hà Linh chơi bời với toàn lũ hư hỏng, chẳng nghe lời gia đình gì cả.”

- Chuyện lạ đó nha.Vì sao mẹ cô ta lại nghĩ cậu có thể thay đổi được cô ta? –Thiên Vũ lanh chanhcướp lời Hải Vi.

- Bởi vì…Hà Linhkhông hiểu sao có rất nhiều ảnh của em. Cô ấy dán chúng khắp phòng, và nói rằngem là thần tượng của cô ấy.

- Hic. Khoa trươngquá đấy!- Thiên Vũ cười khẩy.

- Em cũng khôngbiết có phải thật thế không. Mẹ Hà Linh nói sao thì em tin vậy thôi. Bác ấy bảolúc đầu tưởng em là diễn viên Hàn Quốc nào cơ đấy, chắc tại vì em đẹp trai quá!

Hàn Duy cười nháy mắt với HảiVi một cái. Hải Vi cũng cười nói : “Hàn Quốc cũng có diễn viên xấu mà, chưachắc đâu!”

- Nhưng qua vụ đánhnhau vừa rồi, bác ấy mới biết em là bạn cùng trường với Hà Linh. Thế là bác ấyliền tới tìm em nhờ giúp đỡ. Thật sự, thấy 1 người mẹ vì con mình mà phải rơinước mắt, xin xỏ 1 thằng nhóc như em. Em thấy rất tội nghiệp. Rất muốn gặp HàLinh để chửi cho cô ta 1 trận.

- Và thế là cậu gặpHà Linh rồi hai người cười cười nói nói với nhau. Hay thật!- Thiên Vũ lại giễucợt.

- Em đã nhận lờigiúp nên phải làm. Hôm qua là sinh nhật của Hà Linh. Mẹ cô ấy nhờ em đi chơicùng, vì bà ấy sợ cô ấy sẽ theo bạn xấu đi chơi thâu đêm. Sợ có chuyện gì khônghay sảy ra.

- Thế là từ giờ cậuđã trở thành bạn trai của Hà Linh rồi chứ gì?- Thiên Vũ hỏi.

- Không đâu. Em chỉlàm bạn để khuyên bảo cô ấy đừng chơi bời hư hỏng, làm người tốt thôi. Chị HảiVi, thông cảm cho em chứ?

Tấc nhiên là Hải Vi thôngcảm. Cô hiểu được tình yêu của những người mẹ dành cho con mình, cũng hiểu đượcnỗi đau của những người mẹ sinh ra những đứa con ngỗ nghịch mà không dạy bảođược. Nhờ cha mẹ mà ta có mặt trên cõi đời này, họ dùng tất cả sức lực và tìnhyêu để nuôi ta lớn khôn. Vậy mà lại có những đứa con hết sức vô ơn, coi cha mẹkhông ra gì. Hải Vi không hiểu, tại sao người ta có thể đối xử tàn tệ với nhữngngười mà họ chịu ơn suốt đời không trả hết như vậy? Tại sao có thể nhẫn tâm làmcha mẹ phải khóc vì phẫn uất, đau lòng như vậy?

- Em làm vậy làđúng. Nhưng mà, liệu tình bạn của em có thể giúp một người như Hà Linh trởthành người tốt được không?- Hải Vi đăm chiêu nói.

- Em sẽ cố gắng,nếu chị ủng hộ em.

- Tấc nhiên là ủnghộ rồi. Chị muốn mẹ của Hà Linh không phải khóc vì cô ấy nữa. Vì thế em hãy cốgắng nhé.

- Hai người nàyđúng là ngây thơ quá rồi. Đâu thể thay đổi bản chất của 1 con người dễ dàng thếđược. Nếu Hàn Duy dùng tình yêu để cảm hóa thì còn có cơ hội, chứ tình bạn đơnthuần thì đừng có mơ.

- Không chừng HànDuy lại bị cảm hóa rồi yêu luôn Hà Linh ấy chứ- Hải Vi cười nói, nhưng thực rađó là điều mà lòng cô đang lo lắng.

- Không có chuyệnđó đâu. Em đã bị chị Hải Vi cảm hóa rồi mà.

Hải Vi vờ như không để ý tớilời Hàn Duy , nói: “Về thôi, muộn rồi”, nói rồi đi trước bỏ hai người kia lạisau lưng. Thiên Vũ lăng xăng chạy theo cô. Hải Vi quay đầu lại phía sau, nhìnthấy Hàn Duy khoan thai bước đi, rồi nở một nụ cười với cô. Hải Vi cố giữ chobước chân đều đặn, nhưng khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.

Noel đã tới. Bài hát chúcmừng giáng sinh vang lên khắp nơi. Trên đường phố, những nhà hàng, khách sạn,shop thời trang đều trang trí những cây thông noel rất đẹp. Chỉ có điều đókhông phải là những cây thông thật, thường thì chúng bằng nhựa. Và tuyết trangtrí thì được làm bằng xốp.

Hải Vi rất mong một ngày nàođó sẽ được cùng người ấy bước đi trong mưa tuyết, được cảm nhận hơi ấm từ bàntay của người ấy và hơi lạnh từ những hạt tuyết thật sự. Như thế lãng mạn biếtbao!

Mai Thu đang trong giai đoạnfall in love, nên nó rất vui. Có lúc thì hát ầm ĩ, khi lại ngồi im lặng và khẽmỉm cười. Lúc này, nó lại đang ngồi suy tư. Hải Vi khẽ vỗ vai nó 1 cái, nói:

  - Đang suy nghĩ xem có nên nhận lời yêu không hả?

  - Không, tao đang nghĩ xem có nên thử hắn không?

  - Thử như thế nào?- Vi hỏi.

  - Tối nay hắn dủ tao đi xem phim, tao đang định hẹn gặp hắnlúc 7h30 ở rạp chiếu phim, chứ không cần hắn đến đón. Sau đó cho hắn chờ 1 hay2 tiếng gì đó, tao mới đến. Xem hắn có kiên nhẫn chờ hay không?

  - Vậy hắn gọi điện thì mày nói sao?

  - Tao sẽ tắt máy.

  - Nhỡ hắn không chờ thì sao?

  - Thì coi như hắn không thật lòng. Và tao sẽ từ chối. Màycó muốn thử Hàn Duy như thế không, tao sẽ bán bản quyền sáng chế này cho mày.

  - Tao chẳng dám đâu. Từ trước tới giờ tao chờ đợi quen rồi.Nếu có tình cảm, thời gian sẽ là phép thử chính xác nhất.

  - Ôi trời! con trai giờ đểu lắm đấy. Mày cứ ngồi đó mà chờđi.

Hải Vi đúng là vẫn đang chờthật. Từ sáng tới giờ, Hàn Duy có liên lạc với cô lần nào đâu. Có muốn thử nhưMai Thu cũng chẳng có cơ hội.

Đúng 7h tối, Mai Thu liền ănmặc kín mít ra khỏi nhà. Nó phải ngụy trang để tới chỗ hẹn theo dõi chàng traicủa nó. Còn mỗi Hải Vi ở nhà, buồn thui thủi vì không thấy Hàn Duy hẹn đi chơi.

Đang nằm đắp chăn kín đầu thìnghe một bản tình ca rất hay từ bên ngoài vọng vào. Hải Vi liền  vục dậy, mở cửa ra nghe ngóng.

Bất thình lình một bó hoatươi chìa ra trước mặt cô, cùng một giọng nói vang lên: “Chúc mừng giáng sinh!”

Bảo Nguyên lịch lãm đứngtrước cửa với nụ cười tươi: “Tặng em!”

Hải Vi nhận bó hoa từ tay BảoNguyên hỏi vu vơ: “Vừa mới nghe thấy tiếng hát ở gần đây cơ mà?”

Bảo Nguyên chỉ tay lên cửa,trên đó có tờ giấy ghi dòng chữ: “Hãy gõ cửa bằng một bản tình ca”. Hải Vi nhậnra nét chữ khá tròn trịa và rõ dàng của Mai Thu. Con bé này bày trò gì đây?

- Tại anh chỉ biếtchơi đàn, chứ hát không hay lắm, nên đành bật ca nhạc trong điện thoại lên.-Bảo Nguyên cười giải thích.

- À.. Anh vào nhàchơi đi!- Hải Vi hơi ngại ngùng.

- Đợi em ngoài cổngnhá, chúng ta đi hóng gió một chút!

- Lạnh lắm không điđâu.

- Anh sẽ chờ tớilúc em ra.- Bảo Nguyên nói rồi đi ra cổng.

- Đã bảo không đimà lại.

Hải Vi nói với theo nhưng BảoNguyên vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi ra phía cổng. Hải Vi định chạy theotừ chối thì có điện thoại gọi tới.

- Chị có nhà không?

- Có.

- Vậy chị em mìnhđi chơi nhé! Đợi em…

- À! Giờ chị bận đichơi với bạn rồi. Tại em không nói sớm.

- Bạn trai hay gái vậy?

- Bảo Nguyên.

Im lặng 1 lát:

- À… vậy thì 2người đi chơi vui vẻ!

Hàn Duy cúp máy rồi, Hải Vilại thấy tiếc nuối. Lẽ ra đã được đi chơi cùng Hàn Duy rồi. Chỉ tại thấy bựcmình vì giờ này cậu ta mới gọi cho mình, làm như lúc nào mình cũng rảnh dỗingồi chờ cậu ta vậy.

Hải Vi buồn dầu, bước vào nhàđóng cửa. Cô ngồi suy nghĩ xem phải làm gì với Bảo Nguyên bây giờ. Từ chối đichơi cùng anh ta thì cảm thấy áy náy mà đi chơi thì lại sợ hắn hiểu lầm.

Bỗng nhiên một bản operangang phè phè vang lên, làm cho lũ chó nhà hàng xóm sủa liên hồi. Hải Vi cườisặc sụa ra mở cửa. Chiêu “Hãy gõ cửa bằng một bản tình ca” của Mai Thu khá làhay đấy.

Thiên Vũ ôm 1 con gấu bông tocười toe toét: “Nuôi hộ chú gấu này cái. Thấy nó bị người ta bỏ rơi bên lềđường nên tớ nhặt về đấy!”

Hải Vi ôm con gấu thích thú:“ mềm quá à! Cho tớ thật hả?”

- Nếu cậu khôngthích thì vứt đi cũng được. Nhưng sợ ra ngoài trời nó sẽ bị lạnh chết mất-Thiên Vũ giả vờ nghiêm túc.

- Vậy thì mình sẽnuôi nó. Cảm ơn cậu!

- Thấy Bảo Nguyênngoài cổng kia kìa, sao hắn không vào nhà vậy?

- Còn cậu hôm naykhông đi chơi đâu à?

- Thì tới chơi vớicậu đấy thôi!

HảiVi chợt nảy ra sáng kiến.

Vichẳng cần dủ tới câu thứ 2, Thiên Vũ đã đồng ý đi chơi cùng cô và Bảo Nguyên.

BảoNguyên không biết nói sao trước đề nghị của Hải Vi, đành phải cho cả Thiên Vũđi cùng. Ba người lại có 1 chuyến đi chơi chung giống như lần trước. Bảo Nguyênbực mình, cà khịa vơi Thiên Vũ:

- Dạo này cậu rảnhdỗi nhỉ? Không bám theo Phương Lan nữa sao?

- Cũng rảnh như anhthôi.

- Tôi đâu có rảnh,dạo này ban nhạc của tôi nhận rất nhiều hợp đồng, chạy xô đến là mệt. Lẽ ra tốinay tôi cũng phải đi biểu diễn, nhưng vì Hải Vi nên tôi đã bỏ đấy.

Hải Vilại cảm thấy áy náy. Sao anh phải làm thế chứ, không thay đổi được gì đâu!

- Thì tôi cũng phảibỏ rơi bao nhiêu đứa bạn để đến chơi với Hải Vi nè. Không thể để những kẻ khôngra gì làm hại bạn tôi được.

- Cậu nói thế là cóý gì hả?- Bảo Nguyên phanh gấp xe lại, quát lên.

- Có ý gì đâu, anhchạy tiếp đi.- Thiên Vũ hạ giọng.

Thếrồi cứ đi được 1 đoạn, Bảo Nguyên lại phanh xe lại, cãi nhau chí chóe với ThiênVũ 1 hồi rồi mới cho xe chạy tiếp. Hải Vi lúc đầu còn khuyên giải hai anh emnhà họ nhưng sau thì chỉ ngồi im. Đến lúc không chịu nổi nữa, Vi bắt Bảo Nguyêndừng xe cho cô xuống. Hải Vi ngồi bệt trên vỉa hè mệt mỏi. Chỉ tại hai thằngcha lắm đều này mà cô bị say xe ô tô.

BảoNguyên và Thiên Vũ lúc này mới thôi cãi nhau, họ tự ra 1 quy định: “Người nàomà nói chuyện với người còn lại trước thì sẽ bị Hải Vi vả cho 1 cái.”

Hải Vichẳng để tâm tới 2 người bọn họ vì cô đang mải mê ngắm cảnh. Nơi mà họ có mặtlúc này chính là bờ hồ- một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng. Đêm nay là noelnên rất có nhiều bạn trẻ ra đây đi dạo và ngắm cảnh. Những ngọn đèn với ánhsáng muôn màu đang dịu dàng soi sáng mặt nước lấp lánh.

Nhìnkhung cảnh này, Hải Vi lại nhớ tới đêm hội hóa trang ở trường. Nhớ tới giâyphút cô và Bảo Nguyên say mê nhảy trong tiếng nhạc. Trong lòng có chút nuốitiếc, Vi nhìn sang Bảo Nguyên thấy hắn lúc này cũng rất đẹp trai. Trái tim bấtchợt có chút rung động.

Khinhảy với Bảo Nguyên, mình nghĩ anh ta là hoàng tử trong mơ của mình. Cũng từnghy vọng sẽ được gặp và kết đôi với anh ta. Nhưng giờ đây khi Bảo Nguyên đến bênmình, mình lại không thích. Vậy ông trời sắp đặt cuộc gặp gỡ ấy làm gì, nhữnggiây phút bên nhau đó chẳng có ý nghĩa gì sao?

Thậtsự đáng tiếc! Đáng tiếc người mà tôi mong muốn lại không phải là anh!

Tiếngngười cười nói gần đó làm Hải Vi trở về với thực tại. Cô nhìn thấy 1 toán contrai đang tiến lại gần. Tên cầm đầu vừa cười vừa nói:

- Oan gia ngõ hẹp.Tìm mày mãi không được, cuối cùng lại gặp ở đây!

Giọngnói và bộ mặt của hắn rất quen thuộc, nhưng Vi chưa nhận ra hắn là ai.

BảoNguyên tiến lại gần tên cầm đầu nói:

- Có nhầm ngườikhông vậy. Tôiđâu có quen các người.

-  Không nhầm đâu. Họtìm tôi. Anh và Hải Vi đi trước đi.

Thiên Vũ nói rồi đẩy Bảo Nguyên quay lại. Lúc này Hải Viđã nhận ra bọn đầu gấu này chính là bọn đã đánh Hàn Duy lần trước. Lần đó nghechúng nói người muốn tìm là anh trai của Hàn Duy, vậy đúng là bọn họ tìm ThiênVũ thật rồi. Hôm nọ may mắn thoát thân, nhưng hôm nay khó mà thoát được.

 Để tránh trườnghợp dông dài hỏng chuyện như lần trước, lần này tên đầu gấu đi luôn vào đề:“Hôm nay mày chết chắc rồi. Chúng mày đánh nó cho tao!”

Tức thì cả lũ người xông vào đánh Thiên Vũ. Bảo Nguyênnhìn Vi hất hàm ra hiệu cho cô chạy đi, rồi anh quay lại, tham gia trận đánhnhau bảo vệ em trai mình.

Hải Vi đứng đó hoảng hốt không biết phải làm gì. Cô rútđiện thoại ra, định gọi cho cảnh sát thì bỗng nhiên một tên đầu gấu tiến tới, giậtđiện thoại của cô văng thật mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại bung ra từng mảnh,lăn lóc trên nền đất. Xong hắn giơ tay tát Vi 1 cái, nhưng cô nhanh chóng tránhđược. Hải Vi tức tối đấm cho hắn 1 quả vào bụng, nhưng lại bị hắn tóm lấy tay.Một cái tát như trời giáng chuẩn bị giáng xuống mặt Hải Vi thì bỗng nhiên bịngăn lại.

Hàn Duy xuất hiện kịp thời, cậu đã nắm được bàn tay củatên đầu gấu trước khi nó chạm mặt Hải Vi. Chỉ với vài chiêu karate cơ bản, HànDuy đã hạ gục tên đầu gấu. Cậu nhìn Vi vội vàng hỏi: “Chị có bị sao không?”.

Vi lắc đầu. Chỉ đợi có thế, Hàn Duy nhảy vào giúp đỡ cácanh mình.

Hải Vi lo lắng nhìn 3 anh em họ tham gia trận chiến. Bấtchợt có một bàn tay nắm lấy tay Hải Vi, làm cô giật mình. Giọng con gái run runthì thầm bên tai Vi: “Mình sợ quá! Cậu ổn chứ?”

- Mình không sao, chỉ lo cho bọn họ. Mà sao Phương Lan lạiở đây vậy?- Hải Vi ngạc nhiên hỏi.

- Tớ với Hàn Duy đang đi chơi thì nhìn thấy mọi người ởđây. Làm sao bây giờ đây hả Vi?- Phương Lan vẫn run run nói.

- Cậu biết lái ô tô đúng không?

- Ừ.

- Vậy thì cậu sẽ lái ô tô của Bảo Nguyên ra phía trước, sauđó tất cả chúng ta sẽ lên xe và chạy đi.

- Có được không đây, tớ run quá. Mà chìa khóa ô tô đâu?

- Tớ sẽ đi lấy.

Hải Vi nói rồi liều mạng chạy vào đám đông hỗn loạn. Phíasau có tiếng Phương Lan can ngăn: “Đừng vào đó. Nguy hiểm lắm Vi ơi!

Hải Vi đã tiến gần đến Bảo Nguyên thì bất ngờ bị một tênđầu gấu đạp vào người, cô ngã lăn đùng ra đất. Bảo Nguyên tiến lại chỗ Vi đánhtên đầu gấu kia. Vi vẫn gắng gượng đứng dậy thì thào với Bảo Nguyên vài câu,sau đó nhanh chóng lấy được chìa khóa từ tay anh. Xong Vi vội vàng chạy rangoài. Khi gần tới chỗ Phương Lan thì cô bị 1 tên chặn đường. Hải Vi nhanhchóng ném chiếc chìa khóa cho Phương Lan và chạy đi 1 hướng khác hòa  vào đám đông đang đứng xem đánh nhau. Tên đầugấu vì thế mà không đuổi theo nữa.

Như kế hoạch, Phương Lan lái xe đâm vào giữa đám đánhnhau để đón Bảo Nguyên, Hàn Duy và Thiên Vũ. Khi Thiên Vũ tiến lại gần đến ô tôthì bị 1 tên đầu gấu vung gậy đánh từ phía sau. Nhưng cậu ta không bị làm saocả, vì Hàn Duy đã thay cậu nhận cú đòn đó. Cuối cùng cả 3 cũng leo được lên xe,Phương Lan nhanh chóng lái xe phóng đi, thoát khỏi sự truy đuổi của bọn đầugấu.

Hải Vi chứng kiến xong cuộc tẩu thoát của mấy người bọnhọ, mới yên tâm tìm đường về cho mình. May mà trong túi vẫn có ít tiền, Hải Vichạy thục mạng ra bến xe bus gần nhất để về. Ở lâu sợ bọn đầu gấu kia phát hiệnlại đuổi theo thì chết.

Khi đã lên xe, Hải Vi mới mượn điện thoại của một ngườingồi cùng, nhắn tin cho Hàn Duy. Bởi vì điện thoại của cô đã bị đập nát vàtrong số 4 người bọn họ, cô chỉ nhớ số của Hàn Duy.

Ngay lập tức cậu ta gọi lại:

- Chị đang ở đâu vậy, tụi em tới đón chị ngay!

- Chị bắt xe bus vềrồi. Mọi người an toàn cả chứ?

- Tất cả đều khỏe!

- Vừa nãy em bịđánh, có bị làm sao không?

- Không sao!

- Ừ. Thế thôi nhé,chị về đây.

Hải Vitrả lại điện thoại cho người bên cạnh, lòng đầy lo lắng.

HànDuy bị vụt vào lưng như thế chắc là đau lắm, không biết có bị gãy xương không?

Vềđược tới nhà, Vi thấy rất vui mừng. Cô mệt mỏi lăn ra giường nằm nghỉ. Vừa nãybị tên kia đá 1 cái giờ vẫn còn đau ê ẩm cả mình mẩy. Nhìn đồng hồ đã 9h, màMai Thu vẫn chưa về, Hải Vi đoán rằng công cuộc thử thách tình yêu của nó đangcó dấu hiệu tốt.

Chẳngbù cho mình gì cả. Vất vả cả buổi tối chỉ để nhìn thấy Hàn Duy và Phương Lanbên nhau. Sao lần nào cậu ta tỏ ý thích mình là y như rằng lại đi hẹn hò vớingười con gái khác như vậy? Thật ra mình chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu ta cả.Vậy mà cứ ảo tưởng thật nhiều.

Từ giờmình phải kiên định hơn mới được. Không được mềm lòng trước Hàn Duy nữa. Hải Vilấy tay lau những giọt nước mắt còn nóng hổi trên bờ mi.

“Cốc!cốc!” tiếng gõ cửa vang lên. Mai Thu về sớm thế này thì chắc là có chuyện khônghay rồi. Hải Vi mở cửa đang định lên tiếng hỏi thì bất ngờ phát hiện Hàn Duy mớilà người vừa gõ cửa.

- Em vào đượckhông?- Hàn Duy nhìn Vi hỏi.

- Vào đi.- Tim Vilại đập dộn dàng, nhưng cô đang dùng lý trí để kìm hãm nó lại.

HànDuy bước vào nhà với 1 gói quà trên tay.

- Chúc mừng giángsinh!

Đưaquà cho Hải Vi xong Hàn Duy lo lắng hỏi: “Chị có bị thương ở đâu không?”

- Chị thì khôngsao? Còn em bị đánh mạnh như vậy, xương cốt có làm sao không?

- Chỉ hơi đau 1chút thôi, chứ xương em vẫn chắc lắm không sao!

-  Vậy thì may rồi!- Hải Vi nói.

Cả haibất chợt im lặng, không ai nói với ai câu nào. Một lúc Hàn Duy mới lên tiếng:“Sao Thiên Vũ lại đi cùng chị và Bảo Nguyên vậy?”

- À…Thì dủ thêm cậuấy đi cùng cho vui.

- Nếu vậy sao khôngdủ em?

- Không phải em bậnđi với Phương Lan sao. Lúc trước gọi điện cho chị dủ đi chơi chỉ là trêu đùathôi đúng không?- Hải Vi cố cười nhìn Hàn Duy hỏi.

- Chị thấy em giốngđùa lắm sao?- Duy nhìn Vi với ánh mắt buồn.

- Tại vì chị chờ cảngày mà đâu thấy em dủ đi chơi. Tối đến mới gọi điện. Và khi chị nói bận thì emliền đi chơi với Phương Lan. Nếu là thật lòng muốn đi cùng chị thì đâu như vậy,đúng không?- Hải Vi giận hờn nói.

- Thực ra…Em đã cóý định dủ chị đi chơi từ mấy hôm trước. Nhưng chị Mai Thu lại góp ý với em lànên tạo sự bất ngờ cho chị. 7h30 phút chị Thu sẽ ra khỏi nhà, khi đó em sẽ tớiđưa chị đi chơi.

- Thật sao?- Hải Vingạc nhiên thốt lên.

- Khi tới cổng,thấy xe của anh Bảo Nguyên em đã rất lo lắng. Sau đó, em đã gọi điện để xem ýchị thế nào… Cuối cùng chị đã chọn anh Bảo Nguyên.

- Không phải vậyđâu. Chị đâu muốn đi chơi cùng anh ta. Chỉ vì…- Hải Vi ngập ngừng.

- Vì sao?

- Nhưng mà ngay sauđó em lại đi chơi cùng Phương Lan đấy thôi.

- Không phải em hẹngặp mà là tình cờ gặp ở đó thôi. Tại sao chị không thích đi chơi cùng BảoNguyên vậy?

- Vì chị khôngthích anh ta.

- Thật chứ?

Hải Vigật đầu. Lúc này Hàn Duy mới nở nụ cười vui vẻ như mọi khi : “Vậy mà em cứ sợ…”

- Sợ gì?

- Sợ rằng chị thíchmột người khác, không phải em. Mặc dù chị Mai Thu khẳng định là chị chỉ thíchem thôi. Chị Thu nói có thật không vậy?

Hải Viđỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Cái con Mai Thu trời đánh này, tối nay về khác biếttay ta. Sao dám đem chuyện này nói với Hàn Duy cơ chứ! Tức quá đi mất!

Hải Vichỉ biết cúi gầm mặt xuống, không dám phản đối cũng chẳng dám thừa nhận. Bỗngnhiên Hàn Duy nắm lấy tay của Hải Vi, cậu nhìn cô nói:

- Dù chị có thíchem đi nữa, em cũng vẫn là người bị thiệt thòi đó. Bởi vì… em không thích chị…

Hải Vichoáng váng với câu nói của Hàn Duy. Nhưng bất ngờ hơn nữa, khi cậu đột nhiênôm cô vào lòng, với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng Hàn Duy nói: “Em không thíchchị mà là… em đã yêu chị rồi!”

Hải Vikhông biết là mình đã yêu hay chưa?Nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe HànDuy tỏ tình với mình. Rõ dàng không hề mong chờ lời yêu từ cậu, vậy mà khi nghecậu nói lời đó, cô lại có cảm giác như mình đã chờ từ lâu lắm rồi.

Có phải kiếp trước, kiếp trướcnữa, trước của trước nữa…, tôi đã chờ đợi cậu?

## 11. Chương 11

Tình yêu thật lạ! Nó tạo nênsức mạnh khiến con người ta thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn, cũng cóthể là xấu đi.

Hải Vi và Mai Thu cũng bịtình yêu làm thay đổi, hai đứa lúc nào cũng ngẩn ngơ, rồi lại cười một mình nhưbị điên. Vậy là tốt hơn hay xấu đi nhỉ?

Mới sáng ra nhận được 1 tinnhắn từ Hàn Duy: “Hỡi nàng công chúa ngủ trên giường, nàng dậy đi nếu khônghoàng tử ta sẽ tới bây giờ đó!”

- Tới làm gì, đihọc đi chứ!- Vi trả lời.

- Thì trong chuyện,khi nàng công chúa không tỉnh dậy, chàng hoàng tử phải đến và kiss còn gì.hihi.

- Sến quá! Hoàng tửvới chả công chúa. Hehe- Mai Thu bất ngờ phá lên cười.

Hải Vi xấu hổ đỏ cả mặt,không biết Mai Thu đứng sau mình từ lúc nào.

- Còn hơn ai đó“chàng”, “thiếp”. Nghe nổi cả da gà.- Vi trọc lại MaiThu.

- Hơ. Dễ thương chứbộ. Không bằng con Vân Oanh, nó gọi người yêu nó là “ông lão”, tự xưng là “bàlão”

- Thế còn dễ thươnghơn “chàng thiếp” của mày.

Hai con đang cãi nhau chíchóe thì có tiếng gõ cửa. Vi chạy ra mở cửa.

Ai mà gọi lúc sáng sớm vậy ta?

- Tặng công chúa!- Hàn Duy cười tươi đưa bông hồng nhungcho Hải Vi.

- Cảm ơn nha! – Vi ngượng ngùng, tim vẫn đập thình thịch.

- Còn đây là đồ ăn sáng cho cả hai công chúa- Duy nhìn MaiThu cười.

- Cảm ơn em!- Mai Thu hớn hở chạy ra cầm đồ ăn vào.

Nhân lúc Mai Thu đang hí hoáy với túi đồ ăn, Hàn Duy ra hiệu cho Vi ghé tailại nói nhỏ. Khi cô vừa nghiêng đầu lại gần phía cậu thì bỗng nhiên...

Hàn Duy khẽ hôn lên má cô một cái thật nhanh.

Cả hai đều ngượng ngùng. Hàn Duy cười nói “gặp lại sau nhé!” , nói rồi đithẳng. Hải Vi nhìn theo, tim vẫn đập rộn dàng. “Tạm biệt!”

Buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp! Trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi,nắng buông nhẹ nhàng. Hải Vi tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ nhưng vừa nhìn thấyBảo Nguyên thì trở nên ỉu sìu. Không hẳn buồn, không hẳn lo lắng, chỉ là cảmgiác ngại ngùng, sợ làm ai đó buồn.

Bảo Nguyên ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở ghế như đang chờ đợi, thấy Vi anh nói:

- Hôm nay em không phải làm, ra ngoài với anh có việc nhé!

- Việc gì vậy?

- Ra ngoài đợi, anh đi lấy xe.

Hải Vi ngoan ngoãn đi theo Bảo Nguyên. Lòng cảm thấy lo lắng.

Phải nhanh chóng nói cho anh ta biết, mình đang hẹn hò với Hàn Duy mớiđược.

Bảo Nguyên vẫn không nói là đi đâu, chỉ chăm chú vào lái xe, có vẻ anh đangbận suy nghĩ điều gì. Hải Vi không hỏi, cô cũng đang bận suy nghĩ xem nói vớianh thế nào về việc cô đã chọn Hàn Duy, và anh với cô chỉ có thể là bạn.

Suy nghĩ một lúc, Vi bị lạc đề, lại chỉ nghĩ tới Hàn Duy. Miệng bỗng nở nụcười lúc nào không hay. Cho tới khi Bảo Nguyên lên tiếng cô mới tỉnh ngộ:

- Em cười gì vậy?

- À, thời tiết hôm nay đẹp quá! Mà chúng ta đang đi đâuvậy?

- Tới nơi rồi khác biết!

- Muốn nói với anh chuyện này...

- Em nói đi- Bảo Nguyên nhìn Vi một cái dò xét.

- Chuyện là...em...

Lần đầu tiên Hải Vi xưng em với Bảo Nguyên, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

- Em với Hàn Duy..

- Anh biết rồi- Bảo Nguyên ngắt lời- Hàn Duy đã nói chuyệnđó tối qua.

- Vậy à.

Cả hai lại im lặng. Không khí trong xe có vẻ rất gượng gạo. Một lúc BảoNguyên mới lên tiếng:

- Em ...thích Hàn Duy ở điểm gì?

Hỏi vậy biết trả lời thế nào đây?

- Cậu ấy đẹp trai, lại thông minh và tốt bụng

- Những điểm này anh cũng có mà.- Bảo Nguyên nhìn Vi vớiánh mắt như trách cứ.

- Hàn Duy khiêm tốn nhã nhặn- Vi bối dối nói.

Điểm này chắc chắn anh ta không có rồi.

Bảo Nguyên không nhìn Vi nữa, khẽ cười buồn. Cả hai lại im lặng.

Xe dừng trước một câu lạc bộ nhỏ. Bảo Nguyên kéo Hải Vi vào trong. Cănphòng khá rộng, nội thất trang trí rất đẹp và sang trọng. Có khá nhiều kháchđang ngồi thưởng thức đồ uống và trò chuyện xung quanh những bàn nhỏ. Hải Vi đểý thấy họ toàn là những người còn trẻ, ăn mặc rất sành điệu. Phía trên là 1 bụcsân khấu chỉ cao gần 1m, ở đó có vài chàng trai đang chỉnh sửa các loại nhạccụ.

Bảo Nguyên để Hải Vi ngồi ở bàn gần sân khấu nhất, rồi anh bước lên trên đóvà đến bên chiếc piano. Bảo Nguyên gài mic vào áo rồi giới thiệu bài hát mà bannhạc anh sắp biểu diễn. Sau đó anh nhìn Vi nói: “Bài hát này là dành cho em!”

Bảo Nguyên vừa chơi đàn vừa hát. Anh là giọng ca duy nhất của ban nhạc. HảiVi thấy bất ngờ vì giọng hát của Bảo Nguyên rất hay.

Rõ dàng lần trước anh ta nói là hát không hay lắm cơ mà. Mà với tính cách“khiêm tốn” của anh ta thì lẽ ra anh ta phải hát rất dở mới đúng. Đằng này...

Giọng hát lúc trầm lắng, lúc lại ngân cao, rất truyền cảm, làm cho ngườinghe xúc động :

“ ...Nếu em cho anh thêm thời gian…Nếu em không vội vàng đến bên ngườikhác...Em sẽ hiểu anh là người như thế nào...và biết đâu người em yêu lúc đólại là anh? Anh đã nghĩ như thế.

Liệu em có thể cho anh thêm thời gian không? Hãy cho anh thời gian, để chứngtỏ tình yêu anh dành cho em.

Hãy cho anh thời gian, để em có thể cảm nhận được trái tim này.

Xin đừng vội vàng lựa chọn khi con tim em chưa chắc chắn.

Vì biết đâu anh mới chính là người mà số phận sắp đặt cho em.

Cho anh thêm thời gian emnhé! Vì chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tình yêu là vĩnh cửu. Anh sẽ mãiyêu em!...”

Hải Vi nhìn Bảo Nguyên, lòngbuồn man mác.

Giọng hát nghẹn ngào ấy, vẻmặt buồn đau ấy của anh ta có phải là thật? Lẽ nào anh ta lại yêu mình thậtlòng?

Để quen biết và hiểu 1 ngườiđúng là cần nhiều thời gian, nhưng chỉ cần 1 khoảnh khắc cũng đủ cho người tanhận ra tình yêu của mình là dành cho ai đó. Trong khoảnh khắc này, Hải Vi bỗng cảm nhận rõ dàng rằng, trái tim mình đãthuộc về 1 người…

 CHAP12

Xong màn biểu diễn, BảoNguyên lại chở Hải Vi về. Hải Vi giả bộ vui vẻ nói:

- Anh hát rất hay!Sao lần trước lại nói là hát không hay?

- Em có thể cho anhthêm thời gian chứ?

Bảo Nguyên trả lời bằng mộtcâu hỏi, anh chăm chú nhìn Vi, chờ đợi câu trả lời.

- Thời gian để làmgì?- Vi ái ngại.

- Để em có thể hiểuanh hơn và để anh chứng tỏ rình yêu của mình dành cho em.

Hải Vi đã có chuẩn bị trước, vớigiọng điệu hết sức nhẹ nhàng, cô nói:

- Nếu thời gianchúng ta quen nhau không đủ để em hiểu và dành tình cảm cho anh, thì anh cũngđâu thể hiểu em, làm sao có thể yêu em được, đúng không?

- Em không hiểu anhvì em không thèm để ý tới anh. Còn anh lúc nào cũng quan tâm tới em, thì làmsao không hiểu em được.

Hải Vi im lặng. Anh ta quantâm tới mình từ lúc nào nhỉ? Không phải là,việc gì cũng sai mình làm, bóc lộtsức lao động của mình chính là quan tâm đấy chứ?

- Ngay từ lần đầugặp, anh đã quan tâm tới em rồi. Chắc em không nhớ đâu.

- À. Em vẫn nhớ.Lần đó anh đã quát em còn gì. Thế gọi là quan tâm à?

- Không phải lầnđó. Lần đầu anh gặp em là tại cổng trường của em. Hôm đó anh tới đón PhươngLan. Biết anh chú ý tới em vì điểm gì không?

Hải Vi lắc đầu. Rồi như chợtnhớ ra cô nói:

- Anh chính làngười ngồi trong cái ô tô mui trần vàng đó hả?

- Đúng rồi. Khi đóem đang mải mê đếm ô tô, thì có 1 con sâu đu dây từ trên cây xuống tóc của em.Nhìn nó dạo chơi trên đầu em mà anh phát khiếp.

- Vậy hả. Em đâubiết- Vi khẽ rùng mình.

- Sau đó con sâu bòxuống đuôi tóc của em, chuẩn bị bò vào cổ…thì có 1 người va phải em. Khiến consâu bị văng xuống đất. Rồi em vô tình dẫm chết nó. Đến lúc đó anh mới thở phàonhẹ nhõm.

- À. Vậy là anhquan tâm tới con sâu chứ bộ.

- Anh lo con sâu đó làm hại em mà.

- Thế mà sao anh không bảo em lấy 1 tiếng, để em rũ con sâuđi.

- Có mà. Anh huýt sáo, gọi, bóp còi mà em không thèm nhìnvề phía anh, làm sao anh nói được. Lúc đó em vẫn bận đếm ô tô thì phải.

Hải Vi cười xấu hổ, lúc đó cô đang đếm ô tô thật.

- Thật ra lúc ấy anh rất bực mình. Lần đầu tiên anh gọi 1cô gái mà cô ta không thèm đáp lời. Sau đó nhìn vẻ mặt ngây ngô của em, thấy buồncười, không tức nữa. Không ngờ sau này gặp lại thấy em rất dễ thương.

Bảo Nguyên đưa tay lên vuốt mái tóc của Hải Vi. Cô ngại ngùng né tránh.

- Em đã có bạn trai rồi...Em nhận ra rằng mình… rất yêu HànDuy. Mong anh đừng buồn, chúng ta chỉ có thể là bạn.

- Từ khi nào em nhận ra mình đã yêu cậu ta vậy?

- Vừa nãy, khi nghe anh hát.

Bảo Nguyên cười buồn: “Bài hát hay cảm động như vậy, không khiến em rungđộng trước anh mà lại nhận ra là yêu thằng nhóc đó. Hay thật!”

- Xin lỗi anh!- Hải Vi cảm thấy rất áy náy.

- Không cần phải xin lỗi đâu. Thật ra vừa nãy là anh hátnhép đó.

- Thật hả?

- Ca sĩ chính của ban nhạc không tới được. Nên anh nhép bàithu âm trước của nó. Có lẽ vì sự lừa dối đó mà kế hoạch làm em cảm động lạiphản tác dụng.

Xe đã dừng trước cổng nhà trọ, Hải Vi định xuống xe, thì bỗng nhiên BảoNguyên kéo cô lại, ôm thật chặt, anh thì thầm: “Cho anh ôm em lần cuối. Anhkhông muốn từ bỏ em, nhưng cũng không thể níu kéo em được vì Hàn Duy là em traicủa anh. Đã nói cạnh tranh công bằng. Nhưng không ngờ anh chưa kịp cạnh tranhthì đã thua... Chúc em hạnh phúc!”

Bảo Nguyên bỏ Hải Vi ra, rồi mở cửa cho cô ra ngoài. Vi nhìn anh áy náy:“Em cũng mong anh hạnh phúc!”, nói rồi bước ra khỏi xe.

Hải Vi nhìn theo cho đến khi xe của Bảo Nguyên đi khuất, lòng bỗng cảm thấynhẹ nhõm, cô vừa trút được một gánh nặng rất lớn.

Nụ cười vừa nở trên môi thì đột nhiên vụt tắt, vì Vi nhìn thấy một người.

Hàn Duy đứng ở cổng nhìn Vi với ánh mắt kỳ lạ. Hải Vi sững sờ mất một lúc.

Chết rồi Hàn Duy vừa chứng kiến tất cả, liệu cậu ấy có hiểu lầm gì không?

Vi ngại ngùng hỏi:

- Sao em học về sớm vậy?

Hàn Duy cười buồn:

- Chị không muốn nhìn thấy em à?

- Đâu có, rất vui...Bảo Nguyên vừa ở đây về...

- Em nhìn thấy hết rồi.

- Chị đã bảo với anh ấy là chị có bạn trai rồi, chỉ coi anhấy là bạn. Thế nên, anh ấy mới ôm lần cuối để tạm biệt.

- Vậy đây không phải là lần đầu?

Giọng nói bực mình của Hàn Duy làm Hải Vi thấy sợ.

Đúng đây không phải lần đầu Bảo Nguyên ôm cô, nhưng nói thế sợ Hàn Duy tứcgiận nên Hải Vi đành nói dối:

- Lần đầu mà. Tại chị thấy...

- Chia tay nhất thiết là phải như thế à?- Hàn Duy nhìn soáyvào đôi mắt Vi.

- Tại…tại…tại anh ấy chứ có phải chị đâu, em đừng giận mà.

- Không thích thì phải đẩy người ta ra chứ!

Hải Vi đang từ lo sợ bỗng nhiên lại nở một nụ cười.

Hàn Duy thường ngày điềm tĩnh, không bao giờ chấp nhặt, thế mà hôm nay lạicáu kỉnh, giận dỗi với mình.

- Chị cười gì vậy?- Duy nhăn mặt hỏi.

- Hihi...Hình như em đang ghen... Chị thấy vui vui.

Hàn Duy im lặng một lát rồi nói.

- Em bực mình vì chị ngốc chứ bộ.

- Chị không có tình cảm gì với Bảo Nguyên đâu. Thế nên emđừng giận nữa nha.

- Em sẽ không giận nữa với 1 điều kiện.

- Gì vậy?

- Từ nay sẽ không xưng hô chị em nữa... mà là anh em- HànDuy vừa đi về phía phòng Vi vừa nói, khóe miệng khẽ mỉm cười.

- Không được đâu! Xưng hô vậy kỳ kục lắm!- Vi đi theo sau, phản đối.

- Vậy mai này cướirồi vẫn gọi là chị em sao?- Duy bất ngờ quay lại hỏi.

Hơ. Cưới ư? Vi chưa dám nghĩtới chuyện xa xôi ấy. Mặt bỗng cảm thấy nóng bừng bừng. Không dám nhìn Duy nói:

- Đang từ chị emchuyển qua anh em, gọi thế ngượng chết đi được.

- Tập dần rồi sẽquen thôi.- Hàn Duy cười tươi- Bắt đầu xưng tên, sau này sẽ đến đoạn kia.

Chưa đợi Vi đồng ý, cậu vộinói tiếp:

- Trưa nay Duy ăncơm ở đây nhé!

Vi “ừ” một tiếng, vội vànglấy chìa khóa ra mở cửa. Cố gắng để không bị Hàn Duy phát hiện tim mình đangđập hết sức bất thường.

Một buổi chiều thật đẹp.Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông khẽ xiên nhẹ qua các kẽ lá, rọi xuốngđường. Làn gió heo may lướt qua lướt lại, cố ý gieo rắc sự xao xuyến vào tráitim con người.

Hàn Duy chở Hải Vi tới trườngtrên chiếc xe đạp quen thuộc. Hải Vi ngồi phía sau, ngắm con đường, hàng câylòng vui phơi phới.

- Vi à. Năm nay thiđại học, Duy sẽ thi vào trường Vi. Như thế 2 đứa mình có thể đi học cùng nhaurồi.

- Ừ. Như vậy thìvui nhỉ?- Hải Vi mơ mộng.

Nếu ngày nào cũng được cùngcậu tới trường thế này, thì học cả đời tôi cũng chịu.

- Vì thế Duy phảicố gắng chăm chỉ học đó nha!- Vi ngượng ngùng nói.

- Tấc nhiên rồi, vìbà xã, Duy nhất định cố gắng.

Hàn Duy vừa dứt lời thì cótiếng xe máy đi chầm chập sát bên xe đạp của cậu và Hải Vi. Thiên Vũ trên chiếcxe phân khối lớn đó nói to:

- Vi, lên đây tớchở. Đi cái xe ì ạch này khi nào mới tới trường?

- Không đâu. Cậu đitrước đi.

- Hai người cặp đôithật à? Hàn Duy kém cậu 2 tuổi đó, ngốc vừa thôi.

- Liên quan gì tớicậu đâu, đi trước đi.

Thiên Vũ nghe Vi nói xong,bực mình rú ga phóng xe đi. Thiên Vũ nói rất đúng, chỉ sau vài giây chiếc xecùng hắn đã mất hút khỏi tầm nhìn, so với cái xe đó thì xe đạp này, đúng là quáì ạch rồi.

Nhưng Hải Vi càng lấy đó làmvui mừng, Vì thời gian được ở bên Hàn Duy sẽ nhiều hơn.

- Quan hệ của emvới Thiên Vũ dạo này đã tốt hơn chưa?

- Ai là “em” vậy?

- À quên… Duy… đượcchưa?

- Dạo này cả anhNguyên và anh Vũ đều đối tốt với Duy hơn trước đây. Từ cái hôm 3 anh em đều bịđánh ấy, tình cảm có vẻ đã thân thiết hơn.

- Vi hỏi thật nha.2 người anh của Duy đều hận cha, Duy thì không, tại sao vậy?

- Đúng là cha cũngcó phần có lỗi. Nhưng ông cũng rất đáng thương! Yêu 1 người, không được lấy,lại phải lấy 1 người phụ nữ khác. Vừa đau khổ vì tình yêu bị chia cắt, lại bịlương tâm cắn rứt vì bỏ rơi người mình yêu. Cha chấp nhận như vậy bởi vì muốnlàm tròn chữ hiếu. Sống cùng mẹ Thiên Vũ bao nhiêu năm nhưng vẫn không có tìnhyêu, ông ấy cũng đã thiệt thòi lắm chứ. Rồi mối tình thứ 2 với mẹ Duy cũng làkết cục buồn. Hai người vì cái chết của mẹ Thiên Vũ mà day dứt không thể ở bênnhau. Cha lại 1 lần nữa đau khổ và dằn vặt. Giờ cuối cùng ông cũng được sốngyên ổn với 1 người vợ trẻ đẹp. Nhưng trong thâm tâm ông chắc gì đã yêu ngườiấy. Rốt cuộc ông vẫn là người đáng thương thôi.

- Vậy mẹ kế của Duythì sao? Sao Duy có thể thân thiết với bà ấy được ?Nói thật. Duy không nghĩ bàấy vì tiền mà tới với bố Duy à?

- Bà ấy không yêubố Duy thì bà ấy là 1 người phụ nữ đáng thương. Tình yêu là cái quan trọng nhấtđời người. Nếu bà ấy lấy bố Duy vì tiền thì không phải đã đánh đổi quá nhiềusao? Sống như vậy có hạnh phúc không?

Sao Hải Vi thấy Hàn Duy nóigì cũng đúng vậy trời. Cậu ấy nhân hậu quá!

- Nhân hậu cái đầucậu ý. Nói như thế thì tất cả các loại tội phạm đều đáng thương à? Không phảibọn họ cũng vì tiền mà không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì đấy sao?- Thiên Vũquát lên, khi nghe Hải Vi kể lại những lời Hàn Duy đã nói.

Hải Vi gật gù, Thiên Vũ nóicũng đúng. Cô gãi đầu phân vân.

Mình đang định thuyết phụcThiên Vũ thông cảm cho cha và mẹ kế cơ mà, sao lại cảm thấy mình mới là ngườibị cậu ta thuyết phục nhỉ?

Thiên Vũ đột nhiên im lặng,nhìn Vi với ánh mắt ngiêm túc, hỏi:

- Cậu thích Hàn Duythật à?

- Không phải!- Vitrả lời.

Thiên Vũ vui mừng ra mặt:“Vậy tại sao lại nhận lời làm bạn gái người ta?”

- Vì…vì.. tớ yêucậu ấy.

Hải Vi mỉm cười, nhớ lại lờitỏ tình mà Hàn Duy đã nói với mình, cũng giống hệt như những gì cô vừa nói vớiThiên Vũ.

## 12. Chương 12

Hàn Duy lại tới muộn. Hải Viđã phải chờ đợi cậu nhiều lần nhưng vẫn không thể quen với cảm giác này, cô cảmthấy rất sốt ruột.

Mai Thu nhìn thấy Vi đi đilại lại mãi liền nói:

- Làm ơn ngồi xuốngđi. Hàn Duy mà tới thì nó khác gọi, mày đi lại mãi lún cả nền nhà rồi.

- Muộn 20 phút rồi,không biết có việc gì không? Gọi không thấy nghe máy.

- Muộn thì càngtốt! Tụi mày đi chơi hẹn hò luôn, khỏi phải đi học võ. Yêu đương gì mà chả thấyđi chơi bao giờ.

- Tại Hàn Duy họcbuổi sáng, tao học buổi chiều. Tối Duy phải học gia sư mấy hôm, còn lại là phảiđi học võ. Bọn tao làm gì có thời gian chứ!

- Đã không có thờigian còn thích đi học võ cơ. Hay là tới đó gặp Phương Lan hai người mới thấyvui?

Hải Vi không nói gì. Nghĩ tớiPhương Lan có cảm giác áy náy.

- Mày lại đang thấycó lỗi với Phương Lan à? Bỏ cái kiểu suy nghĩ ngu ngốc ấy đi. Là Hàn Duy chọnmày chứ đâu phải mày giành Hàn Duy với cô ấy.- Mai Thu dí vào đầu Hải Vi 1 cái.

Vi cười hì hì. May mà có MaiThu hiểu và lo lắng cho cô. Đang định cảm ơn cô bạn thì nó làm cho câu: “Màycười gì như con thần kinh vậy mày”. Thế là Hải Vi đành tỏ lòng biết ơn Mai Thubằng vài cú đấm.

Cuối cùng Hàn Duy cũng tới.Nhìn thấy cậu, Hải Vi nhẹ hết cả người.

- Sao Duy tới muộnvậy? Gọi không thấy nghe máy.

- Duy quên mất hômnay phải đi học võ. Lúc nhớ ra đạp xe tức tốc tới đây, chắc quên điện thoại ởnhà nên ko biết Vi gọi.

Hải Vi thất vọng! Cả tuầnđược gặp Hàn Duy là nhờ mấy buổi đi học võ, cô thì mong đợi từng ngày, cậu lạiquên không nhớ, vậy là sao đây?

- Giờ tụi mình màđi học võ thì muộn quá. Hay là nghỉ đi chơi nhé?- Hàn Duy hỏi.

- Ừ- Hải Vi mừngthầm, cô đang chờ câu nói này của cậu.

Trên phố, những ngọn đèn sángtrưng nối đuôi nhau, lúc thì chạy thẳng tắp, khi lại uấn lượn theo những conđường, trông rất đẹp. Hương thơm của hoa ngọc lan tỏa khắp mọi nơi, làm chokhông khí càng thêm lãng mạn.

Hàn Duy và Hải Vi đi dạotrong công viên. Bàn tay của Hải Vi được bàn tay của Hàn Duy nắm lấy, không quáchặt cũng không quá lỏng, đủ để trái tim cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Hai người cứ nắm tay nhau đitrong yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Trong công viên có nhiều đôi namnữ đang tâm tình quá, nhìn mãi mà không thấy có cái ghế nào trống.

Duy nhìn Vi khẽ cười: “Mìnhđi dạo nhé, khi nào Vi mỏi chân, Duy sẽ cõng.”

Hải Vi cười, gật đầu. Cảmthấy như mình là 1 em bé đang được anh Hàn Duy dỗ dành vậy.

Rõ dàng mình lớn hơn người ta2 tuổi vậy mà ở bên cạnh cậu ấy lại có cảm giác mình thật nhỏ bé, muốn được baobọc và che chở.

Hai người đi bộ dọc theo bờhồ trong công viên, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Bỗng nhiêncó tiếng xôn xao gần đó. Hải Vi và Hàn Duy tới nơi thì vừa kịp nhìn thấy mộtngười con gái lao mình xuống hồ nước. Nhanh như cắt Hàn Duy vội vàng chạy tới,nhảy xuống hồ.

Hải Vi lo lắng. Không chỉ lo cho Hàn Duymà còn lo cho… Phương Lan- cô gái vừa nhảy xuống hồ đó. Hình như cô ấy muốn tựtử. Và lý do khiến cô ấy không muốn sống chắc chắn có liên quan đến Hàn Duy.

Một lúc sau, Hàn Duy đã đưa được Phương Lan lên bờ. Cậu thực hiện hô hấpnhân tạo, sơ cứu cho Phương Lan. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại.

Hải Vi thầm tạ ơn trời đất, cởi áo khoác của mình khoác lên tấm thân ướt sũngcủa Phương Lan.

- Cô ấy ổn rồi, không sao đâu.- Hàn Duy nhìn Hải Vi nói.

Thấy đám đông túm tụm vây quanh, bàn tán xôn xao, có người còn chụp ảnhnữa, Hải Vi liền lên tiếng:

- May quá, không sao. Cô ấy ngốc thật! Đánh rơi chiếc vòngđó xuống hồ thì thôi, bơi không giỏi còn nhảy xuống lấy làm gì, nguy hiểm quá!-Rồi quay sang hỏi Duy- Cõng cô ấy về được chưa?

Hàn Duy gật đầu, liền dìu Phương Lan ngồi dậy, rồi cõng cô ấy thoát ra khỏiđám đông.

Cả đêm Hải Vi không ngủ được. Cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, trong lòng cô khóchịu vô cùng. Cảm giác có lỗi cứ lởn vởn trong đầu không chịu đi, thêm vào đólà sự lo lắng về tình yêu của Hàn Duy và cô.

Từ nhỏ tới giờ, Phương Lan luôn bên cạnh Hàn Duy. Hai người họ quá là thânthiết. Có khi nào Hàn Duy không thực sự nhận ra Phương Lan mới là người quantrọng nhất với cậu ấy không? Trong giây phút có khả năng mất đi Phương Lan vĩnhviễn, có phải Hàn Duy mới nhận ra tình yêu của mình là dành cho cô ấy? Thế thì,đối với mình…

Tin nhắn của Hàn Duy gửi tới đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Vi.

- Công chúa đã ngủ chưa? Không suy nghĩ linh tinh gì đóchứ?

- Đang rất muốn biết cảm giác của Duy như thế nào, khi nhìnthấy Phương Lan như vậy?

- Lúc đầu thì sợ hãi. Lo có chuyện không hay sảy ra với côấy. Sau đó thì cảm thấy áy náy. Nhưng Vi yên tâm đi. Duy đã nói chuyện với Lanrồi. Cô ấy chỉ nhất thời say rượu nên làm ẩu thôi. Cô ấy đã hứa sẽ không baogiờ làm như vậy nữa.

- Lúc đó cô ấy say rượu thật à? Đúng là vì thất tình Duy màcô ấy đã muốn tự tử sao?

- Phương Lan có công nhận điều đó. Nhưng mà chuyện này làdo cô ấy say rượu nên nghĩ quẩn thôi, chúng ta không có lỗi gì cả. Vi đừng cómà suy nghĩ gì đó. Mọi chuyện đều ổn rồi.

- Nếu Phương Lan cósao. Duy sẽ đau lòng lắm nhỉ?

- Không chỉ đaulòng mà còn rất lo sợ nữa.

- Lo sợ gì?

- Mai Duy sẽ nói vớiVi sau nhé. Giờ thì ngủ đi nha. Chúc công chúa của Duy ngủ ngon. Kiss you!

Nói vậy thì làm sao mình ngủđược đây trời. Thôi phải cố gắng ngủ vậy. Kiss you!^^

Tiếp

Sáng nay trời lạnh quá! Lạnhtới mức, Hải Vi rót 1 cốc nước sôi để trên bàn, hơi bay nghi ngút. Cô quay vàonhà vệ sinh 1 phút rồi quay ra, cốc nước đã không còn bốc hơi được nữa.

- Mai Thu kia! Uốngmất cốc nước của ta mà không chịu rót bù cốc mới. Tệ thật- Hải Vi lẩm bẩm nói.

- Sợ mày uống nướclạnh bị đau bụng nên tao để mày tự rót, như thế mày sẽ được uống nước ấm.- Thucười hì hì, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.

Thế mới biết là trời lạnh nhưthế nào. Cốc nước sôi vừa rót ra mà đã bị Mai Thu uống cạn, chứng tỏ trời lạnhkhiến cho cốc nước chỉ cần chưa đầy 1 phút đã nguội rồi. Thật là khing khủng!

Hải Vi nhanh chóng mặc quầnáo ấm để tới chỗ làm thêm. Mặc dù 8h30 cô mới phải vào làm, nhưng dạo này hômnào cô cũng đi sớm từ lúc 6h30 để được gặp Hàn Duy một lát trước lúc cậu đihọc.

Mới sáng ra mà không hiểu saoxe bus đông người vậy, thành ra Hải Vi phải đợi tới chuyến thứ 2 mới bắt đượcxe. Vì muộn giờ mà cô không được gặp Hàn Duy nữa.

Hải Vi thong thả tản bộ trongcông viên, chờ tới giờ làm. Nhìn thấy mọi người trong công viên ai cũng say sưatập thể dục buổi sáng, cô cảm thấy rất phấn chấn. Nhưng niềm phấn chấn đã nhanhchóng bị sẹp xuống khi Phương Lan xuất hiện.

- Cậu làm gì ở đâyvậy?- Ánh mắt của Phương Lan nhìn Hải Vi có chút kỳ lạ.

- 8h30 mới vào làmnên tớ ra đây đi dạo 1 tí- Hải Vi trả lời.

- Muộn như vậy mớiphải làm, sao cậu đi sớm thế? Để gặp Hàn Duy à?

Câu hỏi bất ngờ của PhươngLan làm Vi ấp úng. Cô không dám thừa nhận cũng chẳng dám nói dối. Đành cười mộtcái rồi hỏi:

- Cậu hôm qua vềnhà ổn chứ?

- Tấc nhiên rồi. CóHàn Duy chăm sóc nên tớ không sao.

- Lần sau …cậu đừngcó làm chuyện dại dột nữa nhé!- Hải Vi ái ngại nói.

Phương Lan nhìn Hải Vi rồicười một cách quái lạ, cô nói:

- Cậu đừng hiểulầm. Hôm qua không phải là tớ có ý tự tử đâu! Chỉ là… tớ muốn thử xem phản ứngcủa Hàn Duy thế nào thôi.

- Thử ư?- Vi ngạcnhiên hỏi

- Đúng vậy. Từ xatớ đã nhìn thấy 2 người. Đợi các cậu tới gần tớ mới nhảy xuống hồ. Dù tớ khôngbiết bơi nhưng tớ tin rằng Hàn Duy nhất định sẽ cứu được tớ nên không hề cảmthấy sợ hãi.

- Cậu mạo hiểm nhưvậy để làm gì?

- Để xem tình cảmcủa Duy đối với tớ như thế nào…Cậu biết đấy tớ với Hàn Duy từ nhỏ lớn lên bênnhau, vô cùng thân thiết. Vì thế mà cậu ấy đã quen với việc luôn có tớ ở bêncạnh. Tớ muốn biết nếu mất tớ cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào…Và tớ đã có câutrả lời.

- Như thế nào?

- Cậu cũng có mặtlúc đó, chắc cậu cũng hiểu chứ!

- Hàn Duy thực sựđã rất lo lắng cho cậu.

- Tớ biết! Khôngchỉ lo lắng mà còn sợ hãi nữa. Thực ra lúc đó tớ vẫn tỉnh táo, nhưng lại giả vờnhắm mắt như bất tỉnh. Tất cả những gì Hàn Duy làm cho tớ, tớ đều biết hết. Tớcảm giác được sự sợ lo lắng sợ hãi mất đi tớ của cậu ấy. Vì thế mà cậu ấy đãrất hấp tấp, vội vàng sơ cứu cho tớ.

- Tấc nhiên rồi.Cậu là bạn tốt của Hàn Duy mà.

- Cậu không nhận rahay là đang cố lừa dối mình vậy?

Phương Lan hỏi, nhìn xoáy vàođôi mắt của Hải Vi làm cô cảm thấy bối dối.

- Sao cơ ? Mìnhkhông hiểu ý cậu.

- Những biểu hiệncủa Hàn Duy lúc đó đã chứng tỏ 1 điều…Cậu ấy có tình cảm với tớ…hơn cả tình bạnbình thường.

- Không phảichứ?  Tớ nghĩ ai trong trường hợp của Duycũng đều làm như vậy- Vi nói thật suy nghĩ của mình.

- Cậu cũng xemnhiều phim tình cảm rồi nên chắc cậu biết. Nhiều khi nam chính không hề biếtrằng mình đã yêu 1 người, vì người đó đã quá quen thuộc với anh ta. Nhưng rồicuối cùng anh ta cũng sẽ nhận ra thôi. Vì thế tớ khuyên cậu không nên kỳ vọngquá nhiều vào Hàn Duy. Như thế sẽ đỡ bị đau khổ hơn đó.

Phương Lan bước đi được vàibước rồi quay đầu lại nói:

- Hôm qua Hàn Duyđã hôn tớ trước mặt bao nhiêu người mà không hề e ngại đó. Cậu ấy đã làm vậyvới cậu lần nào chưa?- Nói xong cười rồi tiếp tục bước đi.

Hải Vi bực mình ngồi xuốngghế đá.

Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi,hôn gì chứ, cô ta đúng thật là…Ôi tức chết đi được. Sao mình cảm thấy bất an vàlo lắng quá!

Tiếp

Hải Vi lau dọn phòng Hàn Duynhư mọi khi. Bỗng nhiên phát hiện trên mặt bàn học có 1 tệp giấy nhớ màu vàng.

Hàn Duy có dùng giấy nhớ baogiờ đâu nhỉ? Chắc dạo này học nhiều nên dùng nó để ghi lại các công thức cũngnên.

Vi thu sọt rác ở gần đó, thìthấy bên trong có vài tờ giấy nhớ màu vàng đã bị vò nát. Cô tò mò giở chúng raxem. Những dòng chữ rõ dàng của Hàn Duy đập vào mắt của Hải Vi:

“Yêu một người, ở bên mộtngười khác thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi không thể làm khác được”

Vi bàng hoàng mở những tờgiấy tiếp theo: “Có lỗi với cả 2 người con gái, tôi biết làm sao bây giờ? Nếucô ấy biết tình yêu của tôi với cô ấy là giả dối chắc sẽ ghét tôi lắm”, “Xinlỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi, thật lòng tôi không muốn ai phải đau khổ ”

Hải Vi ngồi đờ đẫn trongphòng của Hàn Duy, nước mắt rơi lã chã. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, ThiênVũ bước vào. Cậu đã phát hiện ra đôi mắt đẫm nước của Vi, liền hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì- Vilắc đầu quay mặt đi

- Hàn Duy viết thưtình làm cậu cảm động chứ gì?- Thiên Vũ nhìn mấy tờ giấy trong tay Hải Vi hấthàm hỏi.

- Không có gì.

Hải Vi vừa toan đứng dậy bỏđi thì bị Thiên Vũ giật mất mấy tờ giấy nhớ trong tay. Cậu ta cười nham nhở:“Xem thư tình hai người sến tới mức nào.haha.”

Vi không ngăn được Thiên Vũđọc nhữnglời của Hàn Duy, lòng cảm thấy vừa đau buồn vừa xấu hổ, cô liền chạyđi.

Vừa chạy được mấy bước đã đâmsầm vào ai đó, suýt ngã. Tiếng nói quen thuộc vang lên: “Lâu quá không gặp rồinhỉ?”

Bảo Nguyên nhìn Hải Vi vớiánh mắt lo lắng.

- Em bị làm saovậy?

Vi chưa kịp trả lời thì ThiênVũ chạy ra gọi lớn: “Hải Vi! Chờ tớ đã!”

Bảo Nguyên nhìn Thiên Vũ nghihoặc: “Tự nhiên sao lại gọi người ta với giọng điệu tha thiết như vậy?

- Không có gì-Thiên Vũ kéo Hải Vi đi- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.

- Cậu lại đang bắtnạt cô ấy hả. Hải Vi không phải sợ cậu ta. Có gì cứ nói với anh!- Bảo Nguyên totiếng

- Không có gì đâu.Em xong việc rồi. Em về đây. Chào anh! Chào cậu!- Vi nhanh nhảu nói.

- Đợi đã- Cả ThiênVũ và Bảo Nguyên cùng đồng thanh.

Vi quay đầu lại hỏi: “Chuyệngì vậy?”

“Để anh(tớ) đưa em (cậu) về”Cả hai người bọn họ lại cũng đồng thanh một lần nữa.

Vi cười : “không muốn đi chungvới cả 2 giống lần trước đâu. Tôi muốn về 1 mình. Cảm ơn!”

Khi Hải Vi đã yên vị trên xebus rồi thì nhận được tin nhắn của cả hai anh chàng. Thiên Vũ: “Cậu đâu cầnphải cười gượng như vậy. Đồ ngốc! Mấy dòng chữ đó chưa nói lên điều gì cả.

Bảo Nguyên: “Không gặp emthực sự là… rất nhớ!”

Hải Vi cười, không phải vuimà là cảm thấy cay đắng.

Chưa bao giờ Hàn Duy nói lànhớ mình. Ngay cả ngày gặp mặt hiếm hoi cậu ấy cũng quên. Có khi nào những mẩugiấy đó viết những suy nghĩ thật của cậu ấy? Tại sao lại làm như vậy? Tại saokhông yêu lại có thể nói lời yêu dễ dàng như thế? Tại sao?......

- Hiểu lầm! Chắc làhiểu lầm thôi, mày đừng có vội, cứ hỏi cậu ấy cho rõ đã- Mai Thu vỗ vỗ vai HảiVi nói.

- Tao cũng mong chỉlà hiểu lầm…nhưng mà…có lẽ đó là sự thật Thu ạ. Mày biết không? Bọn tao chưatừng có first kiss vậy mà trước mặt mọi người cậu ấy không ngần ngại hô hấpnhân tạo cho Phương Lan.

- Thì hô hấp nhântạo khác với kiss mà. Mày đừng suy nghĩ linh tinh. Để tao gọi hỏi Hàn Duy ngaybây giờ nhé?

- Đừng!- Vi quátlên, rồi lại dịu giọng xuống: “Tao muốn nghỉ ngơi một chút. Rồi tao sẽ hỏi.

- Ừ thôi đừng nghĩnhiều mà đau đầu. Tao thấy Hàn Duy là người tốt cậu ấy không thể lừa dối màyđâu, mày yên tâm đi.

HànDuy là người tốt. Có khi nào tốt quá, vì muốn nhường Phương Lan cho Thiên Vũnên mới mượn mình làm bạn diễn không? Tại sao đối xử với mình như thế?... Ôiđiên cái đầu mất!!!

Buổi tối Hải Vi hẹn Hàn Duyra ngoài nói chuyện. Nhưng rồi chính cô lại là người không tới chỗ hẹn. Bởi vì…

- Mai Thu chết tiệtsao lại làm đổ nước mắm lên người ta chứ?

Chả là Hải Vi vừa vót vétnhững giọt nước cuối cùng để tắm xong, đang chuẩn bị ngồi vào mâm cơm thì thìbị tạt ngay một bát nước vào mặt. Một bát nước mắm mới khổ chứ!

- Em lạy chị, tạisàn trơn quá nên bị trượt chân.huhu.Xin lỗi nha, chị đừng giận- Mai Thu lấygiấy ăn lau từ đầu xuống mặt, xuống cổ Vi .

- Chết mất thôi. Cảxóm trọ không còn giọt nước nào, làm sao tắm lại đây? Trời…. ơi!

- À. Bình nước lọccủa nhà mình còn nhiều đó. Đổ ra dùng tạm vậy?

Hải Vi nhìn Mai Thu nghihoặc: “Bữa nay sao mày có vẻ thoáng thế nhỉ? Thật là cho tao tắm nước lọc sao?”

- Đành vậy chứ biếtlàm sao được- Mai Thu nhìn lại bình nước lọc với ánh mắt tiếc nuối- Theo kinhnghiệm của tao phải 12h đêm mới có nước.

- Vậy thì tao khôngkhách sáo nữa nha.

Vi ôm bình nước vào nhà tắmvới sự giúp đỡ của Mai Thu. Không hiểu hai đứa loay hoay kiểu gì, cuối cùng cảngười và nước đều rơi xuống sàn. Hai đứa đau đớn nhìn những giọt nước quý báulênh láng trên nền gạch mà không làm gì được. May mà trong bình còn sót lại gần1 ca nước, nên Vi và Thu còn rửa qua được cái mặt. Nhưng than ôi mặt mũi củahai đứa đâu còn nguyên vẹn. Những vết xước dài thay nhau vẽ đường thẳng trên máhọ.

Hai đưa nhìn nhau ngán ngẩm.Lại gặp chuyện xui xẻo rồi! huhu

Tuy đau đớn về thể xác lẫntinh thần nhưng không vì thế mà bữa cơm của hai cô bạn thiếu đi sự nhiệt tìnhso với mọi khi. Xong bữa, hai đứa nằm lăn ra giường mệt mỏi. Mai Thu lên tiếng:

- Vậy là mày khôngđi gặp Hàn Duy nữa à?

- Gặp với bộ mặtđược vẽ hoa văn và mùi “nước hoa mắm” à?

- Huhu. Mai làm saođi học đây. Mặt mũi như thế này!

- Đeo khẩu trangvào vậy- Hải Vi thở dài

- Gọi cho Hàn Duybáo mày không đến được chưa?

- Không gọi. Khôngnhắn tin. Tao tắt máy rồi. Cho hắn đợi.

- Tại sao?

- Lần nào cũng làtao đợi hắn, lần này cho hắn biết mặt.

- Hehe. Mày ngã cóđập đầu vào đâu không thế? Sao lại trở nên ghê gớm vậy!

- Thế mà ghê gớm á?Tại tao hiền lành quá, nên suốt ngày bị Hàn Duy bắt nạt. Yêu thì tự nhiên biếtquan tâm tới đối phương. Đằng này lúc nào cũng lạnh lùng. Không yêu thì thôi.Không cần!

- Thế có lần nó muađồ ăn sáng cho bà, rồi còn kiss 1 cái vào má nữa thì sao? Không phải quan tâmà?

Hải Vi đỏ mặt. Hic. Hóa ra đãbị Mai Thu nhìn thấy hết. Giọng Vi tự nhiên trùng xuống .

- Nhưng mà…nhỡ đâutại hắn thấy ân hận nên mới làm vậy.

- Ân hận gì?

- Ân hận vì lợidụng tao…giả vờ yêu tao để qua mặt người khác

- Ây. Mày nói cứnhư kiểu Hàn Duy bị gay ấy.

“Cái gì?” Tiếng kêu thấtthanh của ai đó làm cho Hải Vi và Mai Thu đang nằm trên giường giật thót mìnhngồi dậy.

Vẫn là giọng nói đó: “Haingười vừa nói gì?”

Hàn Duy đứng trước cửa với vẻmặt tức giận, đối nghịch với vẻ dịu dàng, tươi tắn của nụ hồng trên tay.

Mai Thu không dám nán lạithêm giây phút nào, chuồn ngay sang nhà hàng xóm.

Hải Vi ước gì mình cũng cóthể chạy sang nhà hàng xóm, nhưng lại không thể. Hàn Duy đứng trước mặt cô hỏi:“Vi thực sự nghĩ Duy như thế sao?”

Tim Hải Vi đập thình thịch vìlo sợ. Những gì cô và Mai Thu vừa nói, không biết Duy đã nghe được những gìrồi.

Đang im lặng thì đột nhiênHàn Duy đưa tay ra, giọng đầy lo lắng: “Uả, mặt bị làm sao thế này?” Vừa nóivừa chạm nhẹ vào bên má bị xước.

Hải Vi lúc này mới lấy lạibình tĩnh. Mình mới là người đáng phải tức giận chứ không phải cậu ta. Trả lờicụt ngủn: “Ngã!”, rồi ngồi bịch xuống giường.

- Sao lại ngã?

- Trượt chân!

- Ngoài mặt ra cóbị thương ở đâu nữa không?

Gỉa dối! cậu đang diễn phảikhông? Hải Vi muốn hét lên như thế, nhưng lại trả lời: “Không!”

- Đang giận Duy à?-Hàn Duy ngồi xuống giường, khẽ vuốt tóc Hải Vi.

- Giận vì Duy vôtâm hả? Xin lỗi! Duy thật sự rất quan tâm tới Vi. Chẳng lẽ Vi không cảm thấy vậy?

Hải Vi im lặng, chẳng biếtphải nói thế nào. Cứ mỗi khi bực tức, thấy giọng nói nhẹ nhàng, khuân mặt đángyêu của cậu là lại mềm lòng. Không muốn làm con người ấy mất vui. Nhưng mà…

- Giải thích nhữnggì trong tờ giấy này đi- Vi đưa những tờ giấy nhớ cho Duy.

Can đảm lên Vi ơi! Lần này cóthế nào cũng phải hỏi cho tới cùng, làm cho ra nhẽ. Chuyện tình cảm không thểmập mờ được.

Hàn Duy đọc xong, quay lênnhìn Vi : “Vì mấy cái này mà giận dỗi à?”

Vi lạnh lùng: “Trả lời đi,mấy cái này là sao? Có ý nghĩa gì?”

Hàn Duy cười: “Vi nghĩ Duyviết cái gì? Chẳng lẽ Duy lại đi viết tâm sự của mình vào một tờ giấy nhớ?Hômqua Phương Lan gọi điện, nhờ dịch mấy câu tiếng việt sang tiếng anh. Cô ấy đọcnên Duy chép tạm ra giấy nhớ thôi!”

Lẽ nào lại chỉ đơn giản nhưvây? Vi vẫn còn nghi ngờ. Cô nhìn vaò mắt Duy do thám: “Xin hãy nói sự thật đi.Đừng lừa dối Vi nữa!”

- Duy nói thật mà.Chưa bao giờ Duy lừa dối Vi cả.

- Nếu bây giờ Duynói…Duy chỉ mượn Vi để che mắt mọi người. Rằng người  Duy yêu thực sự là Phương Lan. Thì Vi sẽ thathứ và giấu chuyện đó giùm Duy”.

- Trời đất! Vi đangnghĩ cái gì vậy? Thật sự không có một chút niềm tin nào vào Duy hay sao? NgườiDuy yêu thực sự, chỉ có duy nhất một người, là Hải Vi.

Hàn Duy nắm tay Vi và nhìnsâu vào mắt cô như để chứng minh điều mình nói là sự thật.

Hải Vi, tỉnh lại! Không đượctin người quá nhanh như thế. Mày phải…

Chưa kịp nghĩ tiếp mình phải làmthế nào thì mọi suy nghĩ của Hải Vi đã bị đóng băng lại. Bởi đột nhiên…độtnhiên… bờ môi của Hàn Duy chạm vào bờ môi cô.

Hậu quả là mười phút sau, HảiVi vẫn không tỉnh táo được.

Hàn Duy hơi ngượng ngùng nhìnVi hỏi: “Đã tin Duy chưa?”

Hải Vi lại càng ngượng ngùnghơn, không dám nhìn mặt cậu, cũng không trả lời. Lại đột nhiên lần nữa, lầnnữa. Và sau mỗi lần như thế Hàn Duy lại hỏi cùng một câu hỏi: “Đã tin Duychưa?”

Kiểu này chẳng khác nào épcung. Thành ra cuối cùng Hải vi đành gật đầu.

Hàn Duy vui mừng ôm Vi vào lòng:“Xin hãy luôn tin vào tình cảm của Duy. Dù có thế nào đi nữa, Duy cũng khôngbao giờ nói dối Vi đâu.”

Hải Vi đột nhiên đẩy Hàn Duyra. Miệng lý nhí nói: “Người Vi có mùi nước mắm đó…Tại Mai Thu lỡ tay đổ phải,mà…”.

Hàn Duy cười, ôm lại Hải Vivào lòng nói: “Thể nào vừa nãy có vị mặn!”

Hic. Hải Vi nóng bừng mặt vìxẩu hổ, nhưng con tim lại vô cùng hạnh phúc. Bởi cô đã cảm nhận được tình yêumà Hàn Duy dành cho mình.

Hàn Duy thất thường khônghiểu nổi. Tối hôm qua tình cảm dạt dào là thế, vậy mà hôm nay lại lạnh lùng nhưkhông. Cả ngày Hải Vi đợi tin nhắn, cuộc gọi của cậu. Đợi đến mức tức điên lên,nhưng vẫn kiên quyết không liên lạc trước với cậu ta. Cuối cùng nhớ quá, đànhvất bỏ lòng tự trọng, bấm số Hàn Duy và nhấn nút gọi. Thế mà cậu ta lại khôngnhấc máy.

- Hải Vi!

Có tiếng gọi ngoài cổng, Vimừng rỡ chạy ra. Thất vọng vì nhìn thấy Thiên Vũ với chiếc xe máy to đuỳnh của cậuta.

- Đi đằng này vớitớ một lúc.- Thiên Vũ không xuống xe, nói.

- Đi đâu?

- Cứ đi rồi khácbiết. Nhờ cậu đấy.

Nhìn ánh mắt của Thiên Vũ cóchút gì đó tha thiết Vi thấy là lạ

- Nhưng mà đi đâu,có việc gì, phải nói thì tớ mới biết chứ. Nhỡ cậu lừa tớ bán sang trung quốcthì sao?- Vi cười

- Muốn nhờ cậu mộtviệc, tin tớ thì lên xe, còn không thì thôi.

Cậu ta nhờ vả người ta mà lạidùng cái giọng hờn dỗi ấy là sao. Vi lúc nào cũng phải là người nhượng bộ.“Thôi được, chờ tớ vài phút.”

Vi vừa vào tới nhà thì nhậnđược tin nhắn của Hàn Duy: “Tớ đang có việc bận, lát nói chuyện với cậu saunhé.”

## 13. Chương 13

Khi ngồi trên xe rồi Thiên Vũvẫn không nói gì. Vi cũng chẳng thèm hỏi thêm về chuyện đó, điều cô quan tâm là: “Cậu có thấy Hàn Duy ở nhà không?”

- Hai người hếtgiận nhau rồi chứ?- Thiên Vũ hỏi

- Ừ. Hết rồi- Vicười

- Nhưng mà cậu ấycó lúc lạnh lùng lắm. Cậu có thấy cậu ấy đâu không?

- Tại nó không biếtthể hiện tình cảm thôi. Chứ nó quan tâm tới cậu nhiều lắm đấy.

- Sao cậu biết? HànDuy nói gì à?

- Ừ.

- Nói như thế nào?

- Tớ sẽ kể sau.

Thiên Vũ lại im lặng. Nhữngcơn gió vù vù thổi làm hai người khó nghe rõ tiếng nhau được, thế nên Hải Vicũng im lặng. Cuối cùng thì Thiên Vũ cũng đã dừng lại. Vi nhận ra đây mình đangđứng trước cổng một bệnh viên lớn.

- Đi thăm ai thế?-Vi ngạc nhiên hỏi

- Thăm…mẹ của HànDuy- Thiên Vũ vừa nói vừa dắt xe vào cổng.

Vi đuổi theo ngạc nhiên: “Bácấy bị sao vậy?”

Khi hai người đứng trước cửaphòng bệnh, Thiên Vũ mới nói với Hải Vi:

“Cậu phải bình tĩnh nhé. Bịtai nạn xe, có nguy hiểm đến tính mạng”

Vi lo lắng: “Thế mà Hàn Duykhông nói cho mình biết, lại bảo là có việc bận. Hóa ra là mẹ cậu ấy có chuyện.Nguy hiểm lắm à?”

- Ừ. Cậu phải hếtsức bình tĩnh, đừng quá xúc động.

- Ừ. Mình thì khôngsao, chỉ lo cho Hàn Duy…

Khuôn mặt Thiên Vũ xúc độngtới mức nhăn nhó. Vi cảm thấy mắt cậu như có nước. Lạ thật! Sao tự nhiên cậu ấylại tình cảm với Hàn Duy và mẹ Hàn Duy đến thế. Trả lời ánh mắt nghi hoặc củaVi, Vũ nói: “Thật ra…không phải mẹ Hàn Duy bị tai nạn..mà chính là nó”

“Nó là ai?” Vi bỗng lạnh hếtngười, lo lắng hỏi lại.

Thiên Vũ khẽ rơi xuống một vàigiọt nước mắt: “Là Hàn Duy!”

Hải Vi cảm thấy mọi thứ đềurất mờ ảo. Chắc chắn đây không phải là sự thật, Thiên Vũ chỉ đang đùa mình, HànDuy không sao đâu.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưngnước mắt của Hải Vi cứ thế tuôn ra. Cô chạy thật nhanh vào bên trong phòngbệnh. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy Hàn Duy.

Cậu ấy nằm trên giường, HảiVi chỉ nhận ra đôi mắt đen của cậu ấy trong một không gian toàn màu trắng. Bànghoàng nhận ra Hàn Duy đang nằm bất động, Vi đưa ánh mắt sang Bảo Nguyên như cầucứu.

Hãy nói với em là Duy khônglàm sao cả, cậu ấy chỉ ngủ thôi. Cậu ấy vẫn khỏe mạnh.

Bảo Nguyên như hiểu đượcnhững gì Hải Vi đang muốn hỏi, liền trả lời:

“Bị một tên đi xe máy đâmphải. Tình trạng không được tốt cho lắm. Em hãy nói chuyện với cậu ấy đi.Tuykhông mở mắt được, nhưng cậu ấy nghe được đấy”- Bảo Nguyên nói rồi bước rangoài, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Vậy là thật à? Là thật sao?Hải Vi không kịp suy nghĩ, chạy theo níu tay Bảo Nguyên lại: “Bác sĩ bảo thếnào? Nói rõ em nghe”

Lông mày của Bảo Nguyên nhíulại: “Anh không muốn giấu em. Vì bác sĩ nói cậu ấy chỉ còn ít thời gian nữathôi.”

“Là sao?”- Vi không muốn hiểunhững điều Bảo Nguyên vừa nói.

Bảo Nguyên lấy tay lau nướcmắt nói: “Cậu ấy không thể qua khỏi. Chỉ cầm cự được thêm một hai ngày nữathôi.”

Hải Vi òa lên khóc. Sao cóthể như thế được chứ? Mới tối hôm qua hai người còn trò chuyện suốt đêm, thế màgiờ đây…Nhất định điều này không phải sự thật, nhất định là tay bác sĩ kiachuẩn đoán nhầm. Cậu ấy nhất định không sao, nhất định sẽ sống thật lâu

## 14. Chương 14

Là thật sao? Hàn Duy sắp ra đi mãi mãi à?

Hải Vi vẫn còn bàng hoàng vì cái tin hết sức đau buồn ấy. Côngồi đó, nắm lấy tay Duy, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, trong đầu lúc nàocũng lẩm nhẩm lời cầu nguyện.

“Liệu có phép màu nào không?”- tiếng Phương Lan làm Vi giâtmình.

- Có phải cậu đang tự hỏi như thế không?- Lan nói

Qủa thật Vi đang nghĩ như vậy, nhìn khuôn mặt không có vẻ gìlà đau buồn của Phương Lan, Vi thấy hơi lạ.

- Cậu có nghĩ như thế không?- Vi hỏi lại

- Phép màu? Chẳng bao giờ có đâu- Phương Lan cười

- Cậu vẫn cười được sao?

- Tấc nhiên! Vì cậu sắp mất Hàn Duy mãi mãi rồi.

- Không đâu! Hàn Duy sẽ khỏe mạnh trở lại. Mà tớ mất thìcậu cũng mất, sao cậu có thể vui được chứ?

- À, ý tôi không phải như vậy. Lúc nãy tôi có nói với BảoNguyên và Thiên Vũ rằng Hàn Duy không sống được quá hai ngày nữa, thật ra lànói dối.

Vi đứng hẳn dậy: “Ý cậu là sao?”

- Chỉ là muốn hai người họ biết yêu quý Hàn Duy hơn thôi.Chứ thực ra, Duy không đến nỗi nguy kịch như vậy.

- Cậu nói rõ dàng đi- Hải Vi hồi hộp, nửa mừng, nửa sợmình mừng hụt.

- Hàn Duy tạm thời chưa nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cầnphẫu thuật thành công, thì cậu ấy sẽ khỏe lại.

- Thật hả. Khi nào phẫu thuật, nhất định thành công chứ?

- Đây mới chính là tin buồn cho cậu nè. Hai ngày nữa HànDuy sẽ bay qua Mỹ làm phẫu thuật . Sau phẫu thuật, cậu ấy sẽ phải ở lại đó đểđiều trị một thời gian dài. Nhưng cậu yên tâm, bác sĩ nói ca phẫu thuật nàychắc chắn sẽ thành công.

Hải Vi vui mừng quá, nước mắt lại trào ra, cô thút thít nói:“Vậy là tốt rồi!”

- Với cậu thì chưa chắc đâu. Nghe nói quá trình điều trịphải kéo dài tới hàng năm, thế nên Duy chắc chắn sẽ phải định cư ở Mỹ. Thế nêntôi mới nói, cậu sẽ mất Duy mãi mãi.

- Chỉ cần Duy mạnh khỏe là tớ mừng rồi. Chẳng mong gìhơn!

Thật lòng lúc này Hải Vi nghĩ vậy.

Chỉ cần biết cậu ấy mạnh khỏe, thì mình có thể đợi bao nhiêunăm cũng được

“Hàn Duy tỉnh rồi”. Tiếng Bảo Nguyên hô vang làm cho Vi giậtmình tỉnh giấc, thì ra cô đã thiếp đi 1 lúc trên ghế đá. Vi chạy như bay vàophòng bệnh, nước mắt vui mừng rơi trong gió.

Mọi người đều xúm quanh Duy. Còn cậu thì đưa mắt nhìn mọingười một lượt, rồi nở nụ cười.

- Vẫn còn cười được. Vây là tốt rồi- Bảo Nguyên mừng đếnnỗi đấm vào vai Thiên Vũ một cái thật mạnh, khiến Vũ bất ngờ bị xô, ngã xuốngsàn nhà.

Bởi vì Phương Lan chưa nói cho hai anh của Hàn Duy biết sựthật, nên cả hai người họ đều hết sức xúc động. Thiên Vũ nước mắt lưng tròng,vội vàng đứng dậy. Bảo Nguyên cũng không kìm được lòng, nước mắt rơi lã chã.

Hải Vi và Phương Lan sắp khóc tới nấc lên thì bị Hàn Duyngăn lại.

- Tôi vẫn khỏe mạnh mà, khóc lóc gì chứ, mọi người bị làmsao thể?

Sau câu nói của Duy, tất cả đều òa lên khóc như những đứatrẻ. Chỉ có Duy là cười, nói:

- Hai cái bà mít ướt này đã đành, hai anh có phải đàn ôngkhông thế?

Bảo Nguyên lúc này đã kìm được xúc động, lại gần Hàn Duy:

- Em thấy thế nào? Mệt lắm không? Có muốn ăn gì không.Đừng nói mà mệt đó.

Hỏi rõ nhiều mà lại bảo người ta đừng nói, Bảo Nguyên thậtlà…

Thiên Vũ cũng tiến lại, nắm lấy tay Hàn Duy nói: “Em thíchgì, cứ nói với anh, từ giờ anh sẽ nghe lời em.”

- Em sắp khỏe rồi, mọi người đừng lo- Duy thều thào nói.

- Ừ, em nhất định khỏe lại, cứ yên tâm, bác sĩ ở đây rấtgiỏi, đến cả AIDS người ta còn chữa được nữa là- Nguyên nhấn mạnh.

- Ừ, bác sĩ nói, em thích gì thì cứ làm nấy, không cầnkiêng gì cả, em muốn gì cứ nói với anh- Thiên Vũ hết sức tình cảm

Hàn Duy cười nhưng nước mắt lại tự nhiên trào ra:

- Hai người đừng có sến như vậy được không. Có phải haingười đang bong gió nói em bị bệnh nan y không đấy?

- Bọn anh đâu nói thế- Thiên Vũ và Bảo Nguyên đồng thanh.

Rút cuộc Phương Lan không chịu nổi nữa, đành giải thích tìnhtrạng của Hàn Duy cho Bảo Nguyên và Thiên Vũ biết. Tấc nhiên là cả Hàn Duy cũngbiết nữa.

Hải Vi để ý biểu hiện của Hàn Duy, xem cậu đón nhận tin nàynhư thế nào. Nhưng khuôn mặt cậu chẳng bộc lôc bất cứ điều gì, có vẻ như thảnnhiên chấp nhận.

- Phẫu thuật thành công rồi phải điều trị lâu vậy sao?-bảo Nguyên thắc mắc.

- Lâu cũng được, cốt cậu ây khỏe mạnh. Một hai năm cónhằm nhò gì.- Thiên Vũ phấn chấn nói.

- Đúng vậy. Cậu nhất định sẽ khỏe lại. Đừng lo lắng nhé!-Hải Vi động viên

Duy nhìn Vi, ánh mắt như có điều gì muốn nói, nhưng cậu lạiim lặng.

Hải Vi muốn nói với Hàn Duy rằng cậu không phải lo gì cả, cốgắng chữa bệnh cho khỏi. Cô có thể chờ cậu bao lâu cũng được. Nhưng vì có đôngngười ở đây, nên Vi không dám nói.

Trong phòng bệnh lúc nào cũng có Phương Lan túc trực, thànhra Vi chẳng có cơ hội nào để ở riêng với Duy cả. Có rất nhiều điều muốn nói màlại phải nén ở trong lòng, thực sự rất khó chịu.

Đến giờ ăn trưa, Thiên Vũ mang cháo tới, nói Hải Vi ở lạivới Hàn Duy, còn cậu với Phương Lan đi ăn trước.

Hải Vi mừng vui, điều cô mong đợi đã đến. Nhưng…Hàn Duy lạinhất quyết đòi Phương Lan ở lại đút cháo cho mình, nói Hải Vi đi ăn trước.

Hải Vi không hiểu, lẽ nào vì lo lắng cho cô, sợ cô đói màcậu ấy sử xự như vậy?

Thời gian được ở bên Hàn Duy càng ngày càng rút ngắn. Hải Vicảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Sắp phải xa nhau rồi, không biết khi nàomới được gặp lại. Vậy mà trông Hàn Duy lại khá vui vẻ, cứ như chăng quan tâmđến sự chia xa ấy.

## 15. Chương 15

Buổi tối, vẫn là Phương Lan bón cháo cho Hàn Duy theo yêu cầu của cậu, Hải Vi bắt đầu cảm thấy không ổn, có cảm giác mình là người thừa trong không gian ba người này vậy, cô lặng lẽ bước ra ngoài.

Bầu trời đêm nay không có trăng cũng không có sao, chỉ là một màu đen kịt. Những làn gió thi nhau ùa về, bỡn cợt những cành cây không lá. Hải Vi ngồi trong khuôn viên bệnh viện, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, lòng cũng lạnh không kém.

Hết ngày mai là rời xa rồi, có khi nào như Phương Lan nói: Rời xa mãi mãi. Cậu thật sự sẽ thay đổi sao, sẽ không cần tôi nữa? Mới hôm qua còn tình cảm thế kia mà, hay vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến cậu? Tình cảm dành cho tôi đã bị đóng băng lại ở một nơi nào đó trong trí óc của cậu? Cậu có biết, tôi sẵn sang đợi cậu 1 năm, 2 năm, hay cả đời này không?

- Em vào trong đi, ngồi ở đây lạnh lắm đó- Bảo Nguyên nhẹ nhàng tới gần Hải Vi nói

- Em muốn ngồi đây một chút

- Để làm gì? Không phải bây giờ em nên quý trọng thời gian ở bên Hàn Duy à? Còn có thời gian để mà buồn bã nữa sao?

- Không phải!- Hải Vi nhìn Bảo Nguyên e dè nói- Em có cảm giác, Hàn Duy không muốn ở gần em.

- Suy nghĩ vớ vẩn! Chắc tại Duy không muốn em trông thấy bộ dạng bây giờ của nó thôi. Chắc cu cậu sợ e chê nó xấu xí ấy mà. Đừng lo nghĩ vớ vẫn, vào thôi- Bảo Nguyên kéo tay Vi đứng dậy.

- À mà! Lúc trước là anh lấy máy của Hàn Duy nhắn tin cho e à?

- Không! chưa bao giờ? Nhắn gì cơ?

- Lúc Thiên Vũ đến đón em tới bệnh viện ấy, e có nhận được tin nhắn của Hàn Duy, nội dung là cậu ấy đang có việc bận lát nói chuyện sau.

- Uả, vậy chắc là Phương Lan nhắn rồi, vì cô ấy là người đưa Duy tới viện mà. Thôi, vào phòng đi.

Hải Vi, Bảo Nguyên mới vào tới cửa đã nhìn thấy Phương Lan và Hàn Duy đang nói cười với nhau. Họ say mê tới mức không để ý có người bước vào.

Cảnh tượng đó làm cho Hải Vi không thể bước tiếp. Ánh mắt của Hàn Duy nhìn Phương Lan có phải rất lạ không? Lẽ nào điều Vi lo sợ là đúng.

- Thiên Vũ đâu rồi?- Phương Lan hỏi khi nhìn thấy hai người bước vào.

- Hỏi Thiên Vũ làm gì? – Hàn Duy bất ngờ hỏi lại Phương Lan

- Muốn nhờ cậu ấy đưa về nhà một lát

- Cậu phải ở đây với tớ chứ?

Câu nói của Duy làm cả ba người còn lại trong phòng đều sững sờ. Bảo Nguyên mau chóng nói

- Hải Vi tối nay sẽ ở lại với em rồi, cho Phương Lan về nhà nghỉ đi, cô ấy cũng mệt rồi.

- Thôi, anh chở Vi về giùm em

Câu nói của Duy làm Vi như đông cứng lại. Cô muốn được ở lại, muốn được nói chuyện riêng với cậu, vậy mà cậu lại không muốn.

- Mình muốn ở lại- Vi lấy hết can đảm nói.

- Không cần đâu, có Phương Lan là đủ rồi.- Hàn Duy lạnh lùng nói

Câu nói này chính thức hạ gục Hải Vi. Phải cố gắng lắm Vi mới thốt lên được

- Ừ. Mình về, cậu giữ gìn sức khỏe nhé- Nói rồi quay đi thật nhanh, sợ rằng ai đó nhìn được những giọt nước mắt đang trực rơi xuống.

Vì sự lạnh nhạt của Hàn Duy mà Hải Vi không dám cố thủ ở bệnh viện chăm sóc cậu, đành đi học như thường lệ.

Lớp học trong giờ ra chơi hôm nay cỏ vẻ tĩnh lặng hơn mọi khi. Hải Vi đem những nỗi phiền lòng của mình về Hàn Duy ra tâm sự với Mai Thu và Vân Oanh.

- Bọn mày nói xem, thái độ Hàn Duy như thế là sao đây?- Hải Vi thở dài nhìn ra xa xăm hỏi .

Vân Oanh từng trải nói:

- Trong trường hợp này có hai khả năng: Một là Hàn Duy không muốn mày chờ đợi, sợ mày lãng phí thời gian tuổi trẻ vì nó. Hai là Hàn Duy thực ra đã mắc bệnh nặng không qua khỏi, sợ mày đau buồn. Vậy nên nó tìm cách chia tay với mày.

Mai Thu quát Vân Oanh:

- Ngộ phim Hàn Quốc hả mày. Theo tao có thể là Hàn Duy đã bị chấn thương đầu, nên hiện giờ nó quên mất ký ức về quãng thời gian nó yêu Hải Vi. Nhưng mà chỉ cần đầu nó va đập lại, rồi nó sẽ nhớ ra thôi Vi ạ.

Oanh gõ đầu Thu một cái: “ Va cái đầu mày ấy. Thế này còn quá cả phim Hàn Quốc ấy chứ!”

- Tớ lại nghĩ có thể Hàn Duy không chắc chắn mình có qua khỏi hay không, nên đành nuốt nước mắt vào trong quyết định chia tay Vi. Với tình yêu cao thượng mong người yêu mình không phải buồn khổ- tiếng con gái vang lên

- Đúng vậy! Tớ cho rằng quyết định chia tay Vi, Duy cũng rất đau khổ, nhưng cậu ấy nghĩ rằng nếu cậu qua khỏi thì sẽ quay lại chinh phục Vi một lần nữa. Nếu không thì đành ôm tình yêu câm lặng ra đi để Vi khỏi đau lòng.- tiếng một con gái khác đầy cảm xúc.

Hải Vi, Vân Oanh, Mai Thu chưa hết ngạc nhiên vì mấy cô bạn ngồi sau nghe lén câu chuyện của mình rồi phát biểu, thì lại có tiếng con trai vang lên.

- Con gái các cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Làm gì có tình yêu cao thượng như thế. Tớ đây chắc chắn rằng Hàn Duy vốn có ý định sẽ định cư tại Mỹ, nên không muốn Vi mất công chờ đợi- hóa ra là tên lớp trưởng nói

- Tớ thì cho rằng Duy không chắc chắn về tình cảm của hai người. Hắn nghĩ sau vài năm xa cách biết đâu Vi hoặc hắn thay đổi. Như thế thì mất công hứa hẹn mà không giữ được lời. Nên tốt nhất là cứ chia tay chấm dứt trước- một bạn trai khác góp ý.

- Tôi lại thấy, Hàn Duy vẫn còn đang phân vân, chưa đưa ra quyết định cụ thể, vì thế mà tránh mặt Hải Vi.

Câu góp ý cuối cùng không chỉ làm Hải Vi mà còn làm cả lớp bất động mất mấy giây, vì đó chính là giọng cô giáo dạy văn. Hóa ra trong lúc Vi tâm sự chuyện với hai con bạn thì mấy đứa bàn sau xúm xít lại nghe chuyện, cuối cùng kéo theo sự chú ý của cả lớp. Cô giáo dạy văn vì dạy hai tiết liền kề nên ngồi đó cũng nghe hết câu chuyện.

Hải Vi xấu hổ đến nỗi không còn tâm trí học hành nữa, đành nói dối bị mệt, xin cô giáo cho nghỉ tiết.

Trên sân thượng lạnh ngắt, Hải Vi ngồi tựa người vào tường, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Cô cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Buồn cũng có, vui cũng có. Buồn thì là hiển nhiên rồi, nhưng vui là bởi vì trong những lời nhận xét của các bạn vừa rồi, không ai cho rằng Hàn Duy vì yêu Phương Lan mà đối xử với cô như thế.

Có nghĩa là tình cảm mà Duy dành cho mình không thay đổi, chỉ có điều cậu ấy đang lo lắng cho tương lai của hai đứa mà thôi. Mình nhất định không thể để sự chờ đợi của mình làm gánh nặng cho cậu ấy được. Cố lên Vi, mày đừng mãi mềm yếu như thế này nữa. Phải cho Hàn Duy thấy mày thực ra là một người cực kỳ cứng rắn.

Vi lấy tay lau sạch nước mắt, đang định quay lại lớp học thì trông thấy Thiên Vũ bước tới.

- Người nổi tiếng, ở đây làm gì?- Thiên Vũ nói, ngồi xuống bên cạnh Vi.

- Sao cậu lại ở đây? Không phải phụ Phương Lan chăm sóc Hàn Duy à?- Hải Vi hỏi

- Nó bắt tớ đi học đấy chứ, cả Phương Lan nó cũng không cho ở lại. Bảo có cô y tá riêng chăm sóc là được rồi. Không muốn bị làm phiền.

- Cậu ấy thế nào rồi?

- Vẫn ổn, như hồi sáng lúc cậu ở đó

- Ừ. Mà sao cậu trốn học lên đây hả?

- Sau khi nghe các bạn trong lớp xôn xao về chuyện tình của cậu, tớ đoán cậu đang ở trên này?

- Ôi trời không chỉ cả lớp mà cả trường đều biết chuyện của tớ rồi sao?Huhu

- Thế mới nói, chúc mừng cậu đã trở thành người nổi tiếng.

Thời gian trôi thật nhanh, đã ba mùa đông trôi qua kể từ ngày Hàn Duy sang Mỹ và mùa đông thứ tư lại sắp về.

Hôm nay là một ngày trọng đại. Hải Vi lần đầu được trang điểm một cách kỹ lưỡng như vậy, nhìn vào gương cảm thấy đã tâm đắc, cô cùng mọi người bước ra ngoài.

Một toán gồm sáu cô gái, năm cô ăn mặc giống nhau, cô còn lại diện một bộ trang phục đặc biệt hơn, đẹp hơn những người kia. Vì hôm nay chính là ngày cưới của cô ấy mà lại.

Hải Vi mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi, tâm trạng vô cùng hồi hộp, bước đi cùng với năm cô gái.

Trên thảm cỏ xanh, những bàn tiệc đã được bày biện thịnh soạn, các bàn tiệc được bố trí nằm cân đối hai bên, dành lối đi chỗ giữa cho cô dâu. Phía đó không xa ở chính giữa đã thấy chú rể với khuôn mặt nửa cười nửa lại ngại ngùng, trông rất đáng yêu! Bên cạnh anh là năm chàng phù rể ăn mặc chỉnh tề, tay mỗi người đều cầm một bó hoa, nhỏ hơn bó hoa trong tay chú rể.

Chặng đường cô dâu cùng đoàn phù dâu của mình tới chỗ chú rể không xa, vậy mà Hải Vi cảm thấy họ đi khá lâu mà chưa tới đích. Cũng bởi vì, biết bao con mắt của những vị khách đang đổ dồn vào họ, Vi thấy rất ngại ngùng nên mới có cảm giác như vậy.

Cuối cùng cũng tới nơi, Vi thở phào một cái.

Bảo Nguyên trong bộ vest đen, cà vạt màu xanh nước biển, đứng bên cạnh cười, nói thì thầm với Vi: “Hôm nay em rất đẹp!”

Hải Vi đáp lại: “Cảm ơn. Trông anh cũng rất bảnh đấy!”

- Vậy thì hai ta hẳn là rất đẹp đôi rồi.

Bảo Nguyên nói, anh định trao hoa cho Vi thì bị ngăn lại. Thiên Vũ đẩy Bảo Nguyên ra nói:

- Anh về chỗ của mình đi chứ, đây vốn dĩ là chỗ của em mà

- Chỗ nào mà chả vậy- Bảo Nguyên chưa muốn lui về nhưng nhìn ánh mắt của Thiên Vũ, anh không dám đùa nữa, đành quay trở về vị trí phù rể của mình, đứng ngang hàng với Vân Oanh và trao hoa cho cô.

Thiên Vũ lúc này lại cười tươi, trao hoa cho Hải Vi : “Trông cậu rất xinh!”

Hải Vi vẻ mặt nghiêm túc: “Câu này tớ nghe mọi người nói nhiều rồi. Cậu hôm nay trông chững chạc hơn đấy nhỉ?”

- Theo tớ hiểu thì đây là một lời khen.

- Cậu cũng có thể hiểu là tớ đang chê cậu già- Hải Vi cười

Bảo Nguyên đứng phía sau í éo: “Đến mục chú rể trao nhẫn cho cô dâu rồi kìa!”

Hải Vi và Thiên Vũ cùng nhìn vào người dẫn chương trình, anh ta đang trịnh trọng tuyên bố cô dâu và chú rể chính thức thành vợ chồng.

- Cảm động thế cơ à?- Thiên Vũ hỏi khi nhìn thấy mắt Vi đẫm nước.

- Tấc nhiên rồi. Cuối cùng cũng đến ngày này.

Mai Thu trong bộ váy màu hồng giơ bàn tay trái lên, rồi quay về phía Hải Vi và Vân Oanh, như để khoe với hai cô bạn: “Nhìn nhẫn cưới của mình nè!”, nhưng mắt cô đẫm lệ không nói được lời nào.

Hải Vi lẩm bẩm: “Khóc hỏng hết son phấn bây giờ!”

- Còn cậu tới khi nào mới cho chúng tôi được ăn cỗ đây.- Thiên Vũ lên tiếng, cắt đứt dòng cảm xúc của Vi

- Mới 25 tuổi mà, dại gì đeo gông vào cổ.

Mai Thu kia, rõ dàng bảo 27 tuổi mới lấy chồng, thế mà mới 25 đã lên xe hoa, bỏ bạn bỏ bè. Người ta cưới thường thích mặc váy màu trắng, thế mà nó lại thích mặc màu hồng, bảo “thế cho nó nổi bật”. Nhưng xem ra nó đúng, màu hồng làm nổ nổi bật hẳn.

Hải Vi, Vân Oanh, Thiên Vũ, Bảo Nguyên ngồi cùng một bàn tiệc. Cả bốn người sốt ruột đợi người ngồi cùng bàn đến.

Vân Oanh than thở: “Sao lúc nào cũng bắt người khác đợi vậy. Cậu ta không đến được thì ở nhà luôn đi. Không có gì bực bằng ngồi trực nồi cơm.”

Hải Vi nhìn đồng hồ: “Công việc của cậu ấy bận mà, thông cảm đi”

Thiên Vũ cũng bênh vực: “Người ta từ Mỹ trở về, phải vất vả lắm mới tạo dựng được sự nghiệp, nên không trách được.”

Bảo Nguyên cãi lại: “Ai ở đây mà không chịu vất vả chứ. Nói vậy cũng nghe được.”

Mọi người đều quay lại nhìn Bảo Nguyên, ngụ ý như hỏi: “anh mà cũng phải chịu vất vả cơ á?”

Cuối cùng nhân vật được mong đợi cũng đến. Vừa bước vào bàn ăn, lên tiếng xin lỗi rối rít, mời mọi người ăn, và gắp lia gắp lịa. Dù đói nhưng ai cũng ngạc nhiên đến nỗi chỉ nhìn nhân vật ấy mà không ăn được.

Vân Oanh bức xúc: “Đợi cậu gần tiếng, thế mà cậu tới nói có 3 giây đã lao đầu vào ăn trước, không đợi ai.”

Nuốt nốt miếng ăn đang ăn dở, uống một ngụm nước cho trôi thức ăn, Phương Lan ngẩng đầu lên nhìn mọi người một lượt: “Vậy mọi người ăn đi.”

Vừa dứt lời đã thấy mọi người cắm cúi gắp, không ai nói một lời, chỉ trừ Hải Vi đang trầm ngâm suy nghĩ:

“Bàn ăn này làm cỗ cho sáu người, vậy mà ở đây lại chỉ có năm, thiếu mất một người. Gía mà cậu ấy cũng có mặt ở đây, thì tốt biết mấy!”

Buổi tối, Hải Vi nằm trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng quen thuộc, mà lòng cảm thấy khá xa lạ . Trước kia có hai người, một người luôn có bao câu chuyện để nói, làm cho căn phòng lúc nào cũng rộn dàng âm thanh.

Giờ đây trống vắng quá! Mai Thu- Người bạn gắn bó với Hải Vi suốt từ thời sinh viên cho tới bây giờ đã lấy chồng, để lại Hải Vi một mình cô độc.

Những lúc buồn như vậy. Vi lại mang chiếc hộp gỗ của mình ra, lục lọi những đồ kỷ niệm trong đó, và không quên mang một lá thư ra đọc. Đó là thư của Hàn Duy, một lá thư dài gần năm trang giấy. Trong đó cậu có ghi lại những cảm xúc của mình về những kỷ niệm mà cậu đã có với Hải Vi. Trong đó có một kỷ niệm mà Vi rất bất ngờ. Hóa ra anh chàng đó không phải là Bảo Nguyên như cô đã nghĩ:

“ Kỷ niệm đó có lẽ là đẹp nhất đối với tụi mình nhỉ. Duy nhớ hôm đó Vi mặc một bộ váy màu trắng, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che nửa mặt. Chắc Vi thắc mắc tại sao lúc đó Duy lại nhận ra Vi đúng không? Đơn giản là lúc Vi bỏ mặt nạ ra, Duy đứng gần đó rồi đi theo Vi tới chỗ đài phun nước thôi. Lúc nhảy với Vi, Duy cảm giác như mình là một hoàng tử đang được nhảy với công chúa xinh đẹp, giống như trong một câu chuyện cổ tích nào đó. Khi nhảy xong lại thích chơi trò bí hiểm, Duy trốn đi, để Vi lại một mình.

Kỷ niệm đẹp như thế, vậy mà chỉ vài hôm sau Duy lại quên mất. Để rồi mãi sau này mới đột nhiên nhớ lại được.

Lúc đó Duy mới thấy lạ lùng, tại sao mình có thể quên được việc có ý nghĩa như thế? Giờ thì chắc Vi cũng đã biết, căn bệnh dở hơi ấy làm cho Duy như vậy. Khi biết bệnh không chữa được, Duy cảm thấy rất buồn. Tình yêu của chúng ta mới vừa chỉ bắt đầu, vậy mà lại phải kết thúc. Cái hối tiếc nhất của Duy lúc bấy giờ là lẽ ra không nên theo đuổi Vi, cứ giữ tình cảm ở mức bạn bè bình thường, vậy thì Vi sẽ không phải buồn đau khi mà Duy ra đi. Vi biết không? Cảm giác biết rõ một người vẫn đang đợi chờ mình, nhưng bản thân lại không thể trở về được, thực sự rất đau khổ.

Nhưng giờ đây, sau ba năm xa Vi, Duy không còn hối tiếc nữa. Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua gian khó, khổ đau mới được hưởng hạnh phúc. Duy đã gây ra vết thương lòng cho Vi, khiến Vi chịu đau khổ, vậy thì sau này Vi sẽ không còn phải đau buồn về chuyện tình cảm nữa, nhất định sẽ được hạnh phúc.

Duy biết Vi vẫn còn buồn về chuyện của chúng ta. Nhưng chuyện buồn nào rồi thời gian cũng làm nó phai nhạt thôi. Vi hãy tin vào điều đó và can đảm bước trên con đường tới hạnh phúc mới nhé. Đừng buồn cho Duy, Duy cũng đang trên đường tới hạnh phúc đây. Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Tạm biệt người yêu đầu và cũng là người yêu cuối của tôi!”

Hải Vi nhận được lá thư này vào mùa xuân năm nay, lúc mà Hàn Duy bệnh nặng và qua đời. Cô không được gặp để nói lời tạm biệt với cậu. Phương Lan đã đưa cho cô lá thư này và nói rằng thực ra Hàn Duy đã nhờ cô ấy nói dối về bệnh tình của mình. Tất cả chỉ là muốn cho Vi có thời gian để dần quên đi cậu ấy.

Hàn Duy có lẽ không biết, khi cậu ở bên Mỹ gọi điện về cho Vi và kể rằng cậu rất thân thiết với một cô bạn gái, rồi cậu thích người con gái đó, yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, sẽ định cư ở Mỹ và không trở về nữa, bất kể là khi nào sau khi nghe những tin ấy, Hải Vi vẫn quyết định chờ đợi cậu. Và cho tới bây giờ, nước mắt của Hải Vi vẫn đang rơi vì nhớ cậu.

........HẾT...........

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/lai-gap-con-nha-giau*