Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Table of Contents

# Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) “Anh ghét nhìn thấy em trong vòng tay người khác, vì khi đó họ đang ôm cả thế giới của anh!” |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/giau-anh-vao-trong-noi-nho-cua-em-di*

## 1. Chương 1 : Anh Em Họ

Chương 1

Anh em họ

“Anh ghét nhìn thấy em trong vòng tay người khác, vì khi đó họ đang ôm cả thế giới của anh!”

Không ai biết rằng ngay dưới vách núi đá vôi nhô ra biển này có một bãi đá nhỏ, có mấy mỏm đá nhô lên. Khôngbiết qua bao nhiêu thời gian, thiên nhiên mới tạo ra được một kì quannhư thế? Nó làm cho núi đá trông giống như bị khoét vào một khoảng vuông vắn ngay dưới chân. Thoạt nhìn, trông nó giống một cái cửa hang vớitrần cao, bằng phẳng. Khi thủy triều lên, toàn bộ nơi này ngập trongnước biển. Khi nước rút, bãi đá nhô lên, tạo thành một chỗ nghỉ ngơituyệt vời cho những người thích thám hiểm qua đây.

Thiên Anh phát hiện ra hõm đá thú vị này nhờ một lần chèo thuyền lần theo dấu con voọc đầu vàng già đang bịthương ngang qua. Về sau, mỗi lần rảnh rỗi, anh thường một mình đến đâyngồi đọc sách hoặc câu cá. Nó trở thành chỗ trốn lý tưởng của anh.

Thiên Anh làm trong Ban bảo vệ khu dựtrữ sinh quyển Cát Bà này đã được hơn 5 năm. Trước đó, anh từng là mộtbác sĩ trong một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Vì yêu thích nơi này mà anhquyết tâm ở lại, vừa nghiên cứu hệ sinh thái của Cát Bà, vừa mở mộtphòng khám nhỏ phục vụ dân trong vùng. Có điều, sau khi đến đây, côngviệc chủ yếu của anh không phải làm khám bệnh nữa, mà là bác sĩ thú ykiêm bảo vệ nhặt rác. Thiên Anh ngày càng không hài lòng với việc dukhách đến tham quan rừng xả ra khá nhiều rác. Nếu không thu nhặc thườngxuyên, chẳng mấy chốc quang cảnh tự nhiên ở đây sẽ mất đi vì ngập trongrác thải. Chưa kể đến việc nạn săn bắt động vật quý hiếm bất hợp pháp đã khiến cho nhiều loài biến mất, hoặc lẩn tránh lên các vách núi cao cheo leo, nơi con người khó mà đặc chân đến được.

Ít ai biết được rằng người mà họ hay gọi là bác sĩ Bạch là một chàng trai Hà Nội chính gốc. Hơn nữa, anh còn làcon của một thế gia vọng tộc, có sức ảnh hưởng rất lớn. Chàng trai cóvóc dáng cao lớn, đôi mắt hiền hậu ấy được ông trời ban cho một đôi taythiên tài mà bất kì bác sĩ nào theo ngành giải phẫu đều mơ ước. Thếnhưng, đôi tay thiên tài ấy giờ đây đầy vết sẹo ngang dọc do đi rừng,chai cứng lại. Bỏ mặc đôi mắt đầy nước mắt vì xót xa của mẹ, Thiên Anhvẫn vững vàng giữ lập trường của mình. Anh không muốn cuộc sống bị sắpđặt bởi những trưởng bối trong gia đình, mà luôn khao khát tự mình baylên, tự mình tạo ra cuộc sống cho bản thân. Nhìn anh giờ đây đã khôngcòn nét thư sinh yếu đuối như những ngày đầu nữa, mà giống hệt một chàng trai vùng biển. Nước da anh cũng sạm lại, ngấm đẫm vị mặn mòi của gióvà nước Cát Bà.

Thủy triều bắt đầu lên cao, Thiên Anhthu cần câu lại, thả đám tôm và cá nhỏ xuống biển rồi lên thuyền con trở về. Hôm nay anh có một cuộc hẹn thú vị nên phải về sớm hơn thường lệ.

Không cần lên tiếng hỏi cô y tá, anhnhận ra khách của mình đã tới, ngay khi vừa trông thấy một vali lớn đểchình ình ở giữa phòng. Rồi anh nghe có tiếng nói chuyện oang oang ởtrong phòng của mình:

-Mày đùa hả Vincent? Cái bộ dạng của mày mà chịu trói chân ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó hả?

-...

-Tao về thì về thôi, chứ bà già đừng hòng ép tao lấy vợ. Tao đang ở ngoài Cát Bà.

-...

-Chừng vài tuần. Hết cái chơi thì tao chuồn lên chỗ mày.

-...

-Ha ha. Tao chỉ tò mò xem ông thày nào cao tay điệu được thằng như mày lên đó thôi.

-...

-Vậy đi, tao có việc rồi, tao sẽ gọi lại sau nhé!

Thấy Thiên Anh bước vào, gã trai đang ngồi vắt chân đong đưa trên ghế thong thả cúp máy, rồi giơ tay lên chào anh đầy kiểu cách.

-Cậu ở đây cũng thật an nhàn nhỉ?- Người đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cười thích thú.

Mặc dù người đó để tóc dài hơn, ăn mặctrau chuốt đúng kiểu cách của một công tử được nuông chiều, nhưng nếunhìn kĩ có thể nhận ra anh ta và Thiên Anh khá giống nhau.

Người này là Thiên Nguyên, em họ củaanh. Mặc dù là anh em họ nhưng do bằng tuổi, lại cùng học với nhau từnhỏ nên hai người xưng hô như bạn bè bằng vai phải lứa. Thiên Anh ngồixuống ghế, điềm nhiên hỏi lại:

-Cậu về đây, còn em gái tôi ai trông?

-Trời đất. Con bé đó nó còn chưa quản tôi là may cho tôi lắm rồi. Nó đúng là ghê gớm và quái chiêu mà.

Thiên Nguyên rụt cổ, lè lưỡi khi nghĩđến bà chị họ tinh ranh, cũng chính là em ruột của Thiên Anh. Thiên Anhkhẽ cười, không cần hỏi anh cũng biết Nguyên ở với em gái mình chắc đãchịu không ít thiệt thòi. Ngay từ bé em gái anh đã bộc lộ tính ngangngạnh, ma quái và nghịch ngợm như con trai rồi. Nói là Nguyên quản lýnó, nhưng 10 phần thì có đến 7, 8 phần là Nguyên bị bà chị họ bắt nạt.

-Tôi nghe nói mẹ cậu gọi cậu về lấy vợ?- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-Ha ha, ép được tôi lấy vợ thì đã khôngđể đến bây giờ.- Nguyên cười- Tôi quyết định ở lại đây vài tuần, cũnglâu rồi anh em mình không gặp nhau mà.

-Được thôi.

-Tôi ra khách sạn đặt phòng đã. Cho tôi mượn con xe của cậu.

-Không vấn đề gì.- Thiên Anh lôi từ ngăn kéo ra một chùm chìa khóa, đáp cho Nguyên- Dù sao tôi cũng ít dùng đến nó.

-Mà cậu vẫn đua xe đấy à?

-Thỉnh thoảng thôi. Về khách sạn đi rồi quay lại đây, tối nay tôi và cậu làm một bữa nhậu.- Thiên Anh dặn dò.

Bước ra đến cửa, chợt nhớ ra, Nguyên quay lại cười đầy láu cá:

-Mà hình như người của hội đua xe có thẻ VIP ở khách sạn mà, cho tôi mượn luôn đi, tiết kiệm được kha khá mà.

Thiên Anh lắc đầu cười khổ rồi quay vàotrong. Lát sau, anh mang ra một tấm card màu đỏ, trên in chữ VIP rất to, đưa cho cậu em họ, nói tiếp:

-Đây, dù sao tôi chũng chẳng dùng đến nó bao giờ.

-He he, thanks.

-Vứt thứ tiếng tây nửa mùa của cậu đi. Nhanh đó, 7 giờ quay lại đón tôi.

-OK.

Thiên Nguyên xách chiếc vali ra ngoài, trước khi đi còn kịp buông vài câu chọc ghẹo cô y tá làm cô này đỏ bừng cả mặt.

\*\*\*

Ung dung ngồi sau tay lái của chiếcPorcshe màu xanh lam tuyệt đẹp, miệng khẽ huýt sáo một cách nhàn nhã,Thiên Nguyên khẽ cười thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt khó coi của mẹ và“cô dâu” chưa biết mặt của mình. Là người có tư tưởng tự do, lại ở nướcngoài trong thời gian dài nên Nguyên không ưa gì kiểu hôn nhân được sắpđặt này. Anh tôn thờ tuyệt đối chủ nghĩa độc thân, cần thì kiếm một vàicô nàng vui vẻ là được, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lập giađình.

Tối nay theo sự sắp xếp của mẹ, Nguyênphải đi gặp gia đình cô gái (và cả cô ta) mà theo lời bà thì đã được chỉ định từ thời ông nội anh, mặc dù Nguyên chưa một lần gặp mặt. Nguyêntrốn đi thế này kiểu gì cũng làm mẹ giận điên lên, nhưng anh biết mộtthời gian rồi sẽ lại đâu vào đấy, khi mà bà không chịu nổi nỗi nhớ cậucon quý tử của mình. Nguyên tự đắc với ý nghĩ đó nên phấn khích tăng tốc xe lên cao hơn.

Chiếc xe đua thể thao này có tên làSaphia- tên của một loại đá có màu tương tự. Trong trào lưu chơi xe thểthao mới manh nha ở Việt Nam, thì nó là một trong những chiếc xe đẳngcấp nhất hiện nay. Nếu như không tính Windy vốn thuộc về một tay đua cựphách người Thụy Sĩ thì Saphia có thể được tính là số một. Ngoài khảnăng tăng tốc kinh hoàng vốn là truyền thống của các dòng xe Porsche ,Saphia còn mang một vẻ đẹp mê người. Chỉ cần nhìn xe cũng đủ biết ngườichọn nó tinh tế đến cỡ nào. Và quả thật, Thiên Anh là một người tinh tếđến hoàn mỹ.

Không giống với các công tử khác của hội đua xe, Thiên Anh chọn cho mình một lối sống riêng, giản dị nhưng luôntràn đầy những tìm tòi, mạo hiểm. Đời sống của anh phong phú đến độnhững người bạn chí cốt phải phát ghen lên.

Thiên Nguyên cũng rất đố kị khi anh họ-đồng thời là bạn từ thuở thiếu thời của mình có thể tự do lựa chọn lốisống phóng khoáng này, trong khi anh thì phải ra nước ngoài học theo sựsắp xếp của ông nội, và sau này phải thừa kế việc kinh doanh của giađình. Nhìn bề ngoài Nguyên có vẻ tự do, phóng túng hơn Thiên Anh, nhưngkì thực, Thiên Anh mới là người cố chấp và bướng bỉnh hơn. Một mìnhThiên Anh chống lại cả gia tộc để lựa chọn cuộc sống này. Nhà cửa củaThiên Anh đều bị thu hồi lại, thứ duy nhất anh được giữ lại bên mìnhchính là chiếc Saphia. Thiên Anh tới Cát Bà, tự thân lập nghiệp mà không nhận bất kì sự hỗ trợ nào từ gia đình. Đây là chuyện mà Thiên Nguyêncảm thấy bội phục người anh em của mình nhất.

Thiên Nguyên dừng xe trong tầng hầm rồiđi lên đại sảnh của khách sạn. Paradise- thiên đường của những giấc mơ-một nơi cực kì biết cách móc hầu bao của khách.

-Tôi cần một phòng.- Nhẹ nhàng đặt thẻ VIP lên bàn, anh nháy mắt với nữ tiếp tân.

Cô gái đứng sau quầy tiếp tân nhận tấm thẻ, nhìn qua nhìn lại một lúc vẫn không nói gì, ánh mắt lại đầy sự kì quái.

-Có gì không đúng sao?- Anh ngạc nhiên vì thái độ chần chừ đó.

-Xin lỗi, nhưng đây là tấm thẻ của quý khách sao?

-A, thì ra vấn đề ở chỗ đó.- ThiênNguyên cười- Nói là của tôi thì cũng không phải, một người bạn, chủ nhân của nó đã tặng cho tôi. Sao, khách sạn quy định thẻ này không được đemcho mượn à?

-Xin lỗi, một vài trường hợp đặc biệt thì chúng tôi phải tiến hành xác minh lại, thưa quý khách.

-Cần xác minh?- Nguyên cau mày lẩm bẩm- Sao hắn không nói với mình là cần nhiều thủ tục đến thế?

Nhân viên lễ tân nhấc máy gọi điện một chút rồi sau đó quay ra cười với anh:

-Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Quý khách có thể nhận phòng theo chế độ VIP của chúng tôi.

Nói rồi cô đặt lên trước mặt anh một chùm chìa khóa. Nguyên nhận lấy, nhìn số phòng rồi mỉm cười nhã nhặn:

-Cảm ơn. Các cô làm việc chu đáo thật.

Bóng Nguyên vừa khuất sau cánh cửa thang máy, một người đã xuất hiện ngay cạnh bàn lễ tân:

-Người vừa rồi là ai vậy?

Người hỏi là một thanh niên có vẻ íttuổi hơn Nguyên, khá trẻ và đẹp trai, lại pha chút ngang tàng, phóngtúng. Nữ nhân viên lễ tân cười đáp:

-Anh ta sử dụng thẻ VIP của anh Thiên Anh. Bọn em vừa xác nhận, người này là em trai của anh ấy.

-Thảo nào…- Người thanh niên nhịp nhịp ngón tay xuống bàn- Nhìn thấy Saphia mình đã nghi ngờ rồi.

-Anh còn cần gì nữa không?

-Được rồi, các cô cứ làm việc của mìnhđi.- Người thanh niên lắc đầu và đi ra phía cửa, trên tay còn tung hứngmột chùm chìa khóa rất nhịp nhàng.

Bãi biển càng về tối càng nhộn nhịp.Người đi dạo trên bãi biển hóng gió rất đông khiến cho không gian ở đâycũng vì thế mà vô cùng sôi động. Ở một góc, nơi người ta bày ra đủ cácthứ hàng khô nướng thơm nức mũi, có hai gã thanh niên đang ung dung ngồi bệt trên cát uống rượu với mực khô. Thoạt nhìn hai người khá giốngnhau, là hai anh chàng rất đẹp trai nên thu hút không ít ánh mắt nhìncủa các cô gái đi qua. Thiên Nguyên thỉnh thoảng đưa mắt nhìn theo mộtđôi chân trần trắng nõn, miệng không ngớt bình phẩm, khen ngợi. Đó làthói quen sống của anh, Thiên Anh ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ.

-Thật bất công. Trong khi cậu sống nhànnhã sung sướng thế này, ngày nào cũng được đi câu cá, ra bãi biển ngồinhìn các em chân dài xinh tươi lượn qua lượn lại như cá cảnh.- ThiênNguyên than thở- Còn tớ, vừa về tới nơi đã suýt bị bà già đóng cái gôngvào cổ rồi. Cậu nói xem, thế có phải quá ư bất công không?

-Nếu không thích về nhà thì cứ ở đây một thời gian đi. Biết đâu cậu lại bén rễ đất này, rồi không chịu về cũngnên ấy chứ.- Thiên Anh cười lớn.

-Có lẽ tớ chưa có đủ mạnh mẽ như cậu.-Thiên Nguyên lắc đầu- Cũng ở một thời gian thôi, phải kiếm việc mà làmchứ. Lông bông mãi cũng chán.

-Nếu thích thì dọn về ở với tớ.- Thiên Anh thân mật vỗ vai người em họ mà lâu nay anh coi là bạn thân nhất.

-Thôi, cái văn phòng của cậu bé xíu. Với lại, tớ mà về đó, cậu làm gì có thời gian mà tán gái chứ?

-Cái thằng này…- Thiên Anh giơ chân đạp vào chân Thiên Nguyên- Đầu óc lúc nào cũng tăm tối như mực ấy.

-Được rồi, được rồi.- Thiên Anh kêu lên- Tớ biết là cậu thuần khiết được chưa? Siêu cấp thuần khiết đại ca…

Hai người chợt thấy mình như trở về thuở còn đi học, lúc nào cũng đi cùng nhau, trêu chọc nhau, ganh đua nhau.Lâu rồi cả hai mới được cười nhiều và thoải mái đến vậy.

-Thế nào, mai có chương trình gì hay cho tớ không?- Thiên Nguyên chợt hỏi.

-Sáng mai tớ dẫn cậu vào trong ban Kiểm lâm chơi. Chiều mai tớ dẫn cậu đi câu, có một chỗ này hay cực?

-Được, dù sao thì tớ cũng chẳng có việc gì làm cả. Để xem cái gì đã bắt cậu ở lại đây lâu đến thế.

-Ha ha, là số phận thôi. Càng ở đây lâu tớ càng cảm thấy bản thân gắn bó với nó…- Thiên Anh cười đáp.

Thiên Nguyên lại nhìn ra phía biển. Mộttiếng còi tàu từ xa rúc lên một tiếng thật vang. Dù rất ồn ào, nhưng tại sâu trong tâm hồn anh lúc này, cảm giác bình yên đến lạ.

## 2. Chương 2 : Vụ Thủ Tiêu Bất Thành

Là một thành viên của Ban bảo vệ khu dựtrữ sinh quyển Cát Bà, nhiệm vụ của Thiên Anh chủ yếu là cùng anh emtrong tổ nghiên cứu trồng thử nghiệm các giống cây rừng quý, tiến hànhtheo dõi định kì những động vật đặc biệt quý hiếm tại đây. Mặc dù banđầu gặp phải nhiều khó khăn do không đúng chuyên môn, nhưng dần dần anhcũng quen việc, và trở thành một thành viên không thể thiếu được của tổcông tác mười ba người này.

Nơi tọa lạc chính của tổ nằm trong khuvực đang được tiến hành phục hồi sinh thái nên từ nơi đỗ ô tô còn phảiđi bộ lên thêm vài cây số đường rừng nữa.

-Ngày nào cậu cũng đi thế này sao?- Thiên Nguyên vừa thở phì phò, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, hổn hển hỏi.

-Thường thì tớ ở đây suốt, chỉ khi cuốituần mới về phòng khám. Bệnh viện không làm việc vào cuối tuần nên khiđó tớ phải về. Các ngày còn lại đều ở trong đây.- Thiên Anh mỉm cườiđáp, sắc mặc vẫn không đổi.

-Bác gái lên đây bao giờ chưa?

-Mẹ tớ hai tháng một lần lại ra đây, nhưng chưa bao giờ lên.- Thiên Anh bật cười.

-Tớ đoán cậu không dám cho mẹ cậu lên thì đúng hơn.- Nguyên bĩu môi.

-Các cụ già rồi, vận động xương cốt nhiều quá cũng không tốt.

-Chứ không phải cậu sợ mẹ cậu xót con rồi sống chết bắt cậu về Hà Nội sao?

-À, thì cũng có cả lý do đấy.- Thiên Anh gãi đầu.

-Biết xa thế này tớ chả thèm lên. Trên đó có gì thú vị đâu.

-Có chứ. Cậu sẽ được thấy những động vật được ghi vào sách đỏ Việt Nam, cả những loài lan quý hiếm nhất nữa.

-Có được bắt mang về không?

-Cậu đùa à?- Thiên Anh cười phá lên.- Chúng là tài sản quốc gia đấy.

-Gớm vậy?

-Chứ đùa sao. Thực ra cuộc sống bìnhthường của chúng là ở trong rừng. Bọn tớ chỉ đưa về những con thú bịthương hoặc bị bệnh để chữa trị. Khi chúng khỏi rồi thì lại thả về lạirừng.

-Nhiều không?

-Tùy thôi. Nhưng gần đây nạn săn bắtđộng vật rất nhiều. Dân ở đây không biết toàn vào rừng đặt bẫy thú. Được thì mang về bán cho dân buôn hoặc nhà hàng dưới phố để lấy tiền sốngqua ngày. Có lời nhất vẫn là bọn buôn bán động vật quý hiếm, lợi dụngcái đói để trục lợi.- Thiên Anh thở dài.

-Sắp đến chưa?- Nguyên đứng hẳn lại, hay tay chống vào hai đầu gối, cúi đầu thở hồng hộc.

-Ngay trên kia rồi. Thế này thì cậu làm sao có thể chinh phục được đỉnh Ngự Lâm chứ.

-Thôi cho tớ xin…- Nguyên xua tay- Thế này cũng cảm thấy vỡ mật mà chết rồi.

-Vậy nghỉ chút rồi đi tiếp nhé!

-Ừ…- Thiên Nguyên đáp một tiếng rồi ngồi phịch xuống.

-Cố chút đi. Chiều tớ dẫn cậu đến một nơi thú vị hơn nữa.

-Thôi… thôi…

-Yên tâm, không phải leo núi đâu.- Thiên Anh cười.

-Vậy thì tớ sẽ suy nghĩ lại.

-Tớ đảm bảo cậu sẽ thích mê… Ủa, Đại Tướng Quân, mày ra đón tao sao?

-Hả?- Nguyên đang cúi đầu thở, nghe cách nói chuyện kì quái của Thiên Anh không khỏi kinh ngạc một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn.

Thiên Anh đang ngồi trên một rễ cây lớntrồi lên mặt đất ở ven đường đi, tay đang xoa xoa bộ lông đỏ như lửa của một con chó. Màu lông chói mắt đó nhất thời làm Nguyên cảm thấy ngạcnhiên.

-Này làm quen đi…- Thiên Anh ôm lấy cổnó, hướng Nguyên cười- Đây là Đại Tướng Quân, cậu chàng chính là ngườibạn đặc biệt nhất của tớ ở đây đấy.

-Khục… Đại Tướng Quân, tên nghe nổ quá đi.- Thiên Nguyên bật cười vang.

Nhưng tràng cười vừa bật ra đã bị tiếngsủa của con Đại Tướng Quân át đi. Tiếng sủa vang, âm thanh không quá lớn nhưng lại có chút uy áp, đầy quyền uy. Tất nhiên nó hướng về phía Thiên Nguyên sủa lên đầy bất mãn.

-Ha… Anh chàng này cũng có cá tính ghê.- Thiên Nguyên cười.

-Này, cậu đừng có coi thường Đại Tướng Quân, nó ở đây có thể được coi là chúa tể đó.

-Thật hả?

-Tất nhiên, cậu nhìn màu lông của nó xem.

-Cũng có chút đặc biệt.- Nguyên gật gật đầu.- Chưa từng thấy con chó nào có bộ lông như thế.

-Tất nhiên là cậu không thể thấy rồi, vì nó không phải là chó nhà, nó là sói.

-A…- Thiên Nguyên bị câu nói đó làm cho nhảy dựng lên.

-Ha ha, tớ biết là cậu sẽ ngạc nhiên mà. Hơn nữa, Đại Tướng Quân còn là loài sói lông đỏ, chính là một trongnhững loài có nguy cơ tuyệt chủng hiện nay.

Thiên Nguyên trố mắt kinh ngạc, mắt nhìn chăm chăm về phía con sói lông đỏ lúc này đang dụi dụi mõm vào tay Thiên Anh làm nũng.

-Lai lịch của nó kể cũng thú vị. Mẹ nóvốn là một con chó nhà được một anh làm trong Ban kiểm lâm ở Vườn quốcgia Cát Tiên nuôi dưỡng. Anh này sau đó chuyển công tác ra Cát Bà, đemnó theo. Lúc ấy không ngờ lại phát hiện ra nó có thai. Lứa đó có tất cả 5 con chó con được ra đời, Đại Tướng Quân chính là anh cả trong số đó.Nhìn bộ lông của nó, mọi người mới biết cha nó là một con sói lửa chínhhiệu. Cả đàn lúc đó chỉ có mình nó có được di truyền màu lông từ cha.Chính tay tớ chăm sóc nó từ khi nó mới ra đời, cũng được ba năm rồi.-Thiên Anh kể.

-Ra vậy… Thế mà còn dám uy hiếp người anh em của chủ mi hả?- Nguyên trừng mắt nhìn Đại Tướng Quân.

-Nó rất thông minh, chúng ta nói nó đều hiểu đấy.

-Tớ chả tin.- Nguyên bĩu môi.

-Thôi, đi tiếp nào, còn một chút nữa thôi.

Nguyên đứng dậy phủi quần, gật đầu:

-Được rồi, đi tiếp nào.

Đại Tướng Quân chạy quấn quanh chân hai người một đoạn rồi phóng mình lên phía trước.

Lúc này, nơi nghỉ của Ban bảo vệ rừng đã hiện ra trước mắt Nguyên.

Khu vực làm việc của Ban bảo vệ rừng khá rộng, nhưng chỉ có ba dãy nhà cấp bốn nằm song song nhau, xung quanhcòn có các chuồng nuôi thú. Một vài chuồng có thú ở trong, một vàichuồng thì không.

-Dãy nhà đầu tiên này là nơi anh em sinh hoạt, ăn nghỉ, họp hành. Còn hai dãy sau đều là khu vực trồng và cấyghép các loại cây, cũng như là nơi để những con vật bị thương nặng.Những con bị thương nhẹ đều được đưa trở lại rừng, hoặc đưa ra ngoài như thế kia.- Thiên Anh vừa đi vừa giải thích.

-Chúng ta có khách sao anh Bạch?

Một giọng nói trong trẻo cất lên, sau đó một cô gái mặc blouse trắng bước tới gần hai người.

Cô gái này không cao lắm, người hơi đậm, nhưng có nét duyên rất riêng. Trên tay cô lúc này còn một búi cỏ khô,vai đeo một hòm đựng đồ y tế.

-Chào Lam- Thiên Anh hướng cô gái cười- Em đã tiêm xong rồi sao?

-Vâng, sáng nay chỉ phải tiêm nốt cho ba con thôi. Vài ngày nữa là có thể đưa chúng về rừng được rồi.- Cô gáitên Lam gật đầu đáp.

-Vậy thì tốt rồi. Đây là Nguyên, em họ của anh. Anh dẫn cậu ấy lên đây tham quan chút.

-A, thảo nào hai người lại giống nhau.- Lam hướng ánh mắt về phía Nguyên.

Bắt gặp đôi mắt đen láy của Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, Lam đỏ mặt cười. Rồi cô quay sang nói với Thiên Anh:

-Vậy anh dẫn anh ấy đi tham quan đi. Em ra vườn lan chút.

-Ừ…

Lam đi rồi, Thiên Anh huých nhẹ tay vào người Nguyên, cười:

-Làm gì mà như người mất hồn thế?

-Làm gì đâu. Cô ấy mới là người mất hồn ấy chứ…- Nguyên cười ha ha.

-Cậu thật là, lại làm cho người ta ngay tại nhà mình mà phải bỏ chạy…

-Cô ấy là ai thế?

-Lam, 23 tuổi, bác sĩ thú y, là nữ duy nhất của Ban bảo vệ của chúng tớ ở đây.

-Ồ, quý hiếm hả?

-Lại còn cợt nhả nữa… Cậu mà động đến cô ấy xem anh em ở đây có dần cậu nhừ xương không?

-Ha ha… Trong đó có cả cậu hả? Thế mớinói, anh em như tay chân, người yêu như quần áo. Quần áo thay ra vẫn cóthể mặc lại, chứ tay mà đã muốn cầm dao chặt chân thì có chạy lên giờicũng không thoát.- Nguyên cười phá lên.

-Cái thằng này…- Thiên Anh trừng mắt bất lực nhìn cậu em họ.

-Tớ đùa mà…- Thiên Nguyên vỗ vai Thiên Anh- Cậu chả biết thừa khẩu vị của tớ còn gì.

-Ai mà biết được, bao nhiêu năm như thế, khẩu vị cũng có thể thay đổi chứ.

-Không thay đổi đâu. Mà lạ, ừ thì tớ có ý định tán cô bé ấy đấy, sao nào? Sao cậu phải ầm ĩ lên như thế? Hay là…- Nguyên nhìn Thiên Anh bằng vẻ mặt háo hức- Hay là cậu có ý gì với côấy? Khai ra mau.

-Thằng này muốn ăn đòn hả?- Thiên Anh dứ nắm đấm về phía Nguyên.

-Này, bị tớ gãi đúng chỗ ngứa rồi hả? Tớ biết tớ leo núi không giỏi bằng cậu, nhưng nếu nói đánh lộn thì cậu còn lâu mới so được với tớ.

Thiên Nguyên chỉ biết lắc đầu bó taytrước vẻ lém lỉnh của Nguyên lúc này. Nguyên lúc nào cũng là một ngườisôi nổi và nhiệt tình như thế. Thiên Anh biết cậu chàng này mặc dù cótật xấu là lăng nhăng, nhưng khi thực sự đã yêu một ai đó, thì ThiênNguyên lại nghiêm túc hơn bất kì ai.

Đấy là nếu như, bởi vì Thiên Anh cũng không chắc liệu có ai có thể một lần nữa mở lại trái tim đó của Nguyên hay không?

\*\*\*

Hai tuần sau…

Bãi đá bí mật của Thiên Anh chiều nay có thêm một người nữa nhàn hạ nằm ngửa mặt nên nhìn vách đá phía trên,miệng khẽ huýt sáo một cách thích thú. Thiên Anh vẫn ngồi ôm cần câu,chốc chốc lại cùng Nguyên nói một vài câu gì đó. Nguyên không có hứngthú câu cá như Thiên Anh, nhưng anh đặc biệt thích nơi này.

-Tớ nghĩ từ mai sẽ trưng dụng chỗ này làm chỗ nghỉ trưa?- Nguyên khẳng định một câu.

-Phì, cậu mà ngủ ở đây nếu lăn xuống biển thì không có mỹ nhân ngư nào vớt cậu đâu.

-Thử xem. Mặc dù tớ bơi không giỏi lắm nhưng không đến nỗi lăn xuống biển chết mà không biết gì.

Ngừng một lát, Nguyên hỏi tiếp:

-Cậu nhất định không về Hà Nội sao?

-Ờ, tớ thấy nơi này hợp với tớ hơn là Hà Nội.

-Thế còn Hương thì sao?

-Hương? Bọn tớ xong lâu rồi mà…- Thiên Anh cười- Hơn nữa Hương cũng không muốn xa thành phố, đó là lựa chọn của cô ấy.

-Bắt một thiên kim tiểu thư như cô ấy ra cái nơi đầu sóng ngọn gió này sống thì đời nào cô ấy chịu.- Nguyên chép miệng.

-Ừ, vậy nên tùy cô ấy quyết định thôi. Tớ…

Thiên Anh chưa kịp nói đến đây thì độtnhiên “ùm”, “ùm” hai bao tải lớn từ trên đỉnh núi xuống ngay vùng nướctrước mặt hai người làm nước bắn tung tóe. Nguyên đang nằm mà bị giậtmình đến nỗi chới với suýt ngã.

-Cái gì thế?

-Hai bao tải, không rõ là gì?

-Người ở đây không phải xử lý rác bằng cách này đấy chứ?- Nguyên trố mắt nhìn ra nơi mà hai bao tải đã chìm xuống.

-Không đúng, núi phía trên thuộc về khuvực được bảo vệ nghiêm ngặt, bình thường chỉ có các đồng chí trong hạtkiểm lâm đi tuần tra mà thôi…- Thiên Anh cau mày lẩm bẩm.

-A… - Nguyên giật mình kinh hãi chỉ ra phía vùng nước vẫn còn chưa lặng lại.

Theo hướng tay Nguyên chỉ, màu nước xanh không ngờ lúc này nổi lên ít bọt khí, trong nước có màu đỏ như máukhiến Thiên Anh cũng giật mình vất cả cần câu sang một bên.

-Cái gì thế?

-Mau xuống xem.- Thiên Anh không chần chừ bèn lao xuống nước.

Nguyên chần chừ một chốc rồi cũng nhảy ùm xuống để giúp Thiên Anh.

Vùng nước này không sâu nên cả hai chỉlặn một chút là xuống được tới đáy. Trong làn nước mờ đục, Thiên Nguyêncuối cùng cũng lần tìm được một trong hai bao tải vừa được quẳng xuống.Anh lần thấy miệng bao đã được buộc chặt bằng dây thừng, lại còn buộckèm theo một tảng đá lớn, rõ ràng là cố ý không để bao này nổi lên. Anhlần sờ vào bao, chợt rùng mình khi cảm giác đụng vào một đôi tay ở bêntrong.

Trong bao là một con người.

Nguyên rút con dao gấp nhỏ trong túi racắt dây. Đến khi cảm giác không thể duy trì dưới nước lâu hơn được nữathì dây thừng cũng chịu đứt. Anh vội ôm cả bao tải trồi lên mặt nước.

Vừa lên đến mặt nước, Nguyên vội hámiệng hớp lấy một ngụm không khí thật lớn vào phổi. Thiên Anh đã đưađược cái bao tải còn lại lên bờ đá, đang chuẩn bị lặn xuống giúp anh thì đã thấy anh trở lên. Thiên Anh giúp Nguyên kéo cái bao lên. Nguyên nóitrong hổn hển:

-Cẩn thận chút. Hình như… có người bên trong.

Thiên Anh gật đầu rồi tiếp tục kéo chiếc bao lúc này nhìn rõ máu theo nước biển chảy đầy ra bên ngoài bao.

Nguyên lên được bờ, không kịp nghỉ, vộivàng dùng dao cắt dây thừng buộc chặt miệng bao ra. Anh vội kéo bao ra,chỉ thấy bên trong là một cô gái tóc tai rũ rượi, đã bất tỉnh, hai tayhai chân đều bị trói lại, miệng bị dán băng keo, máu từ vết thương trênđầu không ngừng chảy ra. Bên kia Thiên Anh cũng đã cởi được miệng baotải, bên trong cũng là một cô gái bị trói chân tay, miệng bịt chặt nhưng cô gái ấy chưa bất tỉnh nên giãy giụa rất dữ dội. Thiên Anh liếc mắtnhìn tình trạng của cô gái trong tay Nguyên, chỉ kịp giật băng keo rakhỏi miệng của cô gái này cho cô thở rồi bước sang chỗ Nguyên.

-Mau đặt cô ta xuống tớ xem chút. Còn thở không?

-Còn nhưng yếu lắm.- Nguyên đã giật băng keo ra từ nãy, bây giờ mới đặt tay lên mũi cô gái nghe hơi thở.

-Mau đưa cả hai tới bệnh viện trước đã.Cô gái bất tỉnh này có vẻ nguy kịch hơn, vì nước biển đã tràn vào phổirồi. Lại còn vết thương ở trên đầu nữa.- Thiên Anh lo lắng gấp rút nói.

-Được. Giúp tớ đưa cô ấy lên xuồng.- Nguyên gật đầu.

Sau khi để cô gái bất tỉnh kia nằm yênổn trên xuồng, Thiên Anh quay lại cắt dây trói chân tay cho cô gái cònlại, lúc này đã tỉnh hẳn, nhưng mặt mũi vẫn tái mét, sợ không nói đượccâu gì.

-Cô đưa tay đây, tôi đưa cô về bệnh viện đã.

Nghe Thiên Anh giục, cô ta cũng khôngchậm chạp khi phát hiện ra tình trạng khẩn cấp của người kia. Thiên Anhcho xuồng về bến rồi gọi xe cứu thương. 30 phút sau Thiên Anh và Nguyênđã đưa được cả hai cô gái đến bệnh viện lớn nhất đảo.

Ngồi nghỉ tại phòng chờ, lúc này cả haimới hoàn hồn trở lại. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cả haiđều cảm thấy choáng váng hết đầu óc. Cô gái áo trắng bị thương ở đầu đãđược đưa tới phòng cấp cứu, còn cô gái bị thương nhẹ hơn thì đã đượckhám tổng quát và đang truyền nước biển tại một phòng khác.

-Gọi cho bên công an chưa?- Nguyên ngả đầu ra phía sau ghế mệt mỏi hỏi.

-Gọi rồi. Họ sẽ đến đây ngay.

-Ừm… Một vụ giết người đúng không?

-Ừ…- Thiên Anh gật đầu- Nơi đó khôngphải là nơi tổ chức tham quan cho khách du lịch. Chắc chắn có kẻ muốngiết người diệt khẩu nên mới tìm đến nơi hoang vắng như thế. Hơn nữachúng không chỉ có một người đâu.

-Nếu hôm nay mình không ở đó thì chắcchắn chẳng biết được chuyện này.- Nguyên rùng mình khi nghĩ đến chuyệnsuýt nữa thì mình đã chọn một nơi có đến hai cái xác để ngủ trưa.

-Cậu về khách sạn thay quần áo trước đi. Lúc nào cần lên trụ sở công an lấy lời khai tớ sẽ gọi. Tớ phải ở đâyđợi bên công an họ đến đã.

-Vậy tớ về trước nhé! Lúc nào cần tớ thì gọi.- Nguyên gật đầu uể oải đứng dậy, vỗ lên vai Thiên Anh rồi đi raphía cổng bệnh viện.

## 3. Chương 3 : Cô Gái Có Vấn Đề

-Hả, trốn mất rồi?- Nguyên bật dậy hỏi.

-Ừm…- Tiếng Thiên Anh vang lên ở đầu dây bên kia- Lúc tớ mang đồ ăn đến thì y tá nói cô ta đã biến mất, không biết đi đâu.

-Thế còn cái cô bị thương ở đầu thì sao?

-Vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ cậu mang xe đến đón tớ, tớ với cậu đến trụ sở công an luôn.

-Ủa, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn ở bệnh viện hả?

-Ừ. Đến ngay nhé!

-Đợi một lát.

Nguyên cúp máy rồi vùng dậy. Từ hôm qua, sau khi ở bệnh viện về, tắm rửa xong là anh lăn ra ngủ một mạch đến tận khi Thiên Anh gọi mới dậy. Đã hơn 7h sáng. Nghĩ lại mọi chuyện hôm qua, nhất là khi chạm vào người ở trong bao tải, Thiên Nguyên rùng mình mộtcái rồi bước vào nhà tắm.

Khi hai người đến trụ sở công an thì cũng đã hơn 9h sáng. Vừa thấy Thiên Anh, người được phân công gặp anh đã cười:

-Bác sĩ Bạch đây rồi. Anh đợi cậu từ sáng tới giờ.

-Anh phụ trách vụ này sao anh Trung?- Thiên Anh cũng bắt tay anh ta, hỏi lại.

-Ừ, sáng nay anh nhận lệnh từ sếp điều tra vụ này. Thế nào, đây chính là người đi cùng cậu hôm qua à? Hai người là anh em hả?

-Đây là em họ của em. Chắc anh cũng biết việc một trong hai người hôm qua đã tỉnh lại và bỏ đi mất.

Trung rót nước cho hai người rồi gật đầu:

-Sáng nay anh mới nhận được tin thôi.Cũng tại bên anh sơ xuất quá để bệnh nhân bỏ đi lúc nào cũng không biết. Còn cô gái kia chưa tỉnh phải không?

-Vết thương ở đầu ảnh hưởng khiến cô ấyhôn mê sâu, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng tình hình có vẻ khả quan, chắc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

-Chút nữa hai cậu điền vào tờ khai, tường thuật lại vụ việc giúp anh để anh làm báo cáo nhé!

-Không vấn đề gì? Nhưng bên anh đã tìm ra manh mối gì chưa?

-Chiều hôm qua bọn anh đã đến hiệntrường, mang tang vật về trụ sở cũng như rà soát lại nơi được cho là khu vực gây án.- Trung rút ra một bộ hồ sơ, rõ ràng là mới lập từ chiềuqua.

-Khu vực núi phía trên thuộc địa phậnđược bảo vệ nghiêm ngặt nên bình thường sẽ không có khách du lịch. Chỉcó các anh trong ban kiểm lâm đi tuần tra, và nếu có thì là dân săn bắttrộm động vật trên núi.

-Bọn anh đã kiểm tra kĩ tang chứng vụán. Hai bao tải này rất bình thường, có thể mua ở bất cứ chợ nào. Dâythừng cũng vậy. Còn tại hiện trường vụ án, có nhiều dấu chân khả nghi.Vì trước đó có mưa nên dấu giày để lại trên đá khá rõ.- Trung chỉ vàocác tấm ảnh chụp dấu giày để lại.- Những dấu giày này toàn của đàn ông,có ít nhất 5 tên. Dựa theo kích cỡ dấu giày, có thể phán đoán được chiều cao của những tên này nằm trong khoảng từ 1m67 đến 1m73. Ngoài ra không có dấu vết giằng co nên có thể đoán chúng cho nạn nhân vào trong bao từ trước rồi mới đem tới đó phi tang. Tất cả các hành động này đều rấtchuyên nghiệp. Chúng khôn g nghĩ rằng là có người có thể phát hiện raviệc này nên mới chủ quan không xóa dấu giày đi.

Thiên Anh và Nguyên cùng nhìn kĩ những tấm ảnh chụp rồi đưa lại cho Trung.

-Hiện giờ bọn anh đang tiến hành xácđịnh thân phận cô gái còn lại trong bệnh viện. Cô ta không mang bất cứgiấy tờ nào trên người nên cũng có vài khó khăn. Trên người cô gái ấyngoài những vết trói thì trên người cũng có những vết thương tím bầm, do bị đánh. Vết thương trên đầu là do khi bị vất xuống đã va phải đá ngầmphía dưới. Theo nhận định của bác sĩ thì hiện tại phổi cô gái này do bịnước biển tràn vào nên bị viêm nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian dài.Bọn anh sẽ cố gắng tìm ra thân nhân của cô gái này sớm nhất có thể.

Thiên Anh gật đầu rồi cùng Nguyên điềnvào tờ khai. Sau khi làm xong việc này, cả hai chào Trung rồi trở vềphòng khám của Thiên Anh.

-Lát tớ phải lên trên Trung tâm một chút, cậu đến bệnh viện thay tớ nhé!- Thiên Anh đề nghị.

-Mình còn việc gì đâu mà phải đến đó?- Nguyên ngẩn ra hỏi.

-Hôm qua cậu kí tên vào biên bản xácnhận là người nhà để bệnh viện phẫu thuật ngay cho cô gái kia nên chútnữa cậu phải tới đó thanh toán tiền phẫu thuật trước. Mang thẻ của tớđi.

-Lúc đó tại người ta giục quá, tớ sợ côta chết nên mới kí tên. Ài, cậu tới đó thanh toán là được rồi. Tớ ghétngửi mùi ở bệnh viện lắm.

-Giúp tớ đi, tớ phải lên Trung tâmnghiên cứu nộp báo cáo và xin nghỉ mấy hôm. Nếu cô gái kia tỉnh thì gọicho tớ ngay, tớ sẽ đến thay cậu.

-Được rồi, tớ không làm thì chẳng ra tớ hẹp hòi hơn cậu à?- Nguyên hừ giọng.

-Ha ha, thế mới là thằng em hào hoa phong nhã, tốt bụng của tớ chứ.- Thiên Anh cười.

-Phì…- Thiên Nguyên bĩu môi không nói nữa.

Nguyên tới bệnh viện làm thủ tục thanhtoán rồi tới phòng chăm sóc đặc biệt mà cô gái kia đang nằm. Cô ta đãqua tình trạng nguy kịch nên được đưa tới đây theo yêu cầu của ThiênAnh.

Hôm qua khi Nguyên cứu được cô gái nàylên bờ, chỉ thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, tóc tai rũ rượi, bê bết máu,hiện tại nhìn lại thì sắc mặt cô gái này đã có chút hồng hào trở lại.

Cô gái này chỉ chừng hơn 20 tuổi mộtchút, hơi gầy, làn da trắng nhợt, có một chút xanh xao như người bệnhlâu ngày. Trên gương mặt thon thả còn vài vết bầm chưa tan, rõ ràng nhưTrung nói là do bị đánh. Trên đôi môi nhỏ xinh cũng có vết máu tụ làm nó sưng lên một cách thảm hại. Nguyên thầm hỏi, không biết kẻ nào có thểnhẫn tâm đánh đập một cô gái như thế này?

Đột nhiên, Nguyên thấy đôi mày của côgái hơi chau lại, có vẻ đau đớn và thống khổ, lại có vẻ như cô ta đanglâm vào một cơn ác mộng ghê gớm lắm. Nguyên tiến lại, lúc này môi cô gái đã mấp máy như muốn nói gì đó, bàn tay bất giác nắm chặt lấy ga giườngbệnh. Nguyên cúi xuống, chỉ nghe tiếng nói yếu ớt nhưng âm thanh lại đầy sự kinh hoàng:

-Không được… Tôi không biết… Anh ơi cứu em… Thả tôi ra… Anh ơi…

-Này cô…- Nguyên vội lay vai cô gái, cô ta đang nằm mơ.

Người cô gái vẫn run lên bần bật.

-Cô ơi…- Nguyên lay mạnh hơn- Cô…

Cô bật dậy khiến Nguyên giật mình lui lại. Gương mặt của cô gái lúc trắng lúc xanh khiến Nguyên hơi hoảng.

-Cô tỉnh rồi sao?- Nguyên nhìn cô gái lúc này còn đang ngơ ngác nhìn mình như cố nhớ lại điều gì đó.

-Anh… Đồ tồi... - Cô gái vẫn nhìn thẳng anh rồi đột nhiên như không hề bị thương, cô gái làm một hành động vô cùng bất ngờ.

“Bốp.”

Cái tát từ cô gái làm Nguyên nổ đom đómmắt. Thực ra vì đang bị thương nên cái tát này không thật sự mạnh nhưngdo có yếu tố bất ngờ nên nó làm Nguyên loạng choạng suýt ngã.

-Cô bị điên à?- Nguyên sửng sốt một chút rồi quát lên.

Từ trước tới nay, chưa có bất kì một ai dám ra tay với anh như thế nên Nguyên hiển nhiên vô cùng tức giận.

-Anh là ai? Đây là đâu?- Cô gái dường như quên hẳn hành động vừa rồi của mình, nhìn anh hỏi tiếp.

-Cô nhìn mà không biết à?- Nguyên vẫncòn bực bội vì cái tát vô cớ vừa rồi, nhưng anh đoán do bị thương nênđầu cô ta mới có vấn đề như thế, nên cũng chẳng thèm chấp nhặt nữa.- Đây là bệnh viện. Còn tôi là người đã cứu cô.

-Cứu tôi? Bệnh viện?- Cô gái cau đôi mày nhỏ lại vẫn ngơ ngác- Phải rồi, nhưng tôi là ai?

“Sặc, không phải thực sự đầu cô ta có vấn đề rồi đấy chứ?”- Nguyên ngẩn ra.

-Cô không nhớ cô là ai hả?- Nguyên vẫn không dám đến gần, sợ bất thình lình lại phải ăn một cái tát nữa từ cô gái có vấn đề này.

Cô gái nhìn anh lắc đầu.

-Cô cũng không nhớ tên cô luôn hả?- Nguyên trố mắt.

Cô gái lại lắc đầu lần nữa.

-Cô… cô nằm xuống đi, để tôi đi gọi bác sĩ.- Nguyên nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Một lát sau, sau khi xem xét kĩ lại tình hình của cô gái, bác sĩ nói với anh:

-Có lẽ do bị va chạm ở đầu nên bệnh nhân mới rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cũng không biết baogiờ mới có thể nhớ lại.

Nguyên ngớ người nhìn theo bóng ông bácsĩ già đi về phía cuối hành lang rồi bất đắc dĩ trở lại phòng bệnh. Anhđã gọi cho Thiên Anh nhưng chắc phải một lúc nữa Thiên Anh mới tới.

Cô gái lúc này vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy mơ hồ.

-Cô nên ngủ một chút đi.

-Anh là ai?- Cô gái hỏi lại, Nguyên cũng không nhớ rõ đây là câu hỏi thứ bao nhiêu của cô ta nữa.

-Thôi, thôi, tôi có nói một ngàn lần nữa chắc cô cũng không nhớ được tên tôi đâu.

-Tôi sẽ nhớ, vì anh nói anh là người cứu tôi…

-Thế sao vừa tỉnh lại là cô đã tát tôi một cái?- Nguyên trừng mắt.

-Tôi… tôi không biết… Hình như trong đầu tôi có một suy nghĩ là nhất định tôi phải tát anh một cái mới được.

-Hả… cô…- Nguyên buồn bực muốn khóc vớicô gái có vấn đề này. Anh có cảm tưởng nếu như tiếp tục nói chuyện thìchẳng mấy chốc anh cũng sẽ có vấn đề theo cô ta.

-Anh nói lại đi, tên anh là gì?- Cô gái lại giục.

-Được rồi, nếu cô không nhớ tôi sẽ chỉ cách cho cô nhớ.

Nguyên đưa mắt nhìn cô gái một cái, thởdài bất đắc dĩ rồi đi ra ngoài. Lát sau anh trở lại, trên tay có một cây bút, anh cầm lấy bàn tay cô, nhấc lên và viết lên đó một chữ NGUYÊN rất to.

-Đừng nói cô quên luôn cả cách đánh vần nhé! Đó là tên tôi- Nguyên. Nếu cô không nhớ thì hãy nhìn vào đây.

-Nguyên… Nguyên… - Cô gái nhìn lòng bàn tay mình lẩm bẩm một lúc.

Nghe cô ta lẩm bẩm liên tục hơn trămlần, Nguyên lắc đầu ngán ngẩm và mong cho Thiên Anh nhanh nhanh tới đâyđể mình mau chóng được giải thoát.

Sau khi Thiên Anh tới, bàn bạc kĩ vớiTrung- người phụ trách điều tra vụ án liên quan tới cô gái này, anh được phép đưa cô gái về chỗ mình để tiện theo dõi sức khỏe và chăm sóc cô ta trước khi tìm được người nhà của cô. Nguyên cũng chỉ biết than thầmtrước quyết định của Thiên Anh. Anh biết thừa Thiên Anh sẽ gặp nhiều rắc rối với cô gái có vấn đề này.

Tối hôm Thiên Anh đưa cô gái về phòngkhám của mình, Trung cũng tới thăm. Sau một hồi nói chuyện với cô gái,Trung cũng lắc đầu bó tay. Toàn bộ kí ức của cô gái như bị xóa sạch sẽ,không giữ lại được một chút nào.

-Bên anh đã xác định được thân phận cô gái này.- Trung nói với Thiên Anh và Nguyên khi cả ba ngồi uống rượu mực ngoài bãi biển.

-Ồ, vậy người nhà cô ấy đã biết phải không?- Thiên Anh vui mừng hỏi.

Trung lắc đầu thở dài:

-Chưa, chắc tạm thời phải gửi cô ấy ởchỗ cậu một thời gian. Cô gái này là khách du lịch tới đây mới được gầnmột tuần. Cô ấy đi cùng anh trai của mình, hiện tại chứng minh thư củahai anh em vẫn đặt ở khách sạn nơi họ thuê phòng. Nhưng nhân viên lễ tân cho biết cả hai đã biến mất vào ngày thứ 2 khi họ tới đây. Đồ đạc củahai anh em ở khách sạn vẫn còn nguyên, nhưng có dấu hiệu bị lục lọi.

-Đúng rồi, trước khi tỉnh lại cô ấy đãnằm mơ, có nhắc tới anh trai mình…- Nguyên gật đầu.- Khi đó vẻ mặt cô ấy rất hoảng sợ, dường như trước đó cô ấy đã trải qua một thời gian rấtkinh khủng.

-Đúng vậy. Cô gái này bị bắt giữ khoảngmột tuần trước khi bị mang đi thủ tiêu. Còn tung tích của người anh trai này thì không rõ. Bọn anh đã theo chứng minh thư của hai anh em họ đểxác minh thân thế. Trước mắt thì có thể xác định cô gái này tên Hạ Chi,22 tuổi, quê gốc ở Sơn Tây, Hà Nội. Anh trai cô gái tên Thanh Lâm, 29tuổi.

-Trước khi người nhà cô ấy tới thì cứ để cô ấy ở chỗ em.- Thiên Anh gật đầu- Nhưng em chỉ sợ bọn người hại cô ấy phát hiện ra thì rất nguy hiểm.

-Trước mắt còn chưa biết kẻ hại anh emhọ có phải là người trong vùng hay không vì họ bị bắt đi ngay khi vừatới đây. Họ lại là khách du lịch nên việc có kẻ thù ở đây là rất khóhiểu. Nhưng cái gì cũng có thể xảy ra…- Trung gật gù.

-Được rồi, anh đừng lo, em sẽ có cách bảo vệ cô ấy.- Thiên Anh suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói.

-Anh tin cậu… Đừng lo, chắc chỉ vài hômthôi. Bên anh cũng sẽ cố gắng điều thêm một vài đồng chí thay phiên nhau ngầm bảo vệ cô gái.- Trung gật đầu.

Ba anh em ngồi nói chuyện phiếm đến tận đêm khuya mới chia tay nhau. Thiên Anh về phòng khám, còn Nguyên thì về lại khách sạn.

## 4. Chương 4 : Tình Nhân Nhỏ

Nguyên lảo đảo bước đi, tay vẫn ôm chặteo cô gái mặc váy mà mình quen ở sàn nhảy tối nay. Cô gái này cũng làkhách du lịch và nghỉ tại một khách sạn cách Paradise không xa. Haingười gặp nhau ở sàn nhảy tối nay và đã nói chuyện rất vui vẻ.

-Tới phòng rồi nè anh Nguyên…- Cô gái vẫn ôm cứng lấy anh, âu yếm nói.

Nguyên đưa mắt nhìn cửa phòng, loay hoay rút ra thẻ mở cửa. Cô gái cầm lấy thẻ từ tay anh, tra vào ổ khóa, nhưng rồi ngạc nhiên:

-Ủa, cửa không khóa… Anh không khóa cửa khi đi sao?- Cô gái khẽ trách rồi đẩy cửa.

Choáng ngợp một chút với vẻ sang trọng của căn phòng, cô gái dìu anh lại ghế sofa rồi đặt anh uống một cách nặng nề.

-Anh say quá rồi…- Cô rót nước đưa cho anh.- Muốn đi tắm không?

-Ừ, tắm…- Nguyên cầm lấy cốc nước, khẽ hôn lên môi cô gái rồi lại buông người nặng nhọc nằm xuống ghế.

-Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.- Cô gái mỉm cười dịu dàng và đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Nhưng cô chưa kịp chạm tay vào tay cửathì đột nhiên “cạch”, cửa phòng tắm mở ra. Cô gái ngẩn người nhìn ngườixuất hiện sau cánh cửa. Đó là một cô gái còn trẻ, nói đúng ra thì trongmắt cô trông như trẻ con, mặc một chiếc áo sơ mi đàn ông dài trùm lên cả quần đùi nhưng cũng đủ khiến những đường cong mê người lộ ra, mái tóccòn ướt đẫm, một tay cầm khăn tắm thấm bớt nước trên tóc mình.

-Cô là ai?- Cô gái cau mày hỏi rồi quay đầu nhìn Nguyên vẻ mặt cực kì bực bội.

Cô gái ở phòng tắm vừa bước ra không ngờ là Hạ Chi, người mà không lâu trước đó Nguyên và Thiên Anh đã cứu ởdưới biển. Hạ Chi liếc mắt nhìn Nguyên rồi như đã quá quen với việc này, cô không trả lời mà đi về phía phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Cô gái thấyHạ Chi lờ mình đi như thế thì giận tím mặt, hậm hực đi về phía Nguyên.Nhìn Nguyên lúc này đã ngủ say trên ghế, cô ta đá vào chân anh một cáihét lên:

-Đồ tồi…

Rồi cô đi nhanh ra cửa, đóng sầm lại.

Nguyên vẫn nằm im trên salon, ngủ rất ngon, dường như đã quá quen với việc ngủ ở đây.

Việc Hạ Chi ở đây là một việc vô cùngbất đắc dĩ của Nguyên. Thiên Anh hứa sẽ tặng lại cho anh thẻ VIP củaParadise có giá trị vĩnh viễn kia nếu anh đồng ý cho Hạ Chi ở cùng mìnhcho đến khi người nhà của cô tới đưa đi. Nguyên đã đồng ý vì nghĩ rằngcô ta sẽ sớm được đưa về nhà, nhưng đã gần hai tuần rồi bên công an vẫnchưa tìm được người có trách nhiệm với cô hợp pháp nên Hạ Chi vẫn ở lạiđây cùng anh.

Thiên Anh dạo này khá bận bịu trên trung tâm nên không có thời gian chăm sóc cho Hạ Chi, hơn nữa anh đã thỏathuận với một người bạn ở Paradise sẽ bảo vệ 24/24 cho Hạ Chi nếu cô tới đây. Đó là lý do phòng của Thiên Nguyên có thêm một người, và Nguyênbất đắc dĩ phải ngủ ngoài salon dài hạn. Nguyên không còn được tự do đưa các cô nàng về phòng nữa vì Hạ Chi đã chiếm cứ mất phòng ngủ của mình.Anh cũng không được đi qua đêm ở nơi khác vì Thiên Anh đã yêu cầu anhphải có mặt ở phòng vào ban đêm, điều này là Nguyên rất cay cú và khóchịu.

Hạ Chi thì quá quen với việc tối nàoNguyên cũng đi uống rượu tới say khướt mới về nên việc có một cô gái bất thình lình xuất hiện trong phòng cũng không làm cô ngạc nhiên. Từ saukhi mất trí nhớ, tính cách của Hạ Chi vẫn lãnh đạm, lúc nào vẻ mặt cũngđầy mơ hồ và luôn cố lục lọi lại quá khứ trong mảng kí ức trắng xóa củamình.

Thiên Nguyên tỉnh dậy trong một cảm giác nặng trĩu nơi đầu óc. Chưa bao giờ anh tỉnh dậy mà đầu óc lại mơ hồ như hôm nay, có lẽ đêm qua anh đã say hơn mọi khi. Cảm giác ấm áp lan tỏakhắp người, một mùi thơm thoang thoảng khiến mọi giác quan của anh tỉnhtáo trở lại. Một cảm giác êm êm nơi bàn tay khiến anh giật mình cúinhìn, một thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng anh. Cảm giácấm áp, mềm mại và mùi hương mà anh vừa ngửi được chính xác là từ cơ thểnày lan tỏa ra. Còn bàn tay có cảm giác êm ái chính là do lúc này nóđang đặt lên một bộ vị tương đối mẫn cảm, mà nếu Chi thức lúc này chắcchắn sẽ không ngần ngại đạp anh bay ra khỏi giường.

Nhưng Hạ Chi vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Nguyên.

Nguyên kinh ngạc khẽ buông tay rồi nhẹ nhàng trở dậy. Kéo chăn đắp cho Hạ Chi, anh bước vào phòng tắm.

Nguyên cố nhớ lại nhưng cũng không biếttại sao mình lại nằm cạnh Hạ Chi như thế? Rõ ràng anh đã nằm ở sofa ngủngay sau khi cô gái ở sàn nhảy đưa anh về đây. Nhớ lại vẻ mặt của Hạ Chi khi chìm trong giấc ngủ, một cảm giác lạ lan tỏa trong trái tim Nguyên. Ngẩng mặt cho nước tuôn xuống mặt, anh cố xua tan mọi cảm giác vừa xuất hiện trong lòng.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã tuôn những ánh sáng rực rỡ đầu tiên của ngày mới.

Trong mắt những người phục vụ ở kháchsạn này thì Nguyên và Hạ Chi là một đôi tình nhân đúng nghĩa. Cô theoanh gần như mọi lúc mọi nơi. Nguyên cũng không dám để cô ở trong phòngcả ngày, anh cũng lo lắng nếu để Hạ Chi một mình thì sẽ có nguy hiểm tới với cô. Nguyên là một người có trách nhiệm, hơn nữa Nguyên chỉ biếtrằng Thiên Anh để Hạ Chi đi theo mình là vì lo lắng cho an toàn của cô.Thiên Anh hầu như cả ngày ở Trung tâm nghiên cứu trên núi nên không thểlo cho cô chu toàn được. Anh cũng không nói cho Nguyên biết rằng Hạ Chiđược bảo vệ ngầm bởi một người khác. Nếu anh nói cho Nguyên biết, anh sợ Nguyên vì thế mà bỏ mặc Chi ở trong phòng cả ngày.

-Anh Trung, em đưa cô ấy đến rồi.- Nguyên dẫn Hạ Chi vào phòng làm việc của Trung rồi nói.

So với lúc tỉnh dậy thì bây giờ Chi đãhoàn toàn khác. Cô đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái gầy ốm, xanh xaonhư con bệnh lâu năm, các vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất. Chi cũng không lạ lẫm mỗi lần tới đây, vì cô đã được nghe Nguyên kể lại những việc liên quan tới bản thân mình.

-Vẫn không nhớ ra gì sao?- Trung cười, anh cũng không hy vọng gì việc Chi nhớ ra trong một sớm một chiều.

-Có phải có tin từ gia đình cô ấy không?- Nguyên hỏi ngay.

Trước đó Trung đã nói cho Nguyên vàThiên Anh biết rằng Hạ Chi và anh trai cô vốn là trẻ mồ côi, lại khôngcó họ hàng thân thích gì ngoài một người cô họ ở Ba Lan. Họ đang cố liên hệ với người cô này để thông báo về tình trạng của hai anh em nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trung lắc đầu cười như trả lời Nguyênrồi đưa ra một tấm ảnh, một người mặc áo véc rất lịch lãm đứng cạnh mộtcô sinh viên mặc bộ đồ tốt nghiệp đầy duyên dáng. Cô sinh viên trong ảnh khi đó chính là Hạ Chi. Còn người còn lại, Nguyên đoán là anh traiThanh Lâm của cô.

-Em có nhớ đây là ai không?

Hạ Chi nhìn tấm ảnh, cau mày rồi lắc đầu.

-Đây là anh trai của em phải không?- Cô hỏi lại.

-Phải rồi. Đó là Thanh Lâm, anh trai của em.- Trung cười.

-Anh trai em…- Hạ Chi tần ngần nhìn lại người trong tấm ảnh.

-Nếu em thích thì có thể giữ lại tấm ảnh này.- Trung úy Trung cười.

-Vậy cảm ơn anh.- Hạ Chi cầm lấy tấm ảnh khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi nụ cười rạng rỡ của người thanh niên trong tấm ảnh.

-Bọn anh đã tìm ra một số manh mối, cóthể đó là lý do anh em họ bị bắt đi.- Trung nói khẽ với Nguyên khi tiễnhai người ra cửa.- Nhưng bây giờ chưa thể nói được, bí mật nghề nghiệpmà.

Trung nháy mắt cười rồi vẫy tay chào khi chiếc xe chuyển bánh. Anh trở về phòng làm việc, cầm bộ hồ sơ rồi tới một phòng khác.

-Cháu chào chú.- Trung cười khi thấy người đàn ông đang ngồi chăm chú bên màn hình máy tính.

-Trung à, ngồi đi, đợi chú chút.

Trung ngồi xuống bàn uống nước. Hai phút sau người đàn ông mái tóc đã lốm đốm bạc rời khỏi bàn làm việc, tớingồi rót nước cho anh rồi cười hỏi:

-Thế nào? Vụ của cháu điều tra đến đâu rồi?

-Báo cáo chú, sau khi xác minh được nghề nghiệp của Trần Thanh Lâm, bọn cháu đã đưa ra một vài phán đoán.- Trung đưa hồ sơ trên tay cho sếp của mình.

Trong khi người đàn ông chăm chú xem hồ sơ, Trung nói tiếp:

-Hiện tại Trần Thanh Lâm là phóng viêntự do. Bút danh của anh ta là Trần Lâm. Anh chàng này có rất nhiều bàiviết nổi tiếng, nhất là series bài báo liên quan tới khu dự trữ sinhquyển Cát Bà đã được giải thưởng báo chí quốc gia cách đây hai năm. Hiện tại anh ta cũng đang có một loạt bài phóng sự liên quan tới nạn săn bắt động vật ở đây.

-Ồ, vậy thì lý do có thể là do những bài báo này?

-Cháu cũng đang suy nghĩ theo hướngnày.- Trung trầm ngâm.- Nếu sự thực là thế thì có thể Trần Lâm có đầumối về một băng nhóm buôn bán động vật quý hiếm mà chúng ta chưa biết.

-Tốt. Nếu tìm được Trần Lâm thì sẽ sáng tỏ chuyện này.

-Cháu chỉ sợ…- Trung thở dài- Cháu sợ Trần Lâm lành ít dữ nhiều. Em gái của cậu ta còn bị đem đi thủ tiêu như thế…

-Chúng ta không được buông hi vọng. Còncô bé kia, phải bảo vệ cho tốt, nếu liên quan tới một băng nhóm tội phạm thì không khó để tai mắt của chúng tìm thấy cô bé. Mong là chúng vẫnnghĩ cô bé đã chết…

-Bác sĩ Bạch đã bố trí cho cô bé ổn thỏa, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

-Cứ cẩn thận vẫn hơn. Giá mà cô bé có thể nhớ được mọi chuyện thì chúng ta không phải vất vả thế nữa.

## 5. Chương 5

-Vẫn còn một người nữa có thể cho chúngta đầu mối. Bọn cháu vẫn đang tìm tung tích cô gái đó. Không biết cô gái đó có quan hệ thế nào với anh em Trần Lâm, nhưng nếu là người quen, thì cháu nghĩ cô ấy sẽ sớm đến tìm Hạ Chi thôi. Còn nếu không có liên quangì, thì rất có thể cô ấy là một nhân chứng bất đắc dĩ khiến cho bọn kiaphải thủ tiêu cả cô ấy nữa.

-Phải nắm tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra…

-Cháu rõ rồi thưa chú. Cháu xin phép đi làm việc tiếp.

Trung đứng dậy làm động tác chào rồi ra khỏi phòng.

Lúc này ở trên ô tô, Nguyên vừa lái xevừa quay sang nhìn Hạ Chi. Từ lúc cầm tấm ảnh trên tay đến giờ, Chi chưa bao giờ rời tay khỏi nó, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hai người trong bứcảnh.

-Anh trai cô cũng đẹp trai đấy chứ?

Hạ Chi không đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng với người thanh niên trong ảnh. Lát sau cô quay sang nói với anh:

-Anh nói anh ấy tên là Lâm phải không?

-Ừm… Trông cô có vẻ vui khi có tấm ảnh này nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Sau khi tỉnh dậy, ngoàianh và anh Bạch ra, tôi chẳng biết ai. Đây là anh trai của tôi, mặc dùkhông nhớ chút gì về anh ấy, nhưng nhìn thấy anh ấy, tôi thấy rất ấm áp.

-Hôm nay nắng đẹp thật, cô muốn ra bãi biển chơi chứ?

-Đợi anh Bạch đến nữa chứ? Hôm nay anh ấy nói sẽ đến thăm chúng ta mà.

-Cũng được, nó kêu sẽ mang cho cô quần áo của cô mà nó lấy ở khách sạn cũ cô từng ở. Vậy về phòng khám đợi nó vậy.

Nguyên nói rồi vòng xe về phía phòng khám của Thiên Anh.

Hai người đến phòng khám thì Thiên Anhvẫn chưa về tới nơi. Y tá của anh đang băng bó chân cho một cậu nhócchừng 15, 16 tuổi. Bên cạnh cậu bé còn có một cô gái ăn mặc quê mùa vàmột cậu bé chừng 10 tuổi đứng khép nép bên cạnh.

-Anh Nguyên, Hạ Chi, hai người vào trong phòng của bác sĩ đợi em chút nhé, xong việc em sẽ mang nước vào cho.-Cô y tá tên Linh mỉm cười tươi khi thấy cả hai.

-Sáng sớm mà đã có bệnh nhân rồi à?- Nguyên gật đầu rồi bước thẳng về phía phòng của Thiên Anh.

Hạ Chi thì không, cô biết ở với ThiênNguyên một chỗ lúc nào cũng chán ngắt nên lần nào đến đây cô cũng đềuchỉ ngồi ở ngoài nói chuyện với Linh mà thôi. Cô nhìn hai chị em của cậu nhóc bị thương khẽ mỉm cười như muốn an ủi họ nhưng cũng không làm haichị em thấy khá hơn. Họ đang quá sợ hãi với vết thương dưới chân của emvà anh trai mình.

-Được rồi, không sao nữa đâu. Cậu nhócnày dũng cảm thật, đau thế mà không khóc tí nào.- Linh sau khi băng bóchân cho cậu thì đứng dậy cười.- Chị đã sát trùng vết thương và băng lại cẩn thận rồi. Vết thương không nặng lắm nhưng thời gian này không đượcđi lại nhiều kẻo vết thương lại vỡ ra, nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Cónhững trường hợp nhiễm trùng nặng phải bỏ cả bàn chân đi đấy.

Lời dọa của Linh lập tức có hiệu nghiệm, chỉ thấy cả ba chị em đều gật như gà mổ thóc. Cô chị lớn nhất đưa choLinh mấy đồng tiền mà nãy giờ mình bất giác đã bóp đến nhàu nát. Linhcười đưa lại tiền cho cô gái như biết rõ hoàn cảnh của ba chị em, nói:

-Thôi tạm thời chị chưa lấy tiền đâu,mang về bồi dưỡng em ấy cho tốt. Lúc nào khỏe, đi biển được rồi, mỗingày mang cho bác sĩ Bạch một con cá thật to là được. Ba chị em cứ vềđi.

Cô gái nhìn Linh rồi lại nhìn sang Chi, nhưng ánh mắt cô không dừng lại lâu mà gật đầu rồi cúi xuống, cõng em trai lên.

-Em cám ơn chị.

Ba chị em cùng chào Linh và Hạ Chi rồira khỏi phòng khám. Ba người vừa rời đi thì Thiên Anh về đến nơi. Nhìntheo bóng ba người đi, Thiên Anh ngạc nhiên hỏi:

-Ai vậy Linh? Sao sáng sớm đã bị thương rồi?

-Ba chị em cô bé này sống với nhau ở bên kia đảo cơ anh ạ.

-Ủa, bên kia đảo mà sao tới tận đây?

-Chị em họ không có tiền đi viện, để đến khi vết thương bắt đầu nhiễm trùng rồi mới cắn răng dắt nhau qua đây.- Linh thở dài.

-Bác sĩ Bạch nhà mình nổi tiếng dữ nhỉ ?- Thiên Nguyên đi từ trong ra khi nghe tiếng Thiên Anh.

Thiên Anh lúc này mới nhìn ra Chi đang ngồi ở một góc phòng. Anh nhoẻn miệng cười chào cô rồi mới nói với Nguyên:

-Tới chỗ anh Trung chưa?

-Rồi. Vừa từ đó về.- Nguyên liếc mắt nhìn Chi rồi mới tiếp- Giao cô ấy lại cho cậu, tớ xin một ngày tự do nhé!

-Được…- Thiên Anh cười xòa- Hôm nay tớ sẽ đưa Hạ Chi đi chơi, cậu cứ đi nơi nào cậu thích, không cần theo bọn này.

-Phì, tớ mà thèm à…- Nguyên bĩu môi rồiquay lại nhìn nhìn Chi tiếp- Hôm nay cô chịu khó đi chơi với bác sĩ Bạch của cô nhé, tôi bận rồi!

Hạ Chi nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ cũng không nói thêm câu gì nữa.Thái độ đó của Hạ Chi làm anh hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ trong giây lát,anh bèn bước ra ngoài cửa.

Thiên Anh hơi cười cười nhìn theo anh. Lát sau, anh quay lại nói với Hạ Chi.

-Chi, lên núi chơi với anh không? Đại Tướng Quân nó nhớ em lắm đấy.

-Có ạ! Chơi với Đại Tướng Quân còn vui hơn chơi với anh ta nhiều!- Chi nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay anh như một đứa trẻ.

Nghe cô nói vậy, Thiên Anh chỉ biết cười khổ. Nếu Nguyên mà biết mình được cô gái này hồn nhiên so với con sóilông đỏ Đại Tướng Quân thì chắc sẽ tức nghẹn mà chết mất. Anh gật đầurồi dặn dò Linh vài câu, sau đó dẫn Chi ra khỏi phòng khám.

\*\*\*

-Không muốn về thì cứ để cô ấy ở lại chỗ cậu đêm nay đi.- Nguyên bực bội đáp.

Thì ra Chi nhất quyết không muốn vềkhách sạn tối nay mà muốn ở lại phòng khám, Thiên Anh đang gọi điện,muốn anh đến đón cô bé về.

-Vậy cũng được, sáng mai tớ đưa cô bé quay lại khách sạn sớm nhé!- Thiên Anh đáp vẻ đầy miễn cưỡng.

Nguyên cúp máy, đôi mày cau lại dữ tợnnghĩ: “Lại còn làm điệu bộ không thích về. Thích ở với bác sĩ của cô thì cứ nói thẳng ra…”

-Sao anh bực mình vậy?- Cô gái mới quen mỉm cười nhìn Nguyên, tay khẽ vuốt tóc đầy điệu đà.

-À, không có gì đâu.- Nguyên lắc đầu- Mình về chỗ anh chứ?

-Còn sớm mà, sao không uống thêm một chút nữa.- Cô ta lườm anh đầy ý tứ.

-Về Paradise cũng có rượu mà. Anh sẽ gọi lên phòng mình cùng uống.- Nguyên nói rồi đặt cốc rượu đang cầm trêntay xuống, ôm eo cô nàng ra khỏi quán rượu.

Về phòng, để mặc cô gái ngồi chơi ngoàiphòng khách, Nguyên đi tắm. Khi đã tỉnh táo trở lại, anh giục cô đi tắmrồi đi xuống quầy rượu dưới sảnh lớn. Vừa ngồi nhấm nháp ly Chivas anhvừa nghĩ đến cuộc gọi của mẹ chiều nay. Anh không thể trì hoãn việc vềnhà được nữa. Đã gần một tháng kể từ khi anh về Việt Nam và trốn ra CátBà. Trong tâm trí Nguyên luôn có một sự mâu thuẫn lớn giữa việc trở vềvà không. Anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam nữa, nhưng sau cùng anh không thể chiến thắng được khát khao gặp lại người mà baonăm qua tâm trí anh vẫn luôn dõi theo không ngừng. Về đến Việt Nam rồi,lại một lần nữa anh đấu tranh giữa việc gặp lại cô và việc để tâm hồnmình thôi dậy sóng.

Nếu nói anh vẫn còn yêu cô thì khôngđúng, nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ ý định che chở cho cô- người con gái bất hạnh mà anh là người đứng sau chứng kiến trong câu chuyện tình yêucủa cô. Nếu quay về Hà Nội, anh sẽ phải đối mặt với cô, đó là điều màanh không muốn. Nếu anh xuất hiện, cuộc sống của cô liệu có bị xáo trộnhay không?

Mười hai năm yêu cô- hai năm bên cô,mười năm cố gắng quên đi cô, bên Nguyên cũng từng có rất nhiều cô gáikhác. Anh đi tìm hình bóng cô trong họ, muốn tìm cho mình một sự thaythế hoàn hảo, nhưng không có một ai có thể thay thế con người đó. Anhluôn cảm thấy lạnh lẽo ngay cả khi ôm họ trong lòng. Có bao người ở bênngười, nhưng anh mãi mãi chỉ là một kẻ cô đơn đáng thương.

Mãi mãi lạnh giá, trừ khoảnh khắc sáng nay…

Nguyên gạt ý nghĩ ra khỏi đầu. Anh đứngdậy rời khỏi quầy rượu, và thay vì đi lên phòng như đã định, bước chânlại đưa anh ra khỏi khách sạn.

Ánh đèn ô tô vừa tắt, trong phòng khámnhỏ điện đã sáng bừng lên. Thiên Anh xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt còn tỉnh táo, rõ ràng là chưa ngủ.

-Tớ biết là cậu sẽ đến mà- Thiên Anh cười châm chọc.

-Tớ thương cái thân già cô đơn của cậu thôi.- Nguyên hừ giọng.

-Tớ biết… Tớ biết… Cậu tốt bụng nhất,được chưa? Giờ thì mang cô bé về giúp tớ. Có mỗi cái giường với cái chăn thì bị cô bé chiếm mất, tớ phải ngủ ngoài phòng khám, lạnh muốn chết.-Thiên Anh rùng mình một cái nói.

Nguyên không đáp nữa mà đi thẳng vào phòng ngủ của Thiên Anh.

-Mà cậu làm cái gì khiến cô bé giãy đành đạch kêu không muốn về khách sạn với cậu thế?- Thiên Anh nghi ngờ hỏi.

-Tớ mà dám làm gì?- Nguyên trừng mắtđáp- Cô ta dữ như cọp ấy, vừa tỉnh đã tát tớ một cái sưng mặt, cho tớvàng tớ cũng không dám rờ vào.

-Cậu thật nhỏ nhen, mỗi cái việc cỏn con từ lâu lắc rồi mà vẫn giữ trong lòng. Đàn ông là phải rộng lượng chứ.- Thiên Anh cười.

-Cậu rộng lượng thì cậu mang cô ta lên trên Trung tâm với cậu đi.

-Làm sao được chứ.

-Thế thì thôi việc dạy dỗ tớ đi.

-Hôm nay cậu có vẻ bực mình. Chắc lạiviệc mẹ cậu mấy hôm nay gọi ra giục về hả? Thím cũng gọi cho cả tớ nữa,nhờ tớ khuyên cậu về nhà. Hay là về một chuyến đi.

-Ừm…- Nguyên nhìn Hạ Chi đang ngủ saytrên giường, rõ ràng là cô đi chơi cả ngày mệt đến độ Nguyên bế cô lêncô cũng không biết gì.

Nguyên không nói gì với Thiên Anh nữa mà đi một mạch về thẳng khách sạn. Nguyên cũng không giải thích được tạisao mình lại tới đón Hạ Chi. Dường như có một sức mạnh kì lạ đã thôithúc anh phải tới đó.

Khi Nguyên đẩy cửa bước vào phòng ngủthì cô gái mà anh bỏ quên trong phòng trước đó đang nằm trong chăn, mộtcuốn tạp chí người mẫu được đặt trên đùi, bên cạnh còn có một chai rượuvang đỏ và hai chiếc ly. Một trong hai chiếc ly có rượu. Thấy cửa mở, cô gái ngẩng đầu cười, nhưng thấy trên tay Nguyên là một cô gái khác, nụcười trượt khỏi đôi môi đỏ mọng. Mặt cô ta chợt dài ra một cách đángthương, nhưng Nguyên cũng chẳng để ý làm gì.

- Ai đây?

-Bạn gái tôi.

-Anh làm này thế là ý gì? Anh coi tôi là ai hả?- Cô ta nhổm dậy hỏi.

-Mặc quần áo vào và về đi.- Nguyên nói khẽ như sợ Chi thức dậy nhìn thấy cô gái nửa kín nửa hở trên giường của mình.

-Anh…- Cô gái vùng dậy, bước xuống đất, mặt đỏ bừng bừng không biết do rượu hay do giận quá hóa thẹn -Đồ sở khanh.

Vung tay tát Nguyên một cái, cô ta tức tối đi ra khỏi phòng.

Nguyên cũng không để ý đến cái tát rátrạt vừa nhận được, anh tiến lại giường, khẽ đặt Hạ Chi xuống, kéo chăncho cô rồi đi ra khỏi phòng.

## 6. Chương 6 : Trở Về

Hạ Chi bước ra từ phòng tắm với mái tócướt sũng, ngạc nhiên nhìn Nguyên vẫn đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Côngạc nhiên khi hôm nay anh về sớm hơn thường lệ. Ti vi vẫn bật nhưngdường như tâm trí Nguyên lại ở một nơi xa lắc nào đó.

-Này… này…- Cô đưa tay hươ hươ trước mặt anh gọi.

Nguyên giật mình ngước mắt nhìn Chi, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô đã ở cùng anh được hơn một tháng rồi.Giữa hai người là một mối quan hệ khá mập mờ, chẳng phải nhân tình,nhưng cũng không giống người dưng, không gần cũng chẳng hề xa. Nguyênvẫn giữ thói quen của mình, cho Chi đi cùng vào ban ngày và bỏ mặc cômột mình sau bữa tối để tìm niềm vui riêng. Nhưng dường như, với anh một tháng nay, chưa niềm vui nào thực sự được gọi là niềm vui. Điều chứngminh là Nguyên chưa bao giờ đi qua đêm, luôn luôn có mặt tại salon ởphòng khách trước 12h.

Còn Hạ Chi, mất đi trí nhớ, Thiên Anh và Nguyên trở thành hai người thân thuộc nhất của cô. Và trong hai người,Nguyên lại là người ở bên cô lâu hơn hẳn. Trong tâm trí, cô biết mìnhluôn có cảm giác không thích Nguyên, nhưng ở một nơi khác lại mách bảocô rằng cô không thể xa Nguyên. Vụ va chạm xóa đi của cô mọi thứ, kể cảcái cảm giác mà bản thân cô thực sự không biết định nghĩa là gì lúc này.

Nguyên cầm lấy khăn, thấm những giọtnước đang chảy trên mái tóc cô. Những hành động dịu dàng như thế này của anh không phải lúc Chi cũng thấy. Bình thường anh luôn giữ một thái độlạ lùng và xa cách với cô.

-Ngày mai tôi sẽ về Hà Nội, Thiên Anh sẽ tới đây với cô.- Nguyên chậm rãi lau tóc cho cô, nói.

-Anh đi sao? Tôi không đi theo được à?

-Ừ… Tôi về nhà…

-Nhà…- Chi khẽ lẩm bẩm.- Nhà là gì?

-Là gia đình. Gia đình tôi có bố mẹ, cóanh trai tôi, có… chị dâu và một đứa cháu rất đáng yêu. Nó tên là Boo,khi tôi đi nó mới một tuổi, bây giờ chắc nó lớn lắm rồi.- Nguyên mỉmcười kể.

-Không biết nhà tôi thế nào nhỉ? Mọingười nói bố mẹ tôi đã mất, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chẳng biếttôi là ai. Tôi có anh trai mà không biết anh mình ở đâu. Tôi…

Chi nói đến đây thì nước mắt đã giàngiụa trên mặt. Những tâm sự cô luôn giữ trong lòng lâu nay kể cả Nguyênvà Thiên Anh đều không biết được. Cho đến lúc này không hiểu sao khinghe Nguyên nói, cô lại thổ lộ ra. Trong lòng cô vốn rất sợ mỗi khi nhìn vào kí ức trống rỗng của mình. Cô sợ một ngày mình sẽ tan biến đi vìkhông thể nhớ ra mình là ai.

-Cô của cô ở Ba Lan sắp về tới, đó làgia đình của cô.- Nguyên cũng chẳng lau nước mắt cho Hạ Chi, vẫn tiếptục vò nhẹ trên mái tóc dài của cô.

-Còn anh trai tôi?

-Hy vọng sẽ sớm tìm ra anh trai cô.

-Bao giờ anh lại về đây?- Hạ Chi lau nước mắt, quay lại nhìn anh hỏi.

-Cũng chưa biết.

-Tôi có thể nhắn tin cho anh mỗi ngày được chứ?

-Có thể.- Nguyên gật đầu.

-Nhưng anh sẽ nhắn lại chứ?- Chi gặng hỏi tiếp.

-Tất nhiên… Nhưng đừng khủng bố tôi quá nhiều tin nhắn, không được gọi lúc nửa đêm.

-Được… Nhưng anh đi rồi thì tôi biết đi chơi với ai? Bác sĩ thì lúc nào cũng bận…- Chi phụng phịu.

-Cô ham chơi quá. Nếu không biết làm gìthì tới phòng khám của Thiên Anh học việc đi. Mặc dù cô lóng ngóng nhưng không phải loại cứng đầu khó đào tạo.- Nguyên gợi ý- Cô nên làm việctrừ nợ chứ.

-Nợ gì?

-Nợ viện phí và nợ tôi nuôi cô cả thángnay.- Nguyên bật cười trước vẻ ngơ ngác của Chi- Tôi với Thiên Anh làanh em, cứ trả nợ cho nó là được.

-Được, thế thì tôi sẽ tới làm giúp anh ấy.

-Nhưng cô tuyệt đối không được học cách cho thuốc và tiêm đâu đấy.- Nguyên chợt nghĩ ra, dặn tiếp.

-Tại sao?

-Vì cô sẽ hại chết bệnh nhân chứ sao.- Nguyên bật cười ha hả. Lâu rồi anh không được cười sảng khoái như thế.

-Anh… hóa ra anh đang chọc tôi…- Chi cau mày.

-Tôi nói thật. Cô sẽ cảm thấy bớt nhàmchán khi làm việc. Hơn nữa nếu bộ não vận động nhiều, biết đâu sẽ giúpcô dần nhớ ra mọi chuyện.

-Nếu thế tôi sẽ không làm y tá như chịLinh nữa. Chị Lam nói tôi có thể lên trên núi giúp chị ấy chăm sóc hoalan. Liệu tôi chăm sóc hoa lan có làm hoa chết không?- Chi ngây ngô hỏitiếp.

-A, nghe có vẻ hay đó, biết đâu cô lại có năng khiếu lai ra vài loại lan mới.- Nguyên gật gù tán thưởng.

-Thật sao?

-Tất nhiên, đầu óc cô lơ đễnh thế, kiểu gì chả có lúc lai hoa nhầm…

-Anh lại trêu tôi…- Chi quay phắt lại nhìn vẻ mặt đùa cợt của Nguyên, giơ tay đấm anh một cái.

-A, thôi thôi. Cô đánh đau chết đi được ấy.- Nguyên giữ lấy tay cô lại, hét lên.

-Chứ lại không. Mười hai năm tôi đi học Karatedo đấy.- Chi hứ một tiếng rồi lại quay đi để anh lau tóc tiếp.

-Hả? Cô nói cái gì?- Nguyên giật mình nhảy dựng lên trên salon.

-Anh không tin à? Để tôi ra vài quyền cho anh xem.- Chi quay lại giơ tay thách thức.

-Không, tôi tin. Nhưng cô vừa nói gì? 12 năm cô đi học Karatedo? Sao cô biết? Cô nhớ ra rồi à?- Nguyên mừng rỡngồi xuống trở lại, hỏi.

-Tôi…- Chi ngẩn ra rồi lắc đầu.- Tôi không nhớ, nhưng đúng là tôi có đi học Karate 12 năm mà.

“Bệnh gì đây hả trời?” Nguyên nhìn Chikhông chớp mắt thầm hỏi. Nhưng rồi anh bình tĩnh trở lại, tiếp tục lautóc cho cô. Lát sau, anh vén tóc ra làm hai rồi hất sang hai bên, để lộra cái gáy trắng ngần của Chi.

Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào phíasau cô như nhìn thấy một điểm lạ. Ở một điểm cách gáy không xa, về phíabên vai phải lộ ra hình xăm của một cánh hoa hay một chiếc lá gì đó. Tòmò, anh dùng tay kéo cổ áo cô trễ hẳn về phía sau. Hành động bất ngờ này của anh là Hạ Chi giật mình định phản ứng. Chỉ nghe Nguyên ngạc nhiênhỏi:

-Cô xăm mình à? Đây là hoa gì vậy?

-Hình xăm? Tôi không biết.- Chi lắc đầu.

-Còn có chữ nữa. Michelia.S? Tên của ai à?

-Tôi đã nói là không biết mà.- Chi giãy khỏi bàn tay anh rồi kéo lại cổ áo.

-Hóa ra cô cũng cá tính gớm, lại còn có cái sở thích này nữa.- Nguyên cười.- Thôi tóc khô rồi, đi ngủ đi.

-Mai anh đi sớm không?

-Tôi bay chuyến buổi chiều.

-Anh không muốn ngủ cùng tôi nữa à?- Chi tò mò hỏi.

-Cô…- Nguyên trợn mắt nhìn cô rồi anhdùng ngón trỏ dí lên trán cô nói tiếp- Cái đồ ngốc này. Đừng bao giờ nói với bất kì thằng đàn ông nào câu nói đó nghe chưa? Cô không biết là câu đó bị yểm bùa à? Không muốn bị ăn thịt thì cứ nói câu đó lần nữa đi.

-Nhưng anh có bị làm sao đâu.- Chi lắc đầu quầy quậy

Cô tin làm sao được khi cái gã đàn ôngđầu tiên nghe câu đó ở trước mặt mình lúc này thậm chí còn dí tay vàotrán mình mà mắng mỏ.

-Đi ngủ.- Nguyên đẩy cô đi.

-Nhưng ôm anh ngủ rất ấm mà. Như là ôm…

Từ “Đại Tướng Quân” chưa kịp bật ra khỏi miệng thì cô đã thấy chân mình nhẹ bẫng. Nguyên bế bổng cô lên rồi đinhanh về phía cửa. Chi hét lên đầy kinh hãi trước hành động như hổ báonày của anh.

Nguyên đặt cô xuống nệm, cúi thật sátxuống mặt cô, nhưng khi mặt cách mặt chừng 2cm, anh dừng lại, nhìn sâuvào đôi mắt đang mở trừng trừng của cô. Rồi Chi thấy mặt mũi tối sầmlại. Thì ra Nguyên đã túm lấy chăn và trùm kín lên người cô, kể cả mặtcũng không hở. Nằm trong chăn, Chi nghe anh nói:

-Chịu khó ngủ yên đi.

Tiếng chân Nguyên xa dần, cuối cùng là tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Chi vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích, tim động ầm ầm vào lồng ngực, nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra cô đang đỏ bừng cả mặt.

Chiếc taxi dừng trước cổng ngôi nhà lớnnhất ở khu phố. Nguyên bước xuống, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, nơi anh đãlớn lên từng ngày, nơi đã in dấu biết bao kỉ niệm ngày anh còn cắp sáchtới trường. Nơi đây cũng đã bắt đầu một mối tình đơn phương mãnh liệtnhất cuộc đời anh, và là nơi anh chôn vùi tình yêu đó. Nguyên xa nó đãmười năm. Mười năm dài đằng đẵng không một ngày trở lại, mặc kệ baonhiêu lời than trách của ông nội, của cha mẹ, anh kiên quyết nhắm mắt,phong bế mọi ngõ ngách nơi trái tim mình.

-Chú là ai?

Thằng nhóc mở cổng, ngước mắt nhìn anh.Nó nhỏ hơn nhiều cái tuổi lên 10 của mình. Đây là cháu anh, nhóc Boo.Ngày anh đi nó mới chào đời không bao lâu. Anh nhận ra nó, vì nó giốnghệt chị dâu anh, giống hoàn hảo từ đôi mắt to tròn đến cái mũi cao vàhai má lúm đồng tiền rất xinh.

-Boo phải không?- Anh xoa đầu nó mỉm cười.

-Chú biết tên cháu à?- Nó ngạc nhiên rồi quay đầu lại gọi- Mẹ ơi, nhà mình có khách. Có chú nào ấy…

-Chú nào, sao con không mời vào nhà…

Nguyên đứng ngẩn ra, bàn chân anh lập tức muốn bỏ chạy đi thật nhanh. Âm thanh vừa cất lên đã làm trái tim của anh vỡ vụn.

-Chào chị… chị dâu…- Nguyên khó khăn lắm mới cất được tiếng khi người phụ nữ xuất hiện sau cánh cổng sắt.

Mười hai năm chẳng hề làm phai đi vẻ đẹp của người phụ nữ này. Vẫn nét duyên dáng và dịu dàng như lần đầu anhgặp mặt cách đây mười hai năm. Người phụ nữ nhìn anh, ngỡ ngàng tronggiây lát, rồi mỉm cười nói với con trai:

-Boo, chào chú Nguyên đi con. Đây là chú Nguyên mà mẹ hay kể cho con đấy.

-A, chú Nguyên…- Nhóc Boo mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sững trước mặt mình rồi nó co giò chạybiến vào trong hét to- Bà nội ơi chú Nguyên về rồi. Chú Nguyên về rồi bà ơi!

## 7. Chương 7

Chương 7

Tiếng hét của thằng nhóc vẫn văng vẳng bên tai hai người.

-Chị vẫn khỏe chứ?- Nguyên chợt thở dài, hỏi.

-Chị vẫn khỏe. Chú khác ngày xưa quá khiến chị cũng không nhận ra được. Chú về chắc ông bà sẽ vui lắm. Thôi vào nhà đi.

-Ừm…

Nguyên gật đầu rồi lách người xách va li vào trong.

Anh gặp mẹ ở thềm cửa. Bà già đi nhiềuso với bốn năm trước khi sang Mỹ thăm anh. Bà nhìn anh đầy nghiêm khắc,rồi đột nhiên bà cũng thở dài một hơi. Thằng con trai của bà cuối cùngcũng chịu quay về.

-Mẹ, con xin lỗi.- Nguyên đặt va li xuống cúi người ôm lấy bà.

-Anh còn biết xin lỗi cơ à.- Bà mắng nhẹ.

-Con biết sai rồi.

-Thôi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Chuyện gì cũng đợi tối bố anh về rồi cùng nói.

Nguyên cười, quay sang nhìn nhóc Boo đang đứng nhìn anh chăm chú.

-Boo, cháu dẫn chú lên phòng đi, chú có quà này cho cháu.

-Quà ạ?- Thằng nhóc mở to hai mắt sung sướng hỏi- Máy bay điều khiển từ xa hay siêu nhân biết bay hả chú?

-Bí mật, cháu phải dẫn chú lên phòng đã.

-Vâng, đi đi chú.- Thằng bé chạy lại níu tay anh và hăm hở đi lên lầu.

Nguyên thấy lòng ấm áp hẳn. Nhóc Boo- đứa con trai tinh thần của anh, mười năm rồi anh mới có dũng cảm để âu yếm cưng nựng nó.

Boo này…- Nguyên gọi khi thằng nhóc đang ngồi trên sàn chơi với chiếc xe tăng điều khiển từ xa mà anh mua chonó.- Bố cháu dạo này có hay về không?

-Bố cháu ạ? Bố cháu đi công tác ở xalắm, thỉnh thoảng mới về thôi ạ! Nhưng mỗi lần về đều bị cụ nội với ôngbà nội đuổi đi. Bố cháu làm sai gì hả chú Nguyên, sao ông bà lại khôngcho cháu đến chỗ bố cháu công tác? Bố cháu muốn đón cháu đến chỗ đósống.

-Thế cháu không thích ở cùng mẹ à?

-Có chứ ạ? Mẹ cháu bảo bố cháu bận lắmnên hai mẹ con không được quấy rầy bố. Khi nào hết bận bố cháu sẽ về.Nhưng mãi bố cháu chả về gì cả.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:

-Hai chú cháu xuống ăn cơm đi. Có cụ nội tới chơi nữa đấy.

-A, cụ nội lại tới rồi…- Boo buông đồ chơi ra ngay lập tức- Chú cháu mình không xuống nhanh cụ lại quát ầm lên cho xem.

-Có chú ở đây, cụ không dám quát cháu đâu.- Nguyên cười rồi cõng thằng bé xuống nhà.

Ông nội anh- người quyết định tương laicủa tất cả con cháu trong nhà- trong mắt thế hệ các cháu như Thiên Anhvà Nguyên thì ông là một người rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến bảo thủ. Không ai được phép trái lời ông trong bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ.

-Cháu chào ông, con chào bố.-Nguyên cất tiếng khi nhìn thấy hai người đàn ông lớn nhất trong gia đình.

Mặc dù ở ngoài anh là một người tự do phóng khoáng, nhưng khi về tới nhà, anh lại là một người vô cùng khuôn phép, bề bậc.

-Anh Nguyên về rồi đấy à? Tôi tưởng đợi khi tôi chết anh mới chịu vác cái mặt về chứ?- Ông nội vừa nhìn thấy anh đã hừ giọng.

-Cháu định nghiên cứu tiến sĩ xong mới về, nhưng cháu muốn trở về học thêm kinh nghiệm của ông và bố cháu đã rồi mới học tiếp.

-Hừ… Anh trước hết nghe lời bố mẹ anh,lập gia đình đi đã. 30 tuổi đầu rồi còn lông bông đến bao giờ? Hay anhđịnh học tập anh bác sĩ Bạch, ra biển làm một thằng trồng rừng cho đẹpmặt cái nhà này.

-Việc làm ăn của ông và bố, cháu sẽ họctập nghiêm chỉnh. Đó là mục tiêu trước mắt của cháu. Còn việc gia đình,cháu vừa về nước, nên đợi một thời gian nữa hãy tính ông ạ!

-Cho anh ra nước ngoài để học cái lốicãi lại cha ông trong nhà phải không?- Ông nội anh quát lên khiến chonhóc Boo phải núp sau lưng mẹ đầy sợ sệt- Cái nhà này vô phước, sinhđược ba thằng cháu nội thì một thằng suốt ngày bồ bịch trai gái, mộtthằng vô năng ăn hại suốt ngày cây với chả cối, còn anh thì đi một mạchkhông thèm quan tâm ông nội anh ở nhà sống hay chết, học được ba cái chữ mang về để cãi lại người lớn trong nhà.

-Kìa bố…- Mẹ anh tiến lại đỡ ông ngồixuống ghế- Cháu nó lần này về thật sự là muốn đến chỗ ông học việc đấyạ! Con sợ nó về rồi không có thời gian thư giãn nên cho phép nó đi dulịch một tháng. Chắc nó ra chỗ thằng Thiên Anh chơi vì anh em nó đếnmười hai năm chưa gặp nhau, cũng là phải thôi ạ! Mà biết đâu anh em nóichuyện lại làm thằng Thiên Anh thay đổi tâm tính thì sao? Giờ nó về rồi, ông cứ giao hết việc cho nó là được.

-Sao còn chưa ngồi vào bàn ăn đi. Địnhđể tôi chết đói à? Boo, lại đây ngồi gần cụ. Nhà này còn trông chờ vàomỗi thằng đích tôn này thôi đấy. Ba thằng cha, chú, bác mày ăn hại hếtrồi…

Nhóc Boo mặc dù sợ xanh cả mắt nhưng vẫn phải đến ngồi cạnh cụ nội theo thói quen thường lệ mỗi lần cụ tới ăncùng gia đình nó. Nguyên cũng không để tâm lắm những lời mắng mỏ của ông nội, anh thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Những lời mắng mỏ của ông nộikhông thể làm anh cảm thấy nặng lòng như một số chuyện khác được.

\*\*\*

Giấc ngủ vừa nặng nề kéo đến với Nguyên thì chuông điện thoại chợt reo vang.

“Anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”

Tin nhắn của Hạ Chi, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi hoàn toàn. Nguyên vùi điện thoại vào chăn và ngủ tiếp.

Chuông reo lần hai.

“Em biết anh chưa ngủ đâu.”

“Có cần tôi gọi Thiên Anh vào ôm em ngủ không?”- Nguyên trả lời lại với một tâm trạng cau có hết sức.

“Bác sĩ không có ở khách sạn. Em ở đâymột mình. Lúc chiều có một anh đến nói rằng cứ yên tâm mà ngủ, anh ấy ởngay bên cạnh phòng mình.”

“Anh nào? Thế sao em không sang đó ôm nó ngủ cho dễ?”

“Ý, anh ấy trông dữ lắm. Dữ hơn cả anh.”

“Sặc, tôi mà dữ hả?”

“Tất nhiên rồi. Bác sĩ là hiền nhất nhất nhất.”

“Ừ, nhất nhất nhất. Thế thì đi mà nhắn tin cho anh chàng nhất nhất nhất của cô đi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn ngủ.”

Nguyên trả lời tin nhắn rồi tắt luônđiện thoại. Giấc ngủ đã bị Hạ Chi vô tình đuổi đi mất, Nguyên trằn trọcthêm nửa tiếng cũng không thể ngủ lại. Anh vùng dậy, đi xuống nhà. Bếpvẫn sáng đèn, Dung- chị dâu anh vẫn đang loay hoay lau bếp.

- Nhà có người giúp việc mà chị phải làm mấy việc này à?- Nguyên bước đến tủ lạnh lấy chai nước và hỏi.

-Chú chưa ngủ sao?- Dung quay lại nhìn anh ngạc nhiên.

- Sao chị còn chưa ngủ?- Nguyên hỏi lại.

-Mỗi khi không ngủ được chị hay có thói quen lau bếp.- Dung cười, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Nguyên lặng im. Anh thích ngắm Dung từphía sau mỗi khi cô làm việc nhà thế này. Mười hai năm rồi mà dường nhưthói quen trước đây vẫn không hề thay đổi trong anh. Anh đã từng yêu tha thiết cái bóng dáng cần mẫn bên bếp ăn của Dung. Từ Dung, anh thấy hình bóng hoàn hảo cho người phụ nữ anh cần.

Nhưng Nguyên không bao giờ có được Dung, vì đơn giản đó là người mà anh trai của anh đã chọn. Khi anh biết yêuDung thì Dung đã chính thức trở thành chị dâu của anh. Mặc dù biết việcyêu vợ của anh trai là một điều sai trái, nhưng anh không thể từ bỏđược. Anh yêu cô lặng thầm suốt hai năm liền. Anh bên cô, hiểu rõ mọichuyện phát sinh trong đời sống tình cảm của cô và anh trai mình.

Dung là một người phụ nữ bất hạnh. Dungkhông được chọn lựa người mình lấy làm chồng. Cô ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của cha mẹ, về làm dâu nhà họ Bạch ở tuổi 22 đầy tươi trẻ. Hônnhân không tình yêu nhanh chóng tan vỡ, khi anh trai Nguyên, chồng Dungcông khai có bồ. Khi đó Dung đang mang thai thằng bé Boo. Không dừng lại ở việc công khai chuyện có người thứ ba, chồng Dung đã bất chấp sự phản đối của gia đình, dọn ra ngoài ở cùng người phụ nữ kia, và sống vớinhau như vợ chồng cho đến tận bây giờ.

Bị chồng bỏ khi bụng mang dạ chửa, Dungđau lòng và chỉ biết cay đắng ngậm ngùi cho số phận của mình. Gia đìnhchồng muốn giải thoát cho cô để cô đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng cô lạikhông thể bỏ thằng bé Boo ở lại. Nhà họ Bạch tất nhiên không bao giờ cho cô mang đi giọt máu nội tộc này. Vì con, Dung cắn răng ở lại nhà họBạch, sống như một người vợ góa để được gần con.

Ngày bé Boo ra đời cũng là ngày Dungbiết tình cảm của Nguyên dành cho mình. Thứ tình cảm đó còn làm cô cảmthấy thống khổ hơn cả khi biết chồng mình bỏ đi theo người đàn bà khác.Nguyên nhận Boo làm con trai đỡ đầu. Nhưng sự cự tuyệt của Dung với tình cảm của anh, và sự đau khổ của cô khiến cho Nguyên không thể không rađi. Anh ra đi, mọi người sẽ được bình tâm trở lại.

Thằng nhóc Boo 10 tuổi, Dung sống cô đơn 10 năm, không một lời than trách, không một lời oán thán. Đôi khiNguyên tự hỏi, sức mạnh nào đã giúp Dung vượt qua quãng thời gian dàinhư thế mà không cần bất kì một người đàn ông nào ở bên. Ở cái tuổingười ta được chồng vỗ về yêu thương thì Dung lại phải đối mặt với 10năm gối chăn lạnh lẽo. Tình yêu của cậu học trò mười sáu tuổi trongNguyên dần dần trở thành sự kính trọng và cảm phục đến sâu sắc người phụ nữ ấy.

Trong Nguyên, Dung vẫn luôn ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

-Chú chưa gặp cô gái hứa hôn với chú nhỉ?- Dung cười nói tiếp- Cô ấy cũng khá tốt đấy.

-Chị không sợ sẽ có một người đàn bà sống như góa chồng trong nhà này nữa hay sao?- Nguyên đặt cốc nước xuống bàn hỏi lại.

Dung lặng im. Nụ cười trên môi vốn đã gượng gạo nay lại càng trở nên méo mó đến khổ sở.

-Chị định sống như thế này đến bao giờ nữa?- Nguyên đặt chai nước trở lại tủ, ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

-Chị chỉ cần có thằng Boo là đủ rồi.- Dung ngừng lau bếp, cô tháo tạp dề và cài nó lên trên móc treo.

-Rồi nó cũng sẽ lớn và hiểu ra vấn đề của bố nó.

-Lúc đó nó cũng đã hiểu chuyện rồi.-Dung lau khô tay rồi quay lại cười- Thôi chú ngủ sớm đi. Chị cũng lênngủ đây. Ngủ ngon nhé!

Nguyên định nói nữa nhưng câu nói đến đầu lưỡi rồi lại bị anh nuốt trở vào.

Có lẽ, không nói gì vẫn là tốt nhất.

Có lẽ, coi như đã quên đi mới khiến cả hai người có thể sống vui vẻ được, dù sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo.

## 8. Chương 8 : Theo Dõi

Thiên Anh mở cửa, gió ban mai tràn vàolồng ngực, lùa qua mái tóc, cả mặt anh hướng nhìn lên bầu trời với mộtvẻ thách thức gió biển. Nếu không có mấy năm sinh sống ở đây, anh sẽ mãi mãi chỉ là một tay bác sĩ yếu ớt. Nắng đảo khiến làn da anh sạm lại,mái tóc cũng khô cứng hơn, hai con mắt càng sáng ngời đến kì lạ.

Nguyên nhìn cây dâu da trước cửa và khẽmỉm cười. Lại thêm một con cá biển tươi được treo lủng lẳng ở trên cànhcây. Đã một tuần nay, đều đặn sáng nào cũng có một con cá tươi được treo trước cửa phòng khám như thế. Lúc đầu Thiên Anh còn lấy làm kì quái,nhưng sau khi nghe Linh kể lại chuyện bệnh nhân trước đây trả công thìanh chỉ biết cười trừ. Thiên Anh thường dùng cách đó để gần gũi với dântrên đảo hơn nên nhiều người sau khi được anh chữa bệnh cho rất lâu vẫnthỉnh thoảng mang đồ biển đến cảm ơn anh. Họ chủ yếu là những ngư dânđánh bắt ngoài biển, cuộc đời quanh năm nổi trôi theo con sóng dữ. Nếuanh không sống gần với họ, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống ba chìm bảy nổi lênh đênh như con thuyền của họ. Anh sẽ chẳng biết cónhững người quanh năm chỉ ăn cơm với muối trắng và cá mòi phơi khô mặnchát đầu lưỡi. Anh cũng sẽ chẳng biết có những người cả đời không muanổi một manh áo mới.

Thiên Anh chứng kiến sự trần trụi đóbằng chính con mắt của mình. Và anh thay đổi cách sống của mình trướcđây. Thay đổi triệt để. Quan niệm của anh là nếu mình không giúp được gì cho những người xung quanh, thì mình sẽ sống cùng họ, đối mặt với cuộcsống cùng họ.

Nguyên rời Cát Bà đã được hai tuần, HạChi cũng chuyển về phòng khám ở. Ban đêm Thiên Anh đành ngủ ở phòngngoài. Tin tức về anh trai của Hạ Chi vẫn quá mờ mịt, còn người cô bênBa Lan sau khi nói sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể thì cũng bặt hẳn tintức. Dù sao thì cuộc sống của người cô này nơi xứ người cũng không hề dư dật gì nên muốn chuẩn bị một chuyến về thăm lại quê hương là điều không đơn giản.

-Bác sĩ, anh đi thể dục không?- Chi xuất hiện phía sau anh, co người trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

Thiên Anh cũng không hiểu tại sao Chi có thói quen mặc áo sơ mi nam đi ngủ, nhưng có vẻ như cô rất thích.

-Em cứ đi đi, đừng xuống biển giờ này nếu không sẽ cảm lạnh đó.

-Em biết mà. Em đi nhé!- Chi cười vẫy tay chào rồi chạy ù về phía bãi biển.

Thiên Anh cười nhìn theo bóng cô, đếnkhi cô đi khuất hẳn anh mới chịu quay trở vào bên trong. Lát sau, vừalúc anh định đi tìm Chi để cùng đi ăn sáng thì một chiếc xe trờ tới,dừng ngay trước cửa phòng khám. Thiên Anh ló đầu ra, nhìn người vừa bước từ trên xe xuống, cười:

-Hên quá, cậu qua rủ anh đi ăn sáng hả?

-Cô bệnh nhân nhỏ của anh đâu rồi?- Người thanh niên đó đứng sững trước cửa hỏi lại.

-À, anh đang định ra bãi biển gọi cô nhóc đây. Chở anh đi luôn nhé!

Ngồi vào trong xe rồi, Thiên Anh chợt hỏi:

-Hai tuần nữa cuộc đua bắt đầu nhỉ?

-Anh mải mê với đám sinh vật cảnh của anh nên lịch sinh hoạt của đội cũng quên hả?

-Đâu có, dù sao anh cũng chỉ đăng kí là thành viên kí danh thôi, anh bỏ qua các cuộc đua ở trong Lâm Đồng mà.

-Mọi người vẫn coi anh là đàn anh ở trong hội.

Thiên Anh cười định nói gì nữa thì chợt xe phanh kít lại ngay bên đường. Thiên Anh giật mình hỏi:

-Chuyện gì thế?

Người thanh niên chỉ ra bãi biển:

-Anh nhìn dưới kia xem.

Thiên Anh nhìn về phía người đó chỉ, chỉ thấy Hạ Chi đang thơ thẩn ngoài bãi cát, vừa đi thỉnh thoảng lại cúixuống nhặt cái gì đó với vẻ rất thích thú. Phía sau, cách cô chừng 30m,có một người hối hả bước theo. Đó là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, dangăm đen, gầy và cao. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Hạ Chi, mỗi khi côdừng lại thì cậu ta cũng dừng lại, giả vờ cúi xuống nhặt nhạnh gì đó.Nhưng khi cô đi thì cũng vội vàng đi theo, thỉnh thoảng lại nhìn xungquanh xem có ai không.

-Có phải người của bọn chúng không?

-Không biết.- Người kia lắc đầu- Nhưngnó đã đi theo cô bé về Paradise 2 lần rồi. Hai lần đều vì bảo vệ ngănlại nên nó không dám vào trong.

Nếu Hạ Chi ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên này chính là vệ sĩ ngầm mà Thiên Anh nhờ bảo vệ cho cô.

-Sao cậu không bắt giữ nó lại?

-Đó đâu phải việc của em.- Người thanhniên nhún vai- Em chỉ hứa với anh là sẽ bảo vệ cô bé tới nơi tới chốn,để đổi lại anh trở thành phó chủ tịch hội đua xe.

-Ha ha, vậy chắc anh phải làm thành viên tích cực hơn nữa mới được.- Thiên Anh cười lớn. Nhưng rồi sắc mặt anhnghiêm túc nhìn về phía bãi biển hỏi tiếp- Thế nào, chúng ta ra mặt chứhay theo dõi tiếp.

-Tùy anh.- Cậu ta nhún vai vẻ không quan tâm nhiều.

Thiên Anh suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu quyết định:

-Vậy đợi tôi một chút nhé! Tôi xuống đó xem thế nào.

Khi Thiên Anh lại gần Hạ Chi thì thằngnhóc kia cũng phát hiện ra anh. Nó như nhận ra anh, bèn quay người lảngra xa. Thiên Anh không muốn cho nó biết là nó đã bị nghi ngờ nên coi như không hề quan tâm gì, vẫn một mạch tiến đến gần Hạ Chi.

-Về ăn sáng thôi. Sáng nay em và Linhtrông phòng khám nhé! Anh phải lên trên trạm, hôm qua bọn anh phát hiệnra một con voọc bị thương, hôm nay phải đi tìm nó nếu không e là nó sẽchết trong rừng mất.

-Vâng.- Hạ Chi vui vẻ ôm lấy cánh tay anh rồi theo anh quay lại.

Mối quan hệ tình cảm của Thiên Anh và Hạ Chi như anh em vậy. Thiên Anh thì coi cô giống như cô em gái đang đihọc xa của mình, luôn nuông chiều và che chở cho cô hết mức. Còn Hạ Chi, bản thân cô tìm được một chút tình cảm gia đình ấm áp từ người đã cưumang cô từ khi cô bị mất trí nhớ. Anh như một cái cây sừng sững, có thểgiúp cô tránh được nắng, được mưa giông, cho cô có một chỗ dựa vữngvàng. Hai người khăng khít đến độ người trong Ban nghiên cứu và bảo vệrừng nơi Thiên Anh làm luôn cho hai người là một cặp- một cặp trời sinh. Nhưng Thiên Anh là người tình cảm khá kín đáo. Ngoài việc coi Hạ Chinhư em gái thì anh không biểu lộ một chút tình cảm riêng tư nào khác nên ít người có thể nhìn được tâm tư của anh. Tất nhiên ngoại trừ ThiênNguyên- người anh em họ mà ngay cả khi xa nhau cả hai vẫn tự tin là hiểu người kia khá rõ. Thiên Anh biết tình yêu đau khổ của Nguyên dành chocô em dâu họ của mình, cũng như Nguyên biết rõ tình yêu cũ của Thiên Anh trước đây như thế nào.

Việc phát hiện ra có người theo dõi HạChi làm Thiên Anh lo lắng hơn, vì anh thì bận nhiều việc, Hạ Chi lạikhông thể tự lo cho bản thân được. Anh gọi cho Nguyên nhưng Nguyên cũngtạm thời bị kẹt ở nhà nên cuối cùng, anh đành phải nhờ đến người anh emthân thiết nhất của mình trong hội đua xe- Long.

Với người ngoài, Long là một người tínhtình cực kì cô ngạo và lạnh lùng, nhưng với Thiên Anh, đó lại là một đứa em mà anh cực kì coi trọng. Hai người quen nhau cũng nhờ tình yêu mãnhliệt với siêu xe. Dần dần, mối quan hệ khăng khít của cả hai không cònvì tình yêu đó nữa, mà mở rộng hơn là bởi lý tưởng tạo ra một con đườngđi riêng cho những người yêu xe hơi thể thao ở Việt Nam, cho tình yêuvới những cung đường đua mạo hiểm. Anh biết nhiều về đời sống riêng tưcủa Long, nhưng anh không bao giờ hỏi về chuyện đó. Đây là những thángngày khó khăn nhất đối với cậu thanh niên sắt đá và nhiều nỗi đau này.

Long vẫn có một chút miễn cưỡng khi lầnđầu tiên anh nhờ cậu ta để mắt tới Hạ Chi mỗi khi Nguyên lơ là. Nhưngcậu ta vẫn giữ lời một cách đáng kinh ngạc, khiến anh không bao giờ phải lo lắng gì về sự an toàn của Hạ Chi. Miễn là cô bé không rời khỏi CátBà, thì người của Long vẫn luôn theo sát và đảm bảo an toàn cho cô.Trước khi Nguyên trở lại, Long vẫn sẽ là người để mắt tới Chi nhiều nhất ngoài anh.

Ngày hôm sau, sáng sớm khi Thiên Anh lén đi theo Hạ Chi ra bãi biển, đã thấy thằng nhóc chờ sẵn từ xa. Dường như nó vẫn đang tìm cơ hội tốt nhất tiếp cận cô. Nhưng thằng bé còi cọc vàđen đúa này có thể làm gì được cô bé nếu chỉ có một mình? Thiên Anhkhông tin nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng Chi. Nhưng anh cần cómột câu trả lời rõ ràng về chuyện này, để đi xa hơn một bước trong việctìm ra anh trai của cô. Bên công an dường như đã đi vào bế tắc nhiềungày rồi.

Khi Hạ Chi đang thơ thẩn trên bãi cátthì đột nhiên thằng bé thu ngắn khoảng cách lại. Thiên Anh chưa hiểu nóđịnh làm gì, thì chỉ thấy nó lại gần hơn, và nói gì đó với Chi. Có lẽ do Chi đi cùng Long cả ngày nên đây là dịp tốt nhất để thằng nhóc này tiếp cận cô. Chỉ thấy Chi quay lại cười, cả hai cùng nói chuyện, dường nhưkhông có gì nguy hiểm cả. Thiên Anh không tự chủ được đi về phía họ. Anh tiến tới từ phía sau thằng nhóc, cố gắng không để nó nhìn ra. Khi anhđã tới sát bên rồi thì Hạ Chi mới lên tiếng chào:

-Anh thích đi tập thể dục buổi sáng rồi à?

Câu nói khiến thằng nhóc đang cười giậtnảy mình và quay ngoắt lại. Thấy anh, mặt nó trắng bệch không một chútmáu, rồi nó lắp bắp không ra hơi:

-Bác sĩ… Chào bác sĩ…

Thiên Anh ngẩn ra nhìn nó một cách kìquái. Hóa ra nó biết khá rõ về hoàn cảnh hiện tại của Hạ Chi đấy chứ.Thấy Thiên Anh nhìn chằm chằm vào mình, thằng nhóc không tự chủ được,muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nó còn nhiệm vụ chưa làm xong,cô gái này lúc nào cũng đi cùng một người thanh niên khiến nó có cảmgiác run sợ nên chưa bao giờ dám đến gần. Chỉ có lúc cô đi dạo buổi sáng là nó còn có cơ hội tiếp xúc. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thiên Anh khiến cho tâm thần nó run lên không sao bình tĩnh lại được.

-Trả lại cho chị cái này…

Thằng nhóc dúi vào tay Hạ Chi một cái gì đó rồi nó co giò bỏ chạy thật. Hành động đó khiến cho cả Thiên Anh vàHạ Chi đều ngẩn ra. Hạ Chi cúi nhìn thứ mà nó vừa dúi vào tay mình, chỉthấy một vòng cổ màu đen, dây làm bằng da, chỉ có duy nhất một cái mặtđá màu xanh lam lồng qua.

Thiên Anh cau mày, không phải vì vẻ đặc biệt khó nói lên lời của chiếc vòng, mà vì câu nói sau cùng của thằng nhóc.

Câu nói ấy nghĩa là vật này đã từngthuộc về Hạ Chi. Khi anh và Thiên Nguyên cứu được cô, hiển nhiên làkhông hề có chiếc vòng này. Như vậy có thể khẳng định nó thuộc về Hạ Chi trước khi cô gặp nạn, và thằng nhóc này biết cô từ trước. Nhưng tại sao nó lại hoảng sợ bỏ chạy thì anh không biết. Nó đang sợ cái gì?

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh vẻ không hiểu. Thiên Anh hỏi:

-Em có nhớ nó không? Hình như nó là của em trước đây.

-Của em sao?

-Nó hơi đặc biệt, em đưa anh xem một chút.

Thiên Anh cầm lên cái mặt đá. Thì ra cái mặt này có thể tách ra là đôi. Bên trong không ngờ hoàn toàn rỗng, chỉcó một bông hoa nhỏ đã bị ép khô. Mặc dù đã bị ép khô nhưng nó vẫn giữnguyên được màu sắc của mình, bảy cánh hoa, mỗi cánh một màu như đượcngười ta dùng màu vẽ lên, nhìn vô cùng lạ mắt, thậm chí còn tỏa ra mộtmùi hương dìu dịu, êm ái. Thiên Anh nhìn trừng trừng vào bông hoa này,hai mắt một lúc lâu cũng không chớp lấy một cái. Sự xuất hiện vi diệucủa nó tại đây làm tâm thần anh chấn động ầm ầm, đánh mạnh vào sự hoàinghi của anh, một sự hoài nghi đã tồn tại từ rất lâu nay.

-Bác sĩ…- Hạ Chi khẽ gọi khi thấy anh vẫn nhìn thẫn thờ vào bông hoa khô trên tay.

-À…- Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Chi rồi nén lại một tiếng cười phấn khích- Ừ, mình về thôi. Vật này trả lại cho em. Anh sẽ tìm hiểu xem thằng nhóc kia là ai, có thể nó biết em trướcđây.

-Cậu ta là bệnh nhân của anh mà.- Chi buột miệng nhắc.

-Hả?- Thiên Anh trợn tròn mắt lên- Em nói cậu ta là bệnh nhân của anh ư?

-Đúng vậy… Cái thằng nhóc bị chảy máu ởchân đã được chị Linh chữa cho đấy. Xem nào, họ còn hứa sẽ mỗi ngày tặng anh một con cá tươi mà.- Chi cười khúc khích.

Thiên Anh chợt liên tưởng tới việc gầnđây ngày nào trước cửa phòng khám cũng có treo một con cá tươi, khi thìít ngao, sò khiến anh muốn khóc không ra nước mắt. Việc bệnh nhân đượcanh chữa bệnh có biếu đồ biển thì rất bình thường, nhưng ngày nào cũngnhư vậy thì chưa bao giờ xảy ra.

-Còn có chuyện đó sao? Nếu vậy nghĩa làcậu ta biết em ở chỗ anh từ lúc đó à? Nhưng sao đến bây giờ mới tìm cách tiếp cận em, mà hơn nữa chỉ để trả lại vật này.- Thiên Anh trầm ngâmmãi không tìm ra mấu chốt ở đâu.

Cuối cùng anh tặc lưỡi:

-Tìm cậu nhóc này cũng không phải là khó quá! Chúng ta cứ về phòng khám đã. Hôm qua mấy anh bên ban điều tra cógọi cho anh, chút nữa anh phải lên đó xem có tiến triển gì mới không.

-Bác sĩ…- Hạ Chi ngập ngừng lên tiếng.

-Hả?

-Anh đưa em về Hà Nội chơi đi.- Chi ngần ngừ chốc lát rồi ngẩng đầu nói.

-Về Hà Nội?- Thiên Anh ngẩn người, cuối cùng dường như hiểu vấn đề, anh cười- Nhớ cậu ta rồi hả?

-Không có.- Hạ Chi giẫy nẩy lên- Em cũng từng sống ở đó. Biết đâu về Hà Nội em lại nhớ ra chuyện gì thì sao?

Thiên Anh bật cười trước dáng vẻ của Hạ Chi, anh gật gật đầu:

-Nếu em ngoan thì anh sẽ suy nghĩ tới đề nghị này. Bây giờ chúng ta về đã. Anh muốn về cũng phải cần thời gianđể sắp xếp công việc và xin nghỉ chứ.

Hạ Chi ôm lấy tay anh, miệng lại líu lo đủ chuyện, dường như cô rất vui vì có sự hứa hẹn này của Thiên Anh.

## 9. Chương 9 : Ba Điều Kiện

-Sao, anh muốn về Hà Nội hả?- Long đặt ly rượu xuống bàn, nhìn anh với vẻ “không thể tin được” hỏi lại.

-Ừ, ban chuyên án đã tìm ra được nơi HạChi và anh trai cô ấy từng ở trước đây. Anh đưa cô ấy về đó một chuyến,biết đâu sẽ giúp cô ấy nhớ lại điều gì đó.- Thiên Anh nghiêm túc gậtđầu.

-Mong là anh sẽ bị giam chân luôn ở đó.- Long gật gù.

-Ha ha. Yên tâm, anh mà ở lại đó thì ai ở đây thực hiện kế hoạch của cậu được chứ?

-Có cần em cho người đi cùng không?

-Không, không. Yên tâm đi. Anh đâu phảiquá mức yếu ớt chứ. Còn Hạ Chi nữa, nhìn thế thôi chứ như hổ báo đấy.-Thiên Anh cười.- Cậu còn chưa được nếm thử mấy đòn của cô bé nên chưabiết.

-Cũng đúng thôi, có một anh trai ưa mạo hiểm như thế thì phải có biện pháp phòng thân chứ.

-Trong thời gian anh về cậu cố gắng giúp anh tìm thằng nhóc đó nhé! Nhưng đừng để nó phát hiện ra. Đợi anh vớiChi quay lại đây đã.

-Được.

-Vậy thôi, anh về đây, sáng mai ra về Hải Phòng sớm còn ra sân bay.

Thiên Anh về đến phòng khám thì Hạ Chivẫn đang nằm ôm điện thoại cười. Cô bé chưa biết việc ngày mai cả hai sẽ về lại Hà Nội. Thiên Anh chưa muốn nói ngay, vì anh còn có chuyện kháccần thỏa thuận với cô bé.

-Bác sĩ uống rượu nhé, em có ngửi thấy rồi.- Hạ Chi chun mũi kêu lên.

Thiên Anh cười. Anh ngồi xuống cuối giường, im lặng một lát rồi nói:

-Mai anh đưa em về Hà Nội nhé?

-Hả?- Hạ Chi trợn tròn mắt nhìn anh,điện thoại trên tay tuột cả xuống giường. Rồi cô bé hét lên, ôm lấy cổanh đầy thân mật- Anh nói thật chứ? Mai mình sẽ về Hà Nội thật chứ?

-Bình tĩnh.- Thiên Anh gỡ tay cô bé ra, cười khổ- Anh còn chưa nói hết mà.

-Còn chuyện gì nữa ạ? Anh yên tâm, em sẽ rất ngoan, rất rất ngoan.

-Trước khi về, anh muốn em đồng ý với ba điều kiện của anh đã.

-Là điều kiện gì ạ?- Hạ Chi tròn mắt hỏi lại.

-Nếu em đồng ý thì mình sẽ đi ngay ngày mai…

-Em đồng ý tất.- Hạ Chi nhanh nhảu.

-Anh đã nói điều kiện gì đâu.

-Miễn là được về Hà Nội thì em đồng ý tất.

-Cứ nghe anh nói hết đã. Điều kiện thứnhất, sau khi quay lại đây, em hãy cho anh mượn chiếc vòng em đang đeotrên cổ kia một tuần. Được chứ?

-Em đưa anh luôn này.- Hạ Chi không ngần ngại định giơ tay tháo nó xuống nhưng đã bị Thiên Anh ngăn lại.

-Chậm đã. Bao giờ quay lại đây anh lấy cũng được.

-Thế cũng được. Điều kiện thứ hai là gì?

-Điều kiện thứ hai, không được chạy loạn đi tìm Nguyên khi anh chưa cho phép. Không được rời xa anh nửa bước khi anh chưa cho phép. Cái này để đảm bảo sự an toàn của em. Đồng ý?

-Em đã nói rồi, em sẽ rất ngoan. Em sẽtheo anh như hình với bóng. Khi anh đi vệ sinh em cũng sẽ đứng ngoài cửa chờ anh.- Hạ Chi thì thào nói khẽ.

-Ặc, không phải cái kiểu đó.

-Đấy là em chưa thực hiện đúng theo khẩu lệnh “nửa bước không rời” đấy nhé!- Hạ Chi cười khanh khách.

-Được rồi, vậy thì điều kiện thứ ba chắc cũng không quá khó với em. Chúng ta sẽ về Hà Nội 5 ngày. Năm ngày này,em phải đóng giả làm bạn gái của anh.

-Hả?- Hạ Chi ngừng cười, nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

-Anh không thể dẫn một cô gái xa lạ vềnhà được. Em phải có một danh phận. Ông nội anh rất quy củ, bố mẹ anhcũng thế. Anh mặc dù không thích về nhà, nhưng đã về đến Hà Nội, anhkhông thể sống như một kẻ không nhà cửa được. Đó là điều kiện cuối cùng, nếu em đồng ý thì mai mình về ngay.

Hạ Chi suy nghĩ một lúc, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy lát sau cô ngẩng đầu nhìn Thiên Anh băn khoăn:

-Đóng giả cũng được, nhưng không được làm gì khác đâu nhé!

-Làm gì?

-Như ôm hôn hay…- Hạ Chi đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

-Em ở một phòng với Nguyên được mà ở với anh thì sợ à?- Thiên Anh cười lớn.- Ha ha. Kể cả em có là bạn gái anhthật thì em cũng đừng hòng làm gì anh ở trong nhà anh. Anh nói rồi, ôngnội và bố mẹ anh rất cổ hủ, sẽ không cho bất kì cảnh chướng tai gai mắtnào diễn ra đâu. Chính vì thế mà em họ của anh, anh trai của Nguyên đãbị ông nội đuổi ra khỏi nhà, đuổi khỏi công ty, tịch thu tài sản chỉ vìnó có bồ ở bên ngoài đó.

-Ghê vậy sao?- Hạ Chi tròn mắt.

-Tất nhiên. Mà thôi, đừng lo, chúng tavề đó nhưng cũng không ở nhà cả ngày đâu mà em phải sợ. Anh dù sao vẫnlà cháu đích tôn của ông. Mỗi lần anh về đều bị ép cưới vợ, nên anh cũng muốn em giả làm bạn gái của anh cho đỡ phiền phức. Coi như anh năn nỉem điều kiện này nhé!

-Em đồng ý rồi mà, anh đừng lo.

-Ừ, vậy sắp xếp đồ một chút đi nhé! Anh cũng đi sắp đồ đây.

Thiên Anh ra khỏi phòng rồi, Chi cầm lấy cái điện thoại, gửi ngay một tin nhắn đi: “Mai em với bác sĩ về Hà Nội, anh nhớ ra sân bay đón nha!”. Không có câu trả lời, Chi đành đứng dậychuẩn bị đồ đạc.

\*\*\*

Thiên Nguyên đọc tin nhắn vừa được gửiđến, chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ làm anh phải suy nghĩ. Anhđối với Hạ Chi là gì, cho đến bây giờ Nguyên cũng nghĩ không ra. Anhthấy thoải mái khi ở bên cô, vui vẻ khi nghe tiếng cười trong trẻo củacô, ngẩn người với vẻ ngây thơ như một tờ giấy trắng của cô, nhưng anhvẫn không thể thực sự đón nhận cô. Lòng anh vẫn khép chặt. Anh cũng biết tình cảm của Chi dành cho mình. Nhưng biết đâu khi cô nhớ ra mọichuyện, cuộc sống trước đây lại quay về với cô, thì Chi có còn là ngườihiện tại hay không? Lúc đó người có thể khiến anh lần đầu tiên rung động có còn tồn tại hay không?

Và còn Dung nữa. Dung vẫn là một tồn tại bất biến trong lòng anh. Anh vẫn muốn được trở thành người che chở choDung và thằng nhóc Boo, nhưng liệu có thể có chuyện đó hay không? Dungvẫn là vợ của anh trai anh, vẫn là chị dâu anh, điều này sẽ không thểthay đổi được. Những ngày này ở nhà, anh mới cảm nhận được sự cô đơn tột cùng của cô. Anh không biết cô có như những người đàn bà khác, vì quáthèm khát yêu đương mà đi tìm tới những mối quan hệ bí mật khác haykhông. Nhưng nếu có, anh vẫn sẽ đồng tình với chuyện đó. Dung đáng cóđược nhiều hơn những gì cô đang phải chịu đựng.

-Nếu em có cách để thằng Boo vẫn ở cùngchị, thì chị có dám ly hôn với anh Dũng không?- Vài ngày trước, Nguyênđã hỏi cô như thế.

-Chị chỉ cần nhóc Boo. Nếu chị rời khỏi gia đình này, thì chị sẽ mất con ngay lập tức.- Dung cười trong đau khổ.

-Em nói làm em có cách mà. Chỉ cần chị có dũng cảm bỏ anh trai em.

-Cuộc sống thế này cũng là quá ổn với chị rồi.- Dung lắc đầu chán nản.

-Chị không muốn tự do sao? Chị khôngmuốn tìm kiếm và đến với người đàn ông chị thực sự yêu sao? Chị còn cốbấu víu vào nơi này để làm gì, chị chờ đợi cái gì ở hắn nữa?

Giờ phút ấy, Nguyên đã thực sự rất giận, đến độ có thể gọi anh trai mình như thế. Trong anh, hình ảnh tốt đẹpcủa người anh trai đó đã sụp đổ từ mười năm trước đây rồi.

-Chị chờ đợi gì ư? Chị muốn giữ nguyênhình ảnh người mẹ này trong mắt con trai chị, cho đến khi chị già vàchết đi. Chị không muốn trong mắt nó, chị là một người đàn bà bỏ chồng,mặc dù thực tế chị bị phản bội trước. Chị muốn trong mắt nó chị mãi làmột người mẹ hoàn hảo nhất.

Im lặng một lát, Dung tiếp:

-Cảm giác của một người đàn bà thất bạingay từ lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân rất đáng sợ. Cảm giác của mộtngười đàn bà không giữ được chồng mình còn đáng sợ hơn gấp bội. Chị làmột người như thế. Chị sợ hôn nhân lắm rồi. Chị chỉ muốn được yên ổn,nuôi con lớn lên, chăm chút cho nó, rồi mình già đi và chết.

-Nếu không muốn kết hôn thì cứ tìm mộtngười đàn ông nào đó làm nhân tình. Người ta cướp chồng chị thì chịkhông thể đi cướp chồng người khác được à?

-Em nói gì vậy?- Dung thở dài nhìn anh.

-Em nói là chị thích ai thì cứ cướp lấyhọ. Ở cùng cũng được, không ở cùng cũng chẳng sao, cần thì lên giường,xong thì chia tay, nhưng em xin chị, đừng làm khổ mình mãi nữa. Chịkhông cho em được lo lắng cho chị, thì hãy để người đàn ông khác yêuthương chị đi.

-Chị không làm được. Chị không yêu ai được nữa…- Dung lắc đầu.

-Chị yêu hắn sao? Cuộc hôn nhân đó vốn đâu có tình yêu?

-Đúng vậy. Nó không có tình yêu. Chịkhông yêu anh Dũng. Vì chị không yêu chồng mình nên chị mới bị trừngphạt, nên chồng chị mới bỏ chị. Chị đã có một tình yêu sao lầm. Chịkhông nên yêu người đó. Chị không nên…

-Chị…- Nguyên sững người nhìn những giọt nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt Dung.

Rồi như hiểu ra tất cả tâm tư của Dung, anh tiến lại ôm chặt lấy cô, thì thầm:

-Lấy em đi.

Dung như bừng tỉnh trước cái ôm siết này. Cô đẩy Nguyên ra, lo lắng nhìn xung quanh rồi lắc đầu:

-Em hãy buông tha cho chị. Chị van em.

Nguyên nhìn dáng vẻ tiều tụy và đau khổ của Dung, thở dài:

-Em đã buông từ lâu rồi.

Dung ngẩng đầu nhìn Nguyên, chỉ nghe anh tiếp:

-Nhưng em vẫn muốn ở bên chị, vì cả nhóc Boo nữa. Nó cũng là đứa con tinh thần của em. Em muốn cho nó tình yêucủa một người cha.

-Vậy thì không nên thương hại chị. Emcần phải có hạnh phúc của riêng em. Chị không muốn làm gánh nặng cho em. Nếu đã buông rồi, thì tốt nhất đừng nên chạm lại nữa…

Nhìn ánh mắt như van lơn của Dung,Nguyên bỗng thấy đau lòng. Có phải Dung đã nói đúng, anh đang thương hại cô hay không? Tình yêu đã buông rồi thì có phải nên giải thoát hẳn haykhông?

Từ hôm đó Dung đưa nhóc Boo về ông bàngoại với lý do cháu gái sắp lấy chồng nên về đó chuẩn bị cho đám cưới.Dung muốn tránh mặt Nguyên, muốn cho Nguyên thời gian để bình tĩnh trởlại, và cũng muốn cho bản thân mình đỡ mỏi mệt hơn. Nhưng buông tay liệu có phải là giải thoát hay không thì cô cũng không dám chắc nữa.

## 10. Chương 10 : Cô Ấy Là Bạn Gái Của Con

Vừa nhìn thấy Nguyên, Hạ Chi đã chạy tới rất nhanh, để mặc Thiên Anh với túi hành lý đi phía sau. Lâu rồi ThiênAnh mới thấy cô bé vui đến thế khiến cho anh đứng ở phía xa cũng khôngnhịn được phải lắc đầu cười. Thiên Nguyên nói gì đó với Chi rồi nhìn vềphía anh gọi:

-Cũng may có hai người mà tớ trốn được một buổi lên công ty cùng ông nội.

-Ha ha, hóa ra cậu bắt đầu chăm chỉ rồi hả?

-Không phải. Tớ bị tịch thu thẻ rồi. Bây giờ phải chịu khó ngoan ngoãn một chút, đợi có tiền rồi tớ sẽ chạyngay.- Nguyên nhỏ giọng nói rồi cả hai cùng cười vang.

Cả ba ngồi trên taxi, Nguyên quay lại cười hỏi:

-Cậu quên là ông đuổi cậu ra khỏi nhà rồi à? Vẫn còn có gan về nhà hả?

-Nếu lần này ông đuổi thì tớ lại đi.- Thiên Anh bất đắc dĩ thở dài.

-Ông nội của các anh ghê vậy hả?- Hạ Chi ngồi ở ghế trước đang nhìn ngắm đường phố quay lại hỏi.

-Mà đúng rồi, cậu về nhà thế còn cô nhóc này?- Nguyên chợt nhớ ra.

-Thì cũng về nhà tớ chứ sao?- Thiên Anh tặc lưỡi- Tớ không thể để Chi một mình bên ngoài, cũng không thể không về nhà được.

Nguyên lặng im, mặc dù anh cũng khônghiểu Thiên Anh sẽ sắp xếp mọi việc như thế nào nữa. Anh lại nhìn Hạ Chi, sau khi hỏi câu hỏi mà không được trả lời đó cô bé dường như cũng chẳng bận tâm nhiều, lại nhìn ra đường phố với ánh mắt thích thú. Anh khẽ thở dài, không biết khi khôi phục lại trí nhớ thì Hạ Chi sẽ còn hồn nhiênnhư thế này được hay không?

-Chi sẽ giả làm bạn gái tớ, cậu đừng nói gì nha.- Thiên Anh nháy mắt.

-Tớ sẽ nói gì chứ?- Nguyên cau mày.

-À, à, thì đừng nói gì với gia đình là bọn tớ đóng kịch ấy mà.- Thiên Anh tủm tỉm cười nhìn vẻ mặt của Nguyên.

-Cái đó khó gì.- Nguyên nhìn ra ngoàiđường- Cái chính là hai người nên đóng kịch cho tốt vào. Cái cô kia cứng đầu lắm đó, cậu không cẩn thận dễ bị ăn đòn oan lắm.

-Vậy là cậu đã từng ăn đòn oan do “không cẩn thận” rồi hả?- Thiên Anh bật cười trêu chọc.

Nguyên không trả lời, lại nhìn ra ngoàicửa kính ô tô. Khi xe vừa đỗ xuống nhà Thiên Anh thì cổng đã được ngườigiúp việc mở sẵn.

-Mẹ cháu có nhà chứ cô?- Thiên Anh mỉm cười hỏi người phụ nữ đã giúp việc cho nhà anh được hơn năm năm nay.

-Bà chủ đợi cháu từ sáng đến giờ. Hôm qua nghe tin cháu về nên bà chủ vui lắm. Bà đang bận nấu cơm, các cháu vào đi.

Thiên Anh xách túi hành lý bước vàotrong cổng. Nguyên đi sau kéo va li giúp Hạ Chi, cô bé từ lúc gặp anhđến giờ dường như không rời nửa bước.

Phòng khách rộng rãi được trang trí nhãnhặn khiến người ta không có cảm giác lạnh lẽo khi bước vào. Mẹ củaThiên Anh không ra ngoài xã hội làm như những người phụ nữ thành đạtkhác, mà sau khi sinh con, bà ở nhà để chăm sóc các con và gia đình. Đólà lý do tại sao ngôi nhà của anh luôn tràn đầy hơi ấm chứ không lạnhlẽo như nhiều gia đình giàu có khác.

-Mẹ…- Thiên Anh đặt va li xuống sàn, cất tiếng gọi to, anh đã nghe có tiếng người nói vọng ra từ trong bếp,dường như trong đó không chỉ có một người.

-Thiên Anh về rồi à con?- Một người phụ nữ trẻ bước ra, nhìn bà khó ai có thể tưởng tượng người phụ nữ này đã ngoài 50 tuổi.

-Con vừa về.- Thiên Anh vui vẻ ôm lấy bà.

-Nguyên cũng tới chơi à cháu? Các cháungồi nghỉ đi, bác đang dở tay chút. Sắp được ăn rồi.- Bà vẫy tay ra hiệu cho Nguyên và Hạ Chi ngồi nghỉ, cũng chưa hỏi xem Hạ Chi là ai.

-Thơm quá! Vừa về đã được ăn cơm mẹ nấu.- Thiên Anh cười, lâu rồi anh mới có thể cười thoải mái như thế.

-Đâu chỉ mình mẹ nấu. Hương nó cũng nấu cùng mẹ đó.

-Hương?- Thiên Anh sững lại, ngẩn ra, tưởng như mình đang nghe nhầm.

Trả lời cho sự nghi hoặc của anh là mộtcô gái bước ra từ bếp. Cô gái mặc chiếc váy xanh trẻ trung, chiếc tạp dề trước ngực cũng không thể che hết những đường cong chết người, cô hướng anh mỉm cười đầy dịu dàng.

-Lâu rồi không gặp anh. Em không nghĩ có ngày anh lại chịu về Hà Nội.- Hương lên tiếng.

-Không nghĩ em lại đến đây, bất ngờquá!- Thiên Anh bối rối đáp lời. Dường như anh vẫn chưa thể sẵn sàng đối mặt với người con gái này, mối tình đầu và duy nhất của anh cho đếngiờ.

-Thôi mấy đứa ngồi chơi đi, mẹ làm xong đây rồi.

-Để cháu giúp bác sắp bát đũa.- Hương đề nghị và quay trở lại bếp.

Mẹ Thiên Anh và Hương đi rồi, Hạ Chi tò mò hỏi:

-Chị ấy là ai vậy? Đẹp quá!

-Có hoa quả kìa, ra gọt đi, anh khátnước quá!- Nguyên không những không trả lời mà còn đẩy cô ra bàn uốngnước ngồi, trên đó có một giỏ hoa quả trông thật tươi ngon.

-Nhà anh đẹp thiệt nha, bác sĩ.- Hạ Chi vừa đi theo Nguyên vừa trầm trồ.

-Cậu mang đồ của cậu lên phòng đi.- Nguyên hướng Thiên Anh giục.

-Thôi, đằng nào chút nữa ông chả đuổi tớ đi.- Thiên Anh đáp nhưng lòng anh lúc này dường như đang ở trong cănbếp kia với người con gái vừa như lạ, vừa lại rất quen ấy.

-Ông chỉ nóng tính thế thôi, chứ cậu bỏ đi lâu như vậy, ông không lo mất thằng đích tôn mới lạ ấy.- Nguyên bĩu môi.

-Giờ cậu mới là thằng cháu ngoan ngoãn nhất của ông.- Thiên Anh chọc lại.

Nguyên chưa kịp phản ứng thì Hương đã lại đi ra, mỉm cười:

-Ba anh em vào ăn cơm thôi.

-Hôm nay lại được người đẹp vào bếp nấucơm cho ăn thế này, vinh dự quá!- Nguyên đứng dậy đầu tiên, cười rồi kéo Hạ Chi đi theo mình, miệng còn nhắc.- Em nhìn chị Hương mà học tập đi,không sau này về nhà chồng đến một bữa cơm cũng không nấu được.

-Em cũng biết nấu mà.- Hạ Chi chống chế.

-Anh nghĩ em chỉ biết các món luộc thôi: gạo luộc, rau luộc, trứng luộc.

-Thì anh chỉ nói là nấu cơm mà. Gạo luộc chính là nấu cơm còn gì. Em biết thêm rau luộc, trứng luộc là vượt tiêu chuẩn rồi nhé!

-Ặc.

Mặc cho tiếng tranh cãi của Nguyên vàChi vẫn văng vẳng ra từ trong bếp, Thiên Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗnhìn Hương ở phía đối diện.

-Anh cũng vào đi.- Hương vẫn nhẹ nhàng giục, dường như khoảng cách của hai người trước đây hoàn toàn không tồn tại.

-À, ừ.- Thiên Anh bối rối trả lời rồi cũng đi nhanh vào bếp.

Anh sợ nhìn vào đôi mắt của Hương, trong đôi mắt ấy, vẫn còn quá nhiều yêu thương mà anh không làm sao đáp lạiđược. Anh không muốn Hương thêm đau khổ vì mình nữa.

-Cháu chính là người đi cùng Thiên Anh từ Hải Phòng về đây à?- Mẹ Thiên Anh nhìn Hạ Chi cười hỏi.

-Dạ.

-Các cháu làm cùng chỗ à? Sao mọi lần ra đó bác không gặp cháu nhỉ

-Dạ? À, cháu…

Hạ Chi chưa kịp trả lời thì Nguyên đã ôm lấy vai cô, kéo lại gần mình, hướng mẹ Thiên Anh cười:

-Đây là bạn gái của con đó bác. Bác duyệt được không? Con nhờ Thiên Anh đưa về để tới học nội trợ với bác đó.

-Trông xinh xắn và lanh lợi quá! Cháu mà đưa bạn gái về chắc ông và bố mẹ cháu mừng lắm đấy. Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đi.

-Hóa ra là bạn gái của anh.- Hương hướng Nguyên cười.

-Chứ em tưởng nó là bạn gái thằng Thiên Anh chắc.- Nguyên hướng Thiên Anh nháy mắt.

Chỉ có Thiên Anh hiểu tại sao Nguyên lại nhận Hạ Chi là bạn gái của mình. Có lẽ chính Nguyên cũng biết tình cảmvướng mắc giữa anh và Hương nên không muốn vì Chi mà trở nên rắc rối hơn nữa. Hương đã chủ động đến đây, nghĩa là Hương đang hướng anh chủ độnglàm hòa. Có lẽ Hương đã nghĩ thông suốt và chấp nhận quyết định của anh. Trong tình yêu luôn luôn cần có sự hy sinh như thế. Hơn nữa việc Chiluôn quấn quýt bên Nguyên từ đầu đến giờ, nếu có giới thiệu là bạn gáicủa anh cũng thật sự khó mà khiến mẹ anh hay Hương tin được.

Buổi chiều hôm đó, Thiên Anh không thểtừ chối việc đưa mẹ mình và Hương đi mua sắm chút đồ nên chỉ còn Nguyênđưa Chi ra khách sạn thuê phòng và về nhà của cô ở tận Linh Đàm. Vì đãlỡ nói dối việc Chi là bạn gái của mình nên anh không thể để Chi ở lạinhà của Thiên Anh được nữa, cũng không thể đưa về nhà mình được, chỉ cócách đưa cô ra khách sạn thuê phòng.

Nhà cũ của Chi ở trong một ngõ nhỏ. Ngôi nhà hai tầng cũ kĩ có lẽ được xây từ rất lâu rồi. Nhìn cổng, cửa khóaim lìm, Chi quay sang nhìn anh hỏi:

-Đây là nhà em sao?

-Công an họ cho địa chỉ này mà. Có lẽđúng rồi.- Nguyên gật đầu- Nhưng sao nhìn giống như là nhà vẫn có người ở thường xuyên thế nhỉ? Sân sạch bong không có cái lá rụng nào.

Hai người còn đang băn khoăn thì cótiếng mở cửa của nhà bên cạnh, một người phụ nữ bước ra, nhìn hai ngườitrẻ tuổi rồi bà kêu lên:

-Chi, cháu về bao giờ sao không gọi bác?

Chi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trạc ngoài 50 này. Cô đã chẳng còn nhớ người hàng xóm tốt bụng này từ lâu rồi.

Thấy cô không trả lời, người phụ nữ lại gần, hỏi tiếp:

-Thằng Lâm đâu, sao hai đứa nói đi là đi liền mấy tháng thế hả?

-Dạ, cháu…- Hạ Chi không biết trả lời thế nào nên chỉ ấp úng.

-Bác ơi… Chi bị tai nạn nên tạm thời côấy không nhớ những chuyện trước kia đâu ạ!- Cuối cùng Nguyên đành lêntiếng trả lời thay cô.

-Hả?- Người phụ nữ kêu lên một tiếngkinh ngạc rồi tiến đến gần hơn, nắm lấy tay Chi- Cháu tai nạn làm sao?Có nặng lắm không? Đã khỏi hẳn chưa?

Người phụ nữ hỏi liền một hơi mấy câu làm Chi càng lúng túng không biết trả lời thế nào, chỉ đành đưa mắt cầu cứu Nguyên.

-Bác ơi…- Nguyên lên tiếng.

- Thằng Lâm đâu? Nó không phải cũng bị tai nạn đấy chứ?

-Bác…- Nguyên đằng hắng giọng nhắc lại.

-Rõ khổ thân anh em chúng mày, thảo nàomà bác cứ ngóng mấy tháng liền không đứa nào về. Còn tưởng anh em chúngmày bỏ đi nơi khác rồi chứ.

-Hix… bác ơi…- Nguyên không nhịn được đành phải nhấn giọng gọi to.

-Hả? Ơ ơ, cậu là ai thế? Người yêu con Chi hả?

-Dạ?- Nguyên giật mình không biết nên cười hay nên khóc.- Dạ không ạ!

-Thế người yêu nó đâu? Nghe thằng Lâmkhen ngợi nó lắm mà? Thôi hai đứa vào nhà đi. Bác đang nấu dở nồi cháocho thằng cháu ngoại.

-Cháu không có chìa khóa ạ!- Hạ Chi mãimới nói được một câu, cô còn chưa hế bàng hoàng vì khả năng nói quánhiều của bác hàng xóm của mình.

-Quên, đợi bác chút, bác đưa chìa khóacho. Lần trước thằng Lâm có gửi bác một chùm dự phòng, nó sợ tính cháubất cẩn hay đánh rơi hoặc để quên chìa khóa của mình.

Người phụ nữ đi vào nhà rồi, Nguyên chắt lưỡi:

-Thì ra em có tính bất cẩn hay quên và đánh rơi đồ hả?

-Đâu có…- Hạ Chi kêu lên đầy vẻ oan uổng.

-Em có nhớ chuyện trước đây đâu mà kêu là không có. Mà em có người yêu rồi hả?

-Em không nhớ?- Hạ Chi lí nhí đáp lại, dường như cô không muốn nhắc tới chuyện này.

-Làm sao để tìm người yêu em bây giờ nhỉ?

-Em không cần…

-Hả? Em nói gì?

Đúng lúc này thì bác hàng xóm trở ra, đưa cho Chi chùm chìa khóa rồi nói tiếp:

-Bác vẫn sang quét sân cho hai đứa luôn ấy. Nhà thỉnh thoảng bác cũng quét cho đỡ bụi.

-Cháu cảm ơn bác, bác vất vả rồi ạ!

-Ơ cái con bé này, bác mà mày còn khách sáo thế à? Thế cuối cùng thì thằng Lâm đâu?

-Dạ anh cháu…

-Lâm phải đi công tác xa một thời gian bác ạ!- Nguyên đỡ lời cho cô.

-Thế à? Thế hai đứa vào nhà đi. Rảnh thì sang bác chơi.

Người hàng xóm tốt bụng vào nhà rồi, Chi mới tra chìa mở cổng. Bàn tay cô hơi run run, không biết vì cảm xúc trở lại ngôi nhà thân quen hay vì lý do nào khác mà cô cứ luống cuống mãimới mở được cổng và cửa vào.

Ngôi nhà mặc dù vắng bóng hai anh emThanh Lâm- Hạ Chi đã mấy tháng nhưng hoàn toàn sạch sẽ vì bác hàng xómthường sang lau chùi phủi bụi cho. Nguyên bật điện thoại lấy ánh sáng để tìm công tắc điện rồi bật lên. Phòng khách nhỏ, chỉ kê một bộ bàn ghếvà một cái tủ kính trong đựng đầy sách báo. Trên tường có treo một khung ảnh gia đình lớn, nhưng rõ ràng là ảnh đã được chụp từ nhiều năm trước. Hạ Chi trong ảnh khi đó còn rất nhỏ. Phía sau là bếp ăn và khu vệ sinh, phòng ngủ của hai anh em có lẽ ở trên tầng 2.

-Sao thế?- Nguyên ngồi ở ghế, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi đang tần ngần đứng giữa nhà.

-Có một chút thân quen.

-Nó là nhà em mà. Bây giờ cửa mở được rồi, em thích ở đây hay về khách sạn?

-Ở đây đi. Đằng nào em cũng chỉ có một mình.

-Vậy chút anh đưa em về đó lấy đồ.

-Vâng.

-Sao thế? Có chuyện gì không vui à? Chẳng giống em thường ngày chút nào.

-Không có gì? Vậy mình đi lấy đồ luôn đi. Em muốn về đây nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay cũng đi lại nhiều rồi mà.

-Được rồi, nếu em đã nóng lòng như thế.- Nguyên nhún vai đứng dậy và đi ra cửa.- Anh đưa em đi ăn tối rồi ra khách sạn lấy đồ.

-Nếu anh bận thì không cần đâu ạ!

-Làm sao được. Anh đã hứa với thằng Thiên Anh rồi, phải làm đến nơi đến chốn chứ.

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn khung ảnh treotrên tường nhưng tâm trí cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh làm tất cả chỉ vì đã trót hứa với anh Thiên Anh sao?

## 11. Chương 11 : Hãy Làm Nhân Tình Của Em Đi!

Vừa kéo va li hành lý của Hạ Chi ra khỏi phòng khách sạn, Nguyên vừa cẩn thận hỏi:

-Em đã gọi điện báo cho Thiên Anh là em sẽ về nhà ở chưa?

-Chưa. Điện thoại em hết pin rồi.- Chi lắc đầu.

-Thôi để tí tìm chỗ nào ăn tối rồi anh gọi cho nó cũng được.- Nguyên chắt lưỡi.

Hai người bước lại trước cửa thang máyđể đợi. 10 giây sau, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra. Nguyênngừng nói chuyện với Chi để bước vào. Nhưng anh vừa ngẩng đầu nhìn vàotrong thì ngay lập tức sững lại. Một trong hai người đứng trong thangmáy cũng đồng dạng có phản ứng như anh. Hạ Chi tò mò nhìn vào, chỉ thấybên trong có hai người, một nam, một nữ. Người đàn ông trạc ngoài 40tuổi, ăn mặc trang trọng, tay đang ôm eo người phụ nữ mặc váy đỏ đầytình tứ. Vừa rồi họ còn đang cười với nhau rất vui vẻ, chỉ là sau khinhìn thấy Nguyên thì nụ cười tắt ngúm trên gương mặt người phụ nữ kia.

Mím môi đầy tức giận, Nguyên buông taykéo va li ra, một chân bước vào trong thang máy chèn không cho cửa đónglại. Anh kéo người phụ nữ ra khỏi thang máy bằng một hành động kiênquyết, mạnh mẽ, gần như là thô bạo khiến cả Hạ Chi và người đàn ông kiađều ngẩn ra.

-Này, cậu làm cái gì vợ tôi thế hả?- Người đàn ông cũng vội bước ra, quát lên.

-Ai là vợ ông? Cút đi.- Nguyên tức tối quát lại.

-Thằng này, mày… mày…

Ông ta nhất thời bị chọc giận đến độkhông thể nói thành lời, cứ đứng một chỗ lắp ba lắp bắp mãi. Người phụnữ mà anh vừa kéo ra khỏi thang máy, lúc này đang đứng trước mặt anh,gương mặt đầy vẻ không tự nhiên, có chút hoảng hốt. Nguyên có nằm mơcũng không nghĩ rằng có ngày anh lại bắt gặp chị dâu mà mình vẫn kínhtrọng ở một nơi như thế này, trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, còn chấp nhận để anh ta coi là vợ nữa. Thấy hai người đàn ông như muốnxông vào đánh nhau đến nơi, Dung vội đứng giữa hai người, nói nhỏ nhẹvới người đàn ông:

-Đây là em chồng em. Anh về trước đi. Em sẽ gọi cho anh sau.

Bị xấu hổ không nói thành lời, anh ta“hừ” một tiếng rồi quay trở lại bên trong thang máy. Hạ Chi ngơ ngáckhông hiểu chuyện gì bèn quay sang nhìn Nguyên, nhưng lúc này, trong đôi mắt anh dường như hoàn toàn không có sự tồn tại của cô ở đây, ngoài duy nhất người phụ nữ đứng trước mặt này.

-Anh Nguyên…- Cô khẽ gọi.

Nguyên nhìn Dung hồi lâu vẫn không nóimột câu nào. Trong mắt anh bừng bừng lửa giận khiến anh khó khăn lắm mới kiềm chế nổi cảm xúc của mình, không cho nó bộc phát ra. Anh nhìn HạChi, nói ngắn gọn:

-Em gọi taxi về nhà trước đi. Anh sẽ trả phòng sau.

Rồi không để cô nói câu gì, để mặc côđứng tại cửa thang máy, anh nắm lấy cánh tay của Dung kéo một mạch đi về phía căn phòng mà trước đó anh đã thuê cho Hạ Chi nghỉ lại qua đêm. HạChi căn bản vì quá kinh ngạc nên không thể nói được lời nào.

Hành động này giống của em chồng với chị dâu lắm sao? Chi lờ mờ đoán được rằng mối quan hệ giữa họ hoàn toànkhông đơn giản là chị dâu- em chồng. Và điều khiến cô đau khổ và khóchấp nhận nhất, chính là việc mình trong lòng Nguyên không quan trọngbằng một phần của người phụ nữ xa lạ ấy. Chỉ cần có người đó trong mắtanh, tất cả những thứ còn lại xung quanh đều không thể khiến anh quantâm được nữa.

Chi hít một hơi thật sâu rồi mới bấm đèn thang máy để đi xuống dưới sảnh khách sạn. Nếu Nguyên đã không muốn côđợi, thì cô cũng chẳng có lý do gì ở lại đây đợi anh cả. Căn bản là cũng không biết bản thân sẽ phải đợi đến bao giờ.

\*

Trong căn phòng tại khách sạn lúc này,Nguyên ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Dung vẫn đứng tần ngần giữaphòng. Cô cũng không biết nên đứng hay nên ngồi lúc này. Từ Nguyên cómột thứ cảm xúc vô cùng dữ dội đang bộc phát ra nên cô cũng không dámlên tiếng ngay. Bị Nguyên nhìn chằm chằm như thế, lại không nói một câunào khiến chị vô cùng khó chịu. Cảm giác xấu hổ như một đứa trẻ ăn vụngbị bắt quả tang làm cô thấy bối rối. Nguyên định làm gì đây? Nếu như đến tai bố mẹ chồng cô, chắc cô sẽ chẳng còn giữ nổi thằng Boo nữa.

-Sao chị không ngồi? Chị định đứng như thế nói chuyện à?- Nguyên cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng.

-Hay mình về nhà rồi hãy nói chuyện. Em không nên để bạn gái về một mình như thế.

-Về nhà nói chuyện? Chị nghĩ thế tốt hơn sao?

Thấy Dung lặng im không trả lời, Nguyên tiếp:

-Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?

Dung sững lại, cô cũng không biết phảitrả lời như thế nào. Cô hoàn toàn có quyền không phải trả lời những chất vấn của Nguyên, nhưng đứng trước người em chồng này, cô không tài nàokhống chế nổi cảm xúc của mình.

-Nửa năm.

-Bố mẹ biết không?

-Không.

-Em hiểu nỗi lòng của chị… Nhưng…-Nguyên định nói gì rồi lại thôi, chỉ thở dài một cái.- Bây giờ chị tínhsao? Chị định lén lút quan hệ với người khác thế này đến bao giờ? Nếuchị cần đàn ông như thế, thì hãy bỏ anh Dũng đi, rồi đường đường chínhchính kết hôn với một người đàn ông khác. Chẳng lẽ chị sợ không còn đànông cho chị kết hôn sao?

-Chị nghĩ như thế này là quá ổn rồi. Chị không đủ dũng cảm để đi bước nữa.

-Người đàn ông đó cũng có gia đình riêng của anh ta. Chị nghĩ sao nếu như vợ anh ta cũng đang chịu nhiều đau khổ như trước đây khi anh Dũng bỏ chị?

-Chị không nghĩ nhiều như thế.- Dung lắc đầu.

-Tại sao?

-Đàn bà thường cay nghiệt với đàn bà.Hơn nữa, chị không cướp chồng của ai cả, là anh ấy tìm đến chị. Bọn chịtrước đây từng học cùng trường đại học.

-Chị… Chị yêu anh ta không?

-Tất nhiên là không?

-Vậy chị đến với anh ta vì điều gì? Chỉ vì chị cần đàn ông sao?- Nguyên nhướn mày lên.

-Cứ coi như vậy đi.

-Nếu chỉ là cần đàn ông… vậy thì làmnhân tình của em đi. Nếu chỉ là cần một người đàn ông để ôm ấp và thỏamãn, thì đến với em đi.- Nguyên nhìn thẳng vào mắt Dung.

Dung sững người trước lời đề nghị đó của Nguyên. Cô biết tình cảm của Nguyên, nhưng không bao giờ cô dám nghĩNguyên sẽ mạnh dạn bày tỏ như thế. Nhìn thái độ lúng túng của Dung,Nguyên nhún vai:

-Ít nhất em sẽ không như anh ta, đến với chị chỉ vì muốn thỏa mãn quan hệ xác thịt.

-Em có biết em đang nói cái gì không?-Dung nhìn sâu vào đôi mắt anh, ở đó, cô chỉ thấy một sự kiên quyết không tài nào lay chuyển nổi. Cô biết, anh không nói chơi, cũng không vì mộtphút nông nổi mà đưa ra đề nghị này.

-Chị không muốn thay đổi quan hệ hiệntại giữa chị và em.- Cuối cùng, Dung lắc đầu thở dài- Chuyện ngày hômnay, nếu em thương chị, thì xin em hãy coi như không thấy gì. Chị chỉxin em chuyện đó thôi.

-Tại sao chị không thể đến với em?- Nguyên nhấn mạnh từng chữ.

-Đừng vì người như chị mà đánh mất luân thường đạo lý.- Dung gần như muốn khóc trước sự bình thản của Nguyên.

-Luân thường đạo lý?- Nguyên nhếch miệng cười- Hay cho một câu luân thường đạo lý. Chị ly hôn với anh Dũng thìchúng ta sẽ đâu còn cái quan hệ người-một-nhà đó nữa. Tại sao chị nhấtđịnh ương ngạnh đến vậy? Em thì không thể làm chồng chị? Không thể làmcha của thằng Boo sao?

-Không thể.- Dung kiên quyết lắc đầu.

-Em hiểu rồi. Vậy chị đi đi. Chuyện ngày hôm nay em sẽ coi như không thấy.

-Cảm ơn em.- Dung nói nhanh rồi quay đira cửa, dường như cô không thể đủ sức để đối mặt với Nguyên thêm mộtphút một giây nào nữa.

\*

Chẳng biết bao lâu sau, chỉ khi có người lay mạnh mình, Nguyên mới uể oải mở mắt ra. Người phục vụ quán bar lịch sự nói với anh:

-Điện thoại của anh reo liên tục nãy giờ thưa anh.

Nguyên chậm chạp ngồi thẳng dậy, từ từnhớ lại, hóa ra anh đã uống quá chén và ngủ gục tại quán bar này sau khi từ khách sạn trở ra. Anh mở điện thoại, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số của Thiên Anh. Nhớ đến Thiên Anh, anh sực nhớ ra Hạ Chi đã bị mình bỏ rơi ở khách sạn, không biết giờ này cô bé đã về tới nhà chưa? Anh bấm gọi cho cô nhưng tổng đài vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Câu thông báolàm Nguyên gần như tỉnh hẳn. Anh bấm gọi lại cho Thiên Anh.

-Cậu và Hạ Chi đang ở đâu đấy?- Thiên Anh bắt máy ở ngay hồi chuông thứ nhất.

-Tớ ra ngoài có chút việc. Hạ Chi về nhà rồi.

-Nhà? Nhà cô ấy làm gì có ai? Tớ gọi cho cả hai không được nên đã rẽ qua đó rồi.

-Tớ bảo cô ấy bắt taxi về rồi mà.

-Trời đất. Thế cậu có đưa tiền cho Chi không? Cô bé không có nhiều tiền đâu.

-Chết thật, tớ quên mất.- Nguyên giật mình- Điện thoại của cô ấy lại hết pin nữa.

-Thế cậu đang ở đâu? Cậu để cô ấy đi một mình về từ đâu? Bây giờ là quá nửa đêm rồi, con gái một thân một mìnhlang thang ngoài đường quá nguy hiểm.

-Đừng lo, đứa nào động vào con nhỏ mới gọi là xui xẻo đó.- Nguyên chắt lưỡi.

-Không phải lúc đùa đâu.- Thiên Anhnghiêm giọng.- Tớ đang mượn xe của Hương chạy vòng vòng đi tìm đây. Cậuđang ở đâu? Bắt taxi về trước đi.

-Tớ bắt taxi về nhà Chi trước. Có gì a lô nhé!

-OK. Cứ vậy đi.

Thiên Anh nói rồi cúp máy luôn. Nguyêncũng loạng choạng đứng dậy. Lâu rồi anh không uống nhiều thế này nên bản thân vẫn chưa quen với cảm giác choáng váng do men rượu. Nhưng lúc này, đầu óc anh lại nghĩ tới Hạ Chi, cảm thấy có lỗi vì đã để cô một thânmột mình đi về như vậy.

Ngõ vào nhà Chi tối om, chỉ có duy nhấtánh điện leo lét sáng từ trên cột điện cao trước cửa nhà cô và bác hàngxóm. Cả xóm yên tĩnh chìm trong giấc ngủ. Nguyên nhìn ngôi nhà im lìmtrong bóng tối, khẽ thở dài, rõ ràng là Hạ Chi chưa về nhà. Nếu không có chuyện bất thường xảy ra thì cô phải về tới đây rồi chứ? Địa chỉ nhàanh cũng cẩn thận ghi vào một tờ giấy rồi để trong va li của cô từchiều. Anh biết Chi có tính hay quên, trước đây tên của anh cô cũngkhông nhớ, lúc đầu phải ghi tên anh lên tay để nhắc mình không quên. Nếu nói Nguyên không quan tâm gì đến Hạ Chi là nói dối, chỉ là khi thấyDung trong lòng một người đàn ông xa lạ khác, anh chẳng còn một chút lýtrí nào mà nghĩ đến Chi nữa.

Nguyên ngồi tựa vào cổng nhà Hạ Chi ngủquên cho tận tới khi có người lay dậy lần nữa. Anh giật mình mở choàngmắt, chỉ thấy bác hàng xóm đang nhìn mình đầy hiếu kì.

-Bác ạ!- Anh đứng bật dậy, hoang mangkhông biết người phụ nữ hiền lành này sẽ phản ứng thế nào nếu biết anhđể Chi đi lạc suốt từ hôm qua tới giờ.

-Cậu làm gì mà ngủ ở đây thế? Cậu không có nhà à?

-Dạ, không ạ!

-A, hình như là cậu thanh niên đưa conChi về hôm qua mà. Sao cậu không gọi cửa, Chi nó ngủ bên nhà bác.- Báchàng xóm tươi cười.

-Sao ạ?- Nguyên giật mình đến tỉnh cả ngủ- Chi ngủ bên nhà bác ạ!

-Đúng rồi. Nó lại đánh rơi chìa khóa, cái con bé này là chúa hậu đậu mà.

Mải nói nên bác hàng xóm không nhận raNguyên vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thực sự để lạc mất Hạ Chi,chắc Thiên Anh sẽ giết anh mất.

-Bác phải ra chợ bán hàng sớm đây. Cháu vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Có mỗi mình con bé ở nhà thôi.

-Dạ.- Nguyên đứng dậy rồi đi theo người hàng xóm của Hạ Chi vào nhà.

Căn nhà của bác hàng xóm nhỏ và đơn sơhơn cả nhà của hai anh em Chi. Chỉ có độc một cái bàn, mấy cái ghế bằngnhựa. Bên trên có mấy cái chén còn nguyên vệt vàng ố của nước chè. Mộtcái xe đạp mini cũ. Cửa phòng ngủ phía trong là một cái ri đô cũ. Trêntường có một cái khung ảnh lớn, trong lồng chi chít những tấm ảnh nhỏ,rõ ràng là được chụp từ rất lâu rồi.

-Cơm bác nấu rồi đấy. Cháu đợi Chi dậy rồi hai anh em ăn nhé! Mà cháu tên gì nhỉ?

-Cháu tên Nguyên bác ạ!

-Cháu là bác sĩ à?

-Dạ không.

-Ồ, bác cứ tưởng cháu là bác sĩ. Tại hôm qua trước khi đi ngủ Chi nó còn nhắc đến anh bác sĩ nào đó. Bác tên làThủy, bác ở đây có một mình thôi nên coi hai anh em thằng Lâm như conbác vậy. Khổ thân con Chi, bị tai nạn kiểu gì mà không nhớ gì cả. May mà nó còn gặp được người tốt như cháu. Thôi bác đi đây. Có đi đâu thì haicháu cứ khóa cửa vào, bác còn chìa khóa khác.

-Vâng.

Bác Thủy dắt chiếc xe đạp ra cổng rồi khép cổng lại. Nguyên nhìn bác đi khuất rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Anh.

-Cậu về nhà chưa hay vẫn đi tìm đấy?

-Tớ vẫn đang ở ngoài đường.- Thiên Anh đáp lại đầy mệt mỏi- Chắc tớ qua trụ sở công an báo luôn đây.

-Thôi về ngủ đi. Tớ tìm thấy Chi rồi. Cô ấy ngủ lại bên nhà bác hàng xóm, chìa khóa nhà cô ấy đánh rơi mất rồi.Tớ đợi cô ấy dậy rồi cũng về nhà một chút. Chiều có gì cậu qua đây nhé!

-Thế à? May quá! Thế thì chiều tớ sẽ tới. Tớ phải về trả xe cho Hương đi làm nữa. Vậy nhé!

-Ừ.

Nhớ tới lời dặn của bác Thủy, tự nhiênNguyên thấy đói. Hôm qua vì việc của Dung nên anh chưa ăn tối. Lại thêmmấy cốc rượu nặng ở quán bar khiến giờ anh cảm thấy nôn nao trong người. Anh bèn đi vào bếp.

\*

Hạ Chi tỉnh giấc khi cảm thấy bụng mình hơi nặng. Cô mở mắt ra, trongcái tranh tối tranh sáng của căn phòng ngủ nhỏ hẹp, cô cũng không nhìnra người đang nằm cạnh mình. Đang định gạt cánh tay đó ra, cô đột nhiênthấy lạ. Hơi thở của người bên cạnh khiến cô có cảm giác quen thuộc, côgiật mình quơ tay sang. Khi chạm vào mái tóc ngắn, cô biết cảm giác củamình không sai. Đúng là không phải bác Thủy. Nhưng tại sao Nguyên lại có mặt ở đây? Nhớ lại mọi việc tối qua, cô cảm thấy hơi bực, bèn hất taycủa anh ra. Cái hất tay mạnh làm anh tỉnh giấc sau khi chợp mắt khôngbao lâu.

-Dậy rồi sao? Vừa mới tỉnh giấc mà đã thô bạo rồi.

-Ai cho anh nằm ở đây? Nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu chưa?- Cô ngồi dậy hừ giọng.

-Em chả ngủ cùng anh chán rồi còn làm bộ hả?- Nguyên cười.

-Nói bậy nói bạ. Anh muốn ăn đòn hả?

-Thôi thôi, dậy đánh răng rửa mặt đi. Em hôi chết đi được ấy.

-Anh… Biến ra…- Cô giơ chân đạp anh một cái khiến Nguyên suýt nữa thì rơi ra khỏi giường.

-Này, em hung dữ vậy anh sẽ không tìm lại người yêu của em cho em đâu.

-Ai cần anh.- Chi vẫn cố gắng đẩy Nguyên ra khỏi giường.

-Thôi, anh xin. Vì em mà cả đêm qua anhvà thằng Thiên Anh đều không được ngủ tí nào đấy. Anh ngủ ở cổng nhà emcả đêm. Nếu bác Thủy không gọi chắc giờ anh còn chưa dậy.

-Khách sạn phòng rộng, giường to, lại có người ở cùng anh không ở, ai khiến anh đi tìm. Hả? Hả? Hả?- Sau một lúc giằng co nhưng vẫn không thắng nổi Nguyên, cô ngồi thở hồng hộc.

-Em đang ghen đấy à?- Nguyên phá ra cười- Ôi Hạ Chi của anh đang ghen kìa.

-Ai là của anh?- Cô giận dữ hét lên.

-A, a, anh quên. Xin lỗi. Hạ Chi của bác sĩ Thiên Anh.- Nguyên ha ha cười.

-Anh đúng là đồ đáng ghét.- Chi lầm bầm nhảy ra khỏi giường đi về phía nhà vệ sinh.

Nguyên cười cười nhìn theo Chi. Nhưngrồi sắc mặt anh hơi trầm xuống. “Trước khi đi ngủ chỉ nhắc đến bác sĩcủa em sao? Hóa ra là anh nhầm tưởng.” Rồi anh lại tự nhủ: “Thôi, bảnthân mình cũng đâu có ra gì, mình đâu có toàn tâm toàn ý với cô ấy đâu.”

Một lát sau, khi Nguyên bắt đầu chợp mắt trở lại được thì anh bị đánh thức lần nữa bởi tiếng hét chói tai từdưới bếp: “Aaaaaaa, đồ đáng ghét. Anh dám ăn hết cơm mà còn không rửabát sao?” Nguyên kéo gối trùm lên tai, khẽ cười rồi lại chìm vào giấcngủ.

## 12. Chương 12 : Chỉ Một Mình Em Yêu Anh Là Đủ

Mặc dù ngoài miệng hét lên như vậy nhưng Hạ Chi tuyệt nhiên không làm phiền mà để mặc cho Nguyên ngủ đến tậntrưa. Bác Thủy bán hàng ngoài chợ cả ngày, đến chiều tối mới về nhà. Khi Thiên Anh đến, Nguyên vẫn còn chưa dậy. Anh cũng không gọi Nguyên. Cảđêm anh không được ngủ nhưng chắc Nguyên cũng chẳng khá hơn gì.

-Chắc anh sẽ nhờ thợ đến phá khóa ra thôi.- Thiên Anh cùng Chi đứng trước cổng nhà cô nhìn vào trong.

-Bao giờ thì mình trở lại Cát Bà vậy anh?- Hạ Chi đưa mắt nhìn anh mong chờ.

-À, chắc vài hôm nữa.- Thiên Anh cười-Sao, em thích về đó à? Hình như em có một tài khoản ngân hàng do ThanhLâm mở dùm, trong đó cũng có một số tiền, nghe nói là tiền tiết kiệm của em và tiền bảo hiểm nhận được khi bố mẹ em mất. Em có thể ở lại đây chờ Thanh Lâm cũng được mà.

-Ở đây một mình buồn lắm.- Hạ Chi lắc đầu.

-Không thích ở gần Nguyên sao?- Thiên Anh tủm tỉm cười.

Hạ Chi lặng thinh. Lát sau, cô lắc đầu nguầy nguậy:

-Không. Em cần gì ở gần anh ấy chứ. Bác Thủy nói… em có người yêu rồi.

-Thật hả? Nếu có sao cậu ta không tới đây tìm em?- Thiên Anh ngạc nhiên.

-Em không biết.- Hạ Chi băn khoăn đáp.- Hơn nữa, hình như anh Nguyên cũng thích người khác rồi.

-Ai? Nó làm gì có quen ai đâu nhỉ? Mấy cái cô tình một đêm của nó thì không phải đâu.- Thiên Anh cười to.

-Thật mà. Hôm qua ở khách sạn ấy. Chị kia bảo anh ấy là em chồng…

-Hả?- Thiên Anh giật nảy mình, anh không cười được nữa.- Em nói hôm qua Dung và Nguyên gặp nhau ở khách sạn.

-Chị ấy đi cùng một người đàn ông khác,anh Nguyên bắt gặp rồi tức giận lắm. Anh ấy bảo em đi về trước còn bảnthân thì dẫn chị kia vào trong phòng…- Hạ Chi càng nói đến cuối câu thìcàng nhỏ dần.

-Nhóc lại nghĩ lung tung rồi. Đó làDung, em dâu của anh, cũng là chị dâu của nó.- Thiên Anh lắc đầu- Quantrọng là em đối với nó như thế nào chứ đừng nhìn những cái đó để đánhlừa tình cảm của mình.

-Anh Thiên Anh…- Chi bất ngờ quay sang nhìn anh.

-Hả?

-Nếu lúc nào anh cũng nhớ về một người.Lúc nào anh cũng muốn ở gần người đó, chỉ cần được nhìn thôi cũng được.Và khi người đó đi cùng một người khác, anh cảm thấy rất khó chịu, cóphải như thế là yêu không?

-Ha ha… Em có người yêu rồi nhưng cảmgiác yêu thế nào cũng quên rồi hả?- Thiên Anh xoa đầu cô- Tất nhiên đólà em đang yêu cậu ta rồi.

-Nhưng nếu người đó không nghĩ đến anh như anh đã nghĩ đến người ta, anh có buồn không?

-Tất nhiên sẽ buồn.- Thiên Anh gật gù, tủm tỉm cười.

-Chắc em thích anh Nguyên thật anh ạ!- Hạ Chi buồn bực thú nhận.

-Lại còn chắc hay không chắc gì nữa. Mà làm sao em lại dám khẳng định là Nguyên không có cảm giác gì với em?

-Anh ấy lúc nào cũng chỉ đùa cợt với em.- Hạ Chi chun mũi vẻ bất bình.- Lúc nào cũng tìm cách trêu chọc em. Lúc nào cũng…

-Vậy thì tỏ tình với nó đi.- Thiên Anh khích lệ.

-Thôi, có lẽ cứ để em một mình thích anh ấy cũng được.

-Hạ Chi xông xáo hằng ngày mà không ngờ lại nhát gan trong tình cảm thế à?

-Kệ em. Anh nhớ nhé! Về Cát Bà phải cho em theo đấy. Em sẽ làm việc chăm chỉ để trả tiền anh đã nuôi em.

-Ghê quá nhỉ? Em còn tính toán cả chuyện đó với anh hả?

-Em biết anh đâu có dư dả gì. Anh toànkhám bệnh miễn phí, lại còn phải trả tiền thuê phòng khám, thuê nhânviên nữa, em nhất định sẽ phụ giúp anh.

-Ha ha. Em làm anh cảm động chết mất.-Thiên Anh phá ra cười- Em suốt ngày lõng nhõng theo đuôi anh như thế,người ta toàn bảo em là vợ của anh đấy.

-Xì, sao em chưa nghe thấy ai nói thế nhỉ?- Chi bĩu môi.

-Anh em trên trạm kiểm lâm đều bảo thế mà.

-Tại bác sĩ tốt bụng thế mà mãi không chịu lấy vợ.

-Đâu có ai lấy anh đâu. Hay là…- Thiên Anh cười gian rồi khoác lấy vai cô, thì thầm- Hay là em về làm vợ anh nhé!

Hạ Chi còn chưa kịp trả lời thì đã nghecó tiếng húng hắng nhắc nhở phía sau. Thiên Anh dường như đã biết từtrước, chỉ có Hạ Chi giật nảy mình, vội vàng thoát khỏi cánh tay đangkhoác lên vai mình của Thiên Anh.

-Người đẹp ngủ ban ngày đã dậy rồi này.- Thiên Anh cười cười.

-Cậu đến mà không gọi tớ dậy để tớ về nhà làm một giấc. Ngủ ở đây giường vừa cứng vừa lắm muỗi.- Nguyên cằn nhằn.

-Người ta thương cậu mới không đánh thức cậu, còn lèm bèm nữa…- Thiên Anh liếc nhìn Hạ Chi, ý nói “người ta” ởđây là cô chứ không phải là anh.

-Thế thôi cậu ở đây nhé! Tớ đi ăn rồi về nhà ngủ đây.

-Đưa Hạ Chi đi ăn cùng đi, cô ấy cũng đã ăn gì đâu. Tớ gọi người đến phá khóa cổng và nhà cô ấy.

Nguyên đưa mắt nhìn Hạ Chi rồi gật đầucứng ngắc đầy vẻ bất đắc dĩ. Thiên Anh nhìn hai người đi xa dần ra đầungõ, miệng hé nở một nụ cười thật tươi. “Hai đứa này đều bướng y nhưnhau…”

\*

Ngồi trong quán ăn, Hạ Chi ngồi với một cảm giác hoàn toàn không được tự nhiên. Khi tình cảm ở trong lòng cô chưa bộc bạch ra, mới chỉ ngờ ngợvà mơ hồ, thì cô còn dám đối diện cùng Nguyên. Nhưng Thiên Anh vừa đặtmột cục gạch to đùng vào đầu cô để đánh dấu rằng cô đã thích Nguyênthật, thì cô lại thấy khó có thể đối mặt tự nhiên với anh. Nên thấy HạChi nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, Nguyên không nhịn được cau mày hỏi:

-Sao thế? Đi ăn với anh làm em khó chịu à?

-Tại người ta đợi anh nên đói như có kiến bò trong bụng.

-Kiến bò trong bụng thì dạ dày nó ngọnguậy, chứ mắc gì cả người em cứ nhấp nha nhấp nhổm như con sâu thế?-Nguyên nhướn mày bắt bẻ.

-Cái này gọi là phản ứng dây chuyền. Một bộ vị trên cơ thể có phản ứng kéo theo các bộ phận khác cũng có phản ứng tương tự.

Nguyên trừng mắt trước vẻ chống chế của Hạ Chi.

- Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Không đúng à?- Hạ Chi trừng mắt nhìn lại.

-Em là đồ bướng bỉnh.

-Em bướng bỉnh thành tính rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, anh quên rồi sao? Cũng như anh, đào hoa thành tính mà.- Miệng vừa nhai ngồm ngoàm cô vừa bật lại Nguyên.

Nguyên chẳng buồn đôi co với cô nữa. Nhưng lát sau, sực nhớ ra, anh nói tiếp:

-Chuyện đêm qua, em cứ coi như chưa thấy gì nhé! Cũng đừng kể với ai, kể cả Thiên Anh.

-Ý, nhưng em lỡ kể với bác sĩ rồi.- Hạ Chi thật thà thừa nhận.

Thấy anh nhìn mình, cô rụt cổ chống chế:

-Tại bác sĩ cứ gặng hỏi em nguyên nhân mà.

Nguyên lặng im. Một lát sau anh chợt thở dài:

-Thôi, cũng không sao. Đằng nào Thiên Anh nó cũng biết.

-Nhưng đó là chị dâu anh mà.

Hạ Chi nói nhanh tới mức nói xong rồi cô mới giật mình bụm miệng lại. Cô quên khi nãy Thiên Anh đã thì thầm nhắc nhở mình không được nói ra chuyện này trước mặt Nguyên.

Nguyên trừng mắt nhìn cô, nhưng là giận dữ. Anh giận dữ thực sự. Anh đứng dậy, lạnh lùng buông một câu:

-Em nhiều chuyện quá! Ăn xong rồi tự đi về đi. Anh về trước.

Nguyên bỏ đi rồi, Hạ Chi ngơ ngác nhìntheo anh. Bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô gạt nó đi, tựnhủ: “Thôi đi mà, ai bảo nhanh nhảu. Tại mình hết. Tại mình làm anh ấygiận… Nhưng đúng là… đúng là anh ấy thích chị dâu của anh ấy thật.”

\*

Nguyên trở về nhà thì Dung đã đưa con từ ông bà ngoại về. Có lẽ cô vẫncòn chưa an tâm về chuyện bị anh bắt gặp nên về sớm hơn dự định. ThấyNguyên về nhưng lại hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là còn nhớchuyện hôm qua nên cô mới có một chút yên lòng.

-Hôm qua em không về nhà sao?- Dung hỏi han, cố gắng làm hòa với anh.

-Chuyện đó em cũng phải báo với chị sao?- Nguyên bước lên cầu thang nhưng vẫn quay lại hỏi.

-À không. Em lớn rồi mà, đi với bạn gái cũng là đương nhiên thôi. Em ăn trưa chưa, chị làm gì cho em ăn.

-Không cần đâu, em ăn rồi. Em đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì dặn cả nhà đừng đánh thức em.

Nguyên lạnh lùng cự tuyệt rồi lại tiếp tục đi về phòng.

Đến lúc này, Nguyên cũng không biết mình buồn bực vì chuyện của Dung ngày hôm qua, hay vì việc liên quan tới HạChi? Anh cũng không giải thích được tại sao khi nghe bác Thủy nói rằngngười Chi nhắc tới trước khi đi ngủ là Thiên Anh, anh lại có cảm giáckhó chịu. Và trưa nay, khi nhìn thấy Thiên Anh khoác vai Hạ Chi cười nói đầy thân mật, cảm giác khó chịu đó càng làm anh thấy bức bối hơn. Mặcdù Hạ Chi ngang bướng nhưng anh lại không thể nổi cáu với cô, kể cả khicô nhắc đến mối quan hệ phức tạp giữa anh và Dung.

Quay cuồng trong những suy nghĩ đó,Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tốiđen. Đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ. Cảm thấy đói bụng, anh đi xuống nhàkiếm đồ ăn. Dưới phòng khách có mẹ và Dung đang ngồi, có lẽ là đang nóichuyện vì anh không thấy ti vi bật. Thấy anh đi xuống, vẻ mặt Dung hơimất tự nhiên. Cô vội đứng dậy xin phép đi lên phòng trông nhóc Boo họcbài. Nguyên cũng chẳng buồn để ý đến chuyện đó, đi thẳng ra tủ lạnh kiếm đồ ăn. Tìm được một góc cái bánh ngọt còn để lại, anh mang ra bàn ngồiăn.

Mẹ anh cũng đi vào bếp, kéo ghế ngồi gần anh. Bà nhìn anh rồi hỏi đột ngột:

-Con có bạn gái rồi à? Sao không đưa về nhà chơi?

-Đâu có ạ.- Nguyên không nghĩ nhiều, đáp ngay.

-Bác Minh nói hôm qua con đưa bạn gái đến chơi lúc Thiên Anh về. Nghe nói con bé ở Cát Bà à?

-À…- Nguyên nghĩ ra, chỉ buông một tiếng cụt lủn.

-Nếu con không thích mẹ giới thiệu thìcó thể tự do tìm bạn gái, nhưng phải đưa về nhà để ông và bố mẹ nhìn qua xem nó là người thế nào nữa.

Nguyên nhún vai:

-Để con xem thế nào đã.

-Con cũng gần 30 rồi, cũng lấy vợ đượcrồi. Nếu con bé đó vừa mắt thì bố mẹ sẽ tới nhà con bé bàn chuyện cướixin luôn.- Bà tiếp tục.

-Còn sớm mà mẹ. Cứ từ từ rồi nói chuyệnđó. Con còn đang học việc ở chỗ ông nội. Bao giờ con ổn định rồi hãy nói chuyện này mẹ nhé!

-Được rồi, mẹ cũng chỉ mong nhanh nhanh có cháu bế thôi mà. Con bé ấy bao nhiêu tuổi, người ở đâu?

-Mẹ…- Nguyên cau mày nhìn bà không vừa ý.

-Mẹ quan tâm tới con dâu tương lai không được à?

-Chừng nào thấy thích hợp con sẽ đưa cô ấy về. Thôi con ăn xong rồi, con ra ngoài đây.- Nguyên đứng dậy.

-Ô tô có trong gara đấy, con lấy mà đi.

-Vâng, con biết rồi.

Mặc dù hồi trưa mới giận Chi mà bỏ đinhưng Nguyên lại không ngăn được bước chân mình tới tìm cô. Thực ra anhxa nhà đi học lâu năm nên cũng không còn liên lạc với đám bạn cũ. Mấytháng ở cùng Hạ Chi đã tạo cho anh một thói quen, không nhìn thấy cô mỗi ngày anh lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có thể là cái ồn ào của cô.Cũng có thể là cái bướng bỉnh của cô.

Khi Nguyên tới nhà Chi thì thấy cô đangloay hoay mở cổng, có lẽ cô vừa ra ngoài về. Hạ Chi quay lại nhìn ngườibước từ ô tô xuống, nhận ra anh cô mới lại quay vào mở cổng tiếp.

-Thiên Anh đâu rồi?- Nguyên không biết nói gì nên đành hỏi vậy.

-Anh ấy đưa chị Hương về rồi.

-Hương cũng tới đây hả?- Anh ngạc nhiên hỏi lại. Từ bao giờ quan hệ giữa Thiên Anh và Hương lại tốt đẹp trở lại vậy?

-Em vừa đi ăn tối cùng họ về.- Hạ Chi đẩy cổng ra rồi quay lại hỏi- Anh vào nhà chứ?

-À, em muốn đi dạo chứ? Gần đây có công viên Yên Sở, hồi anh đi còn chưa xây dựng.

Hạ Chi ngẩn ra, suy nghĩ chốc lát cô gật đầu nhún vai:

-Cũng được.

## 13. Chương 13 Làm Nhân Tình Của Em Nhé!

Công viên Yên Sở được xây dựng bên hồYên Sở, một trong những công viên rất xanh và đẹp ở Hà Nội. Hai người đi dạo trên con đường chạy men theo bờ hồ. Ánh điện từ các cột đèn cao tỏa xuống khiến bóng cả hai trải dài về phía sau, đôi khi chồng chéo lênnhau. Hạ Chi cảm thấy hơi mất tự nhiên trước cái im lặng lạ lùng này.Hai người chưa bao giờ ở cạnh nhau mà lại không nói câu gì như thế.

-Em biết Hương là ai chứ?- Đột nhiên Nguyên quay sang hỏi.

-Bạn gái của bác sĩ. Bác sĩ giới thiệu thế.

-Hóa ra tụi nó làm hòa rồi.- Nguyên cười.

-Làm hòa? Vậy trước đó họ cãi lộn à?

-Cãi lộn? Một mâu thuẫn dài tưởng như không có kết thúc.- Nguyên khẽ nói như đang nói với chính bản thân mình hơn.

-Chị ấy thật đẹp.- Hạ Chi lên tiếng vớivẻ đầy ngưỡng mộ.- Thảo nào bác sĩ ở ngoài đảo không thích chị Linh,cũng không thích chị Lam.

-Đúng rồi, người ta là khuê các tiểuthư, chứ ai suốt ngày nhảy nhót như con choi loi giống em. Lại hở mộtcái là đòi giơ nắm đấm lên với người khác.

-Anh lại lên cơn muốn chọc em phảikhông?- Hạ Chi trừng mắt. Cô còn đang thắc mắc tại sao hôm nay anh hiềnlành thế, thì y như rằng giờ lại bắt đầu chọc cho cô nổi khùng lên.

-Anh nào dám chọc em. Em đánh đau chết đi được đấy.- Nguyên lè lưỡi.

-Đúng là lâu rồi anh không ăn đấm… Cấm chạy… Đứng lại…

Chỉ thấy con đường vắng của công viênrộn lên tiếng cười của một người con trai và tiếng hét ầm ĩ của một côgái. Đuổi theo Nguyên chán, Hạ Chi đứng lại chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc nói:

-Anh ăn gian lắm. Anh cậy chân anh dài nên chạy nhanh hơn em.

-Con gái học võ gì mà yếu xì thế? Anh nghi ngờ là em có võ đó nha.- Nguyên cười lớn.

-Không chơi. Không chơi nữa.- Hạ Chi giãy nảy rồi ngồi phịch xuống vệ cỏ.

-Sao? Giận đấy à?- Nguyên cúi xuống nhìn cô cười cười.

-…

-Chậc, hôm nay Thiên Anh cho em ăn gì mà em tự nhiên hiền lành ghê vậy?

-…

-Này… Có cần anh cõng không đấy?- Nguyên lay vai cô.

Nhưng ngay sau đó anh đại hối hận vì đãtỏ ra quan tâm cô nhóc này như thế. Anh vừa cúi xuống thì đã thấy côngẩng đầu lên, miệng cười toe toét, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh. RồiNguyên chỉ thấy chân mình rời khỏi mặt đất và trong một cú xoay người,Chi quật anh xuống nền cỏ xanh mượt. Khiến anh đo đất xong cô phủi phủihai tay cười khanh khách rất thích thú. Hiếm khi cô có thể cho anh chénquả đắng dễ như thế.

Nhưng một phút sau vẫn thấy Nguyên nằm im không một chút động đậy, Hạ Chi không dám cười tiếp nữa. Cô đá đá vào giầy anh gọi:

-Này, đừng nằm ăn vạ thế, hỏng hết thảm cỏ đẹp bây giờ.

Đáp lại cô vẫn là sự bất động đến rợn người. Thế này đâu có giống giả vờ đâu?

-Anh Nguyên.- Cô lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh lay gọi Nguyên.

-…

-Anh Nguyên. Anh đừng làm em sợ nhé! Anh tỉnh lại đi.- Hạ Chi sợ muốn khóc khi thấy Nguyên một chút động đậy cũng không có.

-…

-Anh Nguyên, dậy nhìn em này, đừng dọa em nữa.- Cô khóc òa lên, ngon lành như trẻ con ăn bánh vậy.

Thấy Nguyên không động đậy gì, Hạ Chi vừa sợ, vừa lo bèn bấm gọi ngay cho Thiên Anh.

-Gì thế cô bé?- Thiên Anh vui vẻ hỏi lại.

-Hu hu… anh ơi… hức… hức…

-Hạ Chi, làm sao thế?- Thấy cô vừa khóc vừa nấc, Thiên Anh lo lắng hỏi lại.

-Anh Nguyên… anh Nguyên… anh ấy bị làm sao ấy.- Cô phải nói mãi mới được một câu.

-Nguyên làm sao?- Thiên Anh không hiểu gì nên càng sốt ruột.

-Anh ấy không động đậy.- Hạ Chi dậm chân càng khóc to hơn.- Em làm anh ấy ngã rồi anh ấy không động đậy gì nữa.

-Hai người đang ở đâu?

Hạ Chi chưa kịp trả lời thì giật bắn khi thấy một cánh tay từ phía sau luồn qua eo mình, kéo cô về phía sau vàôm chặt lấy. Cánh tay còn lại đưa lên trước giật lấy điện thoại ở trêntai cô.

-Em gọi 115 đi. Anh tới ngay.- Không thấy cô trả lời, Thiên Anh giục tiếp.

Nhưng anh không nghe thấy tiếng trả lời của Chi, mà thay vào đó :

-Tớ không sao. Cứ đi chơi vui vẻ đi.- Nguyên đáp lại và cụp máy cái rụp.

Anh xoay người Hạ Chi lại, nhìn nước mắt tèm lem trên má cô, đưa tay lên lau đi rồi bật cười:

-Không ngờ em dễ khóc nhè vậy đó. Anh chỉ dọa thôi mà, lần sau cho chừa cái thói bắt nạt anh đi nhé!

Hạ Chi vẫn bị Nguyên ôm cứng lấy nên bối rối không nói được lời nào. Sau đó nghĩ lại đã bị anh trêu đùa, cô lạikhóc to hơn. Nguyên nhăn mặt:

-Nín đi. Anh bị em đo đất đau hết cả người anh còn không khóc, em khóc cái gì?

-Anh… anh bỏ em ra…- Cô đỏ mặt kêu lên.

Nguyên thấy Hạ Chi vừa khóc nhưng lại vẫn đang ngượng nên anh cười to, vẫn không buông tay khỏi eo cô.

-Khi ngủ cạnh anh em còn ôm anh chặt hơn. Sát như thế này này…

Nguyên nói và dụng thêm chút lực ở cánhtay, kéo sát cô lại thêm một chút nữa, đến nỗi có thể cảm nhận rõ cả cơthể đang run rẩy, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và cảnhững đường cong mềm mại trên cơ thể cô.

-Anh toàn bắt nạt em.- Chi đã nín khóc, phụng phịu véo anh một cái vào cánh tay.

-Ai da…- Nguyên kêu lên vẻ đau đớn, vội buông tay ra.

-Sao thế?- Hạ Chi bị anh làm cho luống cuống cả chân tay, chỉ vội kêu lên- Em véo nhẹ mà, sao lại đau thế được?

-Không phải.- Nguyên lắc đầu- Anh đaukhông phải vì em véo đâu. Mà vì người em gầy quá, gầy giơ xương ra, chọc vào người anh đau chết đi được ấy.

-Anh…- Hạ Chi bị Nguyên quay mòng mòng,vừa thẹn lại vừa tức, lúc này không biết phải làm gì nên cứ lúng búngmãi trong miệng mà không nói được.

-Không sao, sau này ăn nhiều chút sẽ béo lên thôi mà.- Nguyên cười nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu, vừa buồn cười của cô.

-Chả liên quan gì đến anh.- Chi quay đi.

-Sao lại không?- Nguyên sải chân bướclên một bước, xoay người cô lại, ghé sát mặt cô thì thầm- Nếu em là bạngái của anh thì sẽ liên quan lớn đấy.

-Nhưng em không phải.- Cô giãy ra.

-Vậy thử đi…- Anh cười và nhẹ hôn thật nhanh lên bờ môi cô.

Chi cúi đầu không nói gì, nếu là ban ngày chắc anh sẽ cười vỡ bụng vì mặt cô lúc này đỏ như một trái gấc chín.

-Sao?- Nguyên cúi nhìn cô.

-Ừm… nhưng… nhưng chỉ thử thôi nhé!- Hạ Chi lí nhí nói.

-Chỉ thử thôi?- Nguyên nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.

-Em biết anh còn dành tình cảm cho mộtngười khác nữa. Đừng ngắt lời em, trực giác của phụ nữ rất nhạy bén.Trước khi mất trí nhớ, em cũng đã có bạn trai. Em không biết em yêungười đó đến mức độ nào nữa. Nếu tình cảm của hai ta dành cho nhau nhiều hơn dành cho người thứ ba kia, thì lúc đó…

-Anh hiểu rồi…- Nguyên thở dài ngắt lờicô.- Đừng lo lắng chuyện đó. Anh đa tình nhưng anh là người có tráchnhiệm với những gì anh nói. Chúng ta không thử thì không biết. Anh không thử, có lẽ sau này anh sẽ phải hối tiếc. Thử cũng được, thật cũng được, ít ra chúng ta sẽ không hối hận.

Rồi anh ôm cô vào lòng nói tiếp:

-Bây giờ có thể anh chưa thể toàn tâmtoàn ý yêu em, nhưng anh hứa nhất định sẽ không phải để em chịu đau khổgì. Anh hoàn toàn nghiêm túc với em. Cho anh thời gian để quên nhữngchuyện anh chưa kịp quên…

-Ừm…- Hạ Chi gật nhè nhẹ.

Cô đã từng nghĩ, chỉ cần mình cô yêu anh là đủ rồi.

Cùng lúc này, Thiên Anh nhìn điện thoại vừa bị Nguyên cắt ngang mà không biết nên cười hay nên khóc. Anh méo miệng cười:

-Hai cái đứa này thật là…

-Chuyện gì thế anh? Nguyên bị làm sao à?- Hương ngồi bên cạnh cũng lo lắng hỏi.

-Không có gì đâu.- Thiên Anh lắc đầu cười và lại tập trung vào lái xe.

## 14. Chương 14 : Nhân Chứng Duy Nhất

Sao, có tin tức của thằng nhóc đã đưa chiếc vòng cổ cho Chi rồi à?- Thiên Anh hỏi với một vẻ vui mừng.

-Đúng thế.- Đầu dây bên kia chỉ có tiếng lạnh lùng xác nhận.

-Vậy thì tốt rồi. Có thể tìm ra một chút manh mối nữa.- Thiên Anh không giấu được sự vui mừng.

-Anh định làm thám tử tư sao? Cứ giao lại nó cho bên công an là tốt nhất.

-Tất nhiên rồi. Nhưng anh cũng phải tìm hiểu chút chuyện này chứ.

-Cũng đừng quên ngày 15 tháng này làm lễ ra mắt thành lập câu lạc bộ xe đấy. Anh đừng vắng mặt là được.

-Anh nhớ rồi. Chắc hai hôm nữa anh và Chi sẽ bay ra đó luôn.

-Sao cũng được. Em sẽ gửi cho anh địachỉ của thằng nhóc đó. Nó chưa phát hiện ra việc bị người của em theodõi nên không sợ nó chuồn đi mất đâu.

-Cảm ơn chú.

-Vậy nhé!

Thiên Anh cười khổ, anh vẫn chưa quenlắm cách nói chuyện ngắn gọn và lạnh lẽo, khô khốc của Long. Con ngườiLong lúc nào cũng thế, nhàn nhạt khiến người nói chuyện phải đau đầu khi suy đoán ý nghĩ của cậu ta. Lần này Long có thể giúp anh tìm ra địa chỉ của cậu nhóc kia, coi như có thêm một đầu mối để tìm hiểu về quá khứcủa Hạ Chi.

-Có tin tức mới về người đưa chiếc vòng cho Chi rồi ạ?- Hương nhìn sang anh tò mò.

Thiên Anh cũng đã kể lại hêt mọi chuyệnvề Hạ Chi cho Hương nghe nên hiển nhiên cô rất hứng thú với chuyện này.Trong tâm trí của một cô gái luôn sống theo khuôn phép thì những chuyệnđiều tra phiêu lưu như vậy rất hấp dẫn. Và cô cũng mong Hạ Chi sớm nhớlại mọi chuyện, sớm tìm ra anh trai, sớm tìm lại được chính bản thânmình. Hiện tại Chi nhí nhảnh dễ thương, nhưng chỉ giống như một con búpbê không kí ức, không một chút kỉ niệm để mà nhớ về.

-Ừ… một cậu em trong hội đua xe đã tìmđược giúp anh rồi.- Thiên Anh cười- Mà chắc em cũng biết cậu ta đó, cậuta rất nổi tiếng mà.

Ai vậy? Sao em không nghĩ ra nhỉ?

-Mà thôi, cũng có thể em không biết, emđâu có quen nhiều với dân chơi Hà thành đâu. Khi nào có cơ hội anh sẽgiới thiệu cho. Chắc mai anh đưa Hạ Chi ra đó luôn.

-Em đi được chứ?- Hương ngập ngừng đề nghị.

Thiên Anh sững người, chỉ vì anh quá bất ngờ trước thái độ này của Hương. Anh vui đến độ không thể nói gì trongmột lúc, mãi đến khi Hương lo lắng hỏi lại:

-Em ra sẽ làm phiền anh sao?

-Không… không…- Thiên Anh cười rồi quaysang ôm chầm lấy cô- Em làm anh vui không biết nói gì thôi. Em thật sựmuốn ra đó với anh sao?

-Không được à?- Hương đẩy anh ra, mặt đã ửng hồng lên một mảng.

-Không phải… Được, tất nhiên là đượcrồi.- Thiên Anh vui vẻ gật đầu- Có em ở cùng Hạ Chi thì cô bé sẽ đỡ buồn hơn. Anh cũng sẽ đưa em đến một chỗ bí mật của anh, đảm bảo em sẽ thích mê.

-Được rồi ngốc ạ!- Hương dí ngón taython dài vào trán anh- Anh nói về chỗ đó cả trăm lần rồi, để xem thẩm mĩ của anh được đến đâu. Hơn nữa em còn phải sắp xếp công việc, xin nghỉrồi mới ra được. Chắc em sẽ ra sau một hai ngày.

-Ừ, để anh gọi cho Hạ Chi thông báo đã.

\*

Khi Nguyên xuất hiện ở sân bay với một va li lớn thì Thiên Anh phải nhìn đến suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.

-Cậu lại trốn nhà đi đấy hả?- Thiên Anh thì thào hỏi.

-Vớ vẩn, cái này là ông nội thưởng chotớ vì hôm trước đã xuất sắc dành được một cái hợp đồng quan trọng chocông ty.- Nguyên bĩu môi- Tớ được phép đi du lịch 2 tuần đấy nhé!

-Nhưng lý do gì để cậu ra đấy với tớchứ? Chả phải cậu nói đã ở ngoài đó đến phát ngán rồi sao?- Thiên Anhliếc nhìn Hạ Chi đang từ xa đi lại, cô vừa chạy đi mua đồ uống trongthời gian chờ máy bay.

-Tớ chưa ngán. Đã làm ăn gì được đâu…- Nguyên bỏ lửng câu nói khi Hạ Chi vừa đến.

-Bác sĩ, nước của anh đây ạ.- Hạ Chi đưa cho anh lon nước, hoàn toàn không nghe thấy câu chuyện của cả hai, cũng không ngạc nhiên khi Nguyên có mặt ở đây.

-Mua ba lon nước? Thì ra em biết là nó sẽ có mặt ở đây hả?- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-Cậu thích đi hai mình hả? Có cần tớmách Hương không?- Nguyên kéo Hạ Chi lại gần mình và rất tự nhiên vòngtay ôm lấy eo cô khiến cô ngượng đỏ cả mặt.

-Cậu làm tớ muốn đá đít cậu một phátquá.- Thiên Anh cười như không cười- Tớ cảnh cáo trước nha, ra đó mà còn dám bỏ khách sạn để Chi ở một mình không ai bảo vệ tớ sẽ không tha chocậu đâu đấy.

-Hả? Vẫn được ở chung một phòng hả?-Nguyên giả bộ hí hửng hỏi, hai mắt sáng lên đầy vẻ “vô lại”, hiển nhiêntrong đầu ập đến vô vàn hình ảnh đen tối.

-Đã bảo trước mặt bác sĩ anh phải đứng đắn mà. Anh sẽ làm hư bác sĩ đấy.- Hạ Chi chu môi rồi véo vào eo anh một cái.

-Ha ha…- Thiên Anh bật cười.- Thôi hai người cứ từ từ mà tâm sự đi, tớ đi mua vé đây.

Thiên Anh đi rồi, Nguyên đang giả vờ nhăn nhó vì đau lập tức khôi phục lại thành nụ cười ranh mãnh, nhìn Hạ Chi.

-Em dám đánh anh hả?

-Ai bảo anh toàn nghĩ không đứng đắn.- Hạ Chi xấu hổ đáp.

-Anh nói gì không đứng đắn nào?- Nguyên hỏi lại- Mình đâu phải chưa bao giờ ở chung phòng đâu?

-Nhưng ở chung phòng chứ có ngủ chung giường đâu.

-Có… Ngủ chung rồi mà.- Nguyên kêu lên như bị oan.

-Ừ… thì có…- Hạ Chi khó khăn nuốt nướcbọt, cô chỉ cảm thấy thật đau đầu khi đối phó với anh chàng tinh quáinày- Nhưng… nhưng… đâu có làm cái gì đâu…

-Thì mình làm dần dần…- Nguyên buột miệng đáp.- Tối nay nhé!

-Anh…- Hạ Chi bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, giơ chân dẫm lên giầy của Nguyên một cái, rốt cuộc cũng không nói được câu nào nữa.

-A…- Nguyên hét lên.

Những người đi lại xung quanh đột nhiênnghe thấy một tiếng hét vang trời thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một anhchàng đẹp trai đang ôm chân nhảy lò cò, gần đó là một cô gái mặt đỏ nhưgấc đang hung hăng nhìn anh chàng như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lậptức. Trong đầu ai cũng nghĩ đến cảnh một “hoa hoa công tử” vừa chọc ghẹo nhầm đúng một con ong chúa hung dữ nên bị ăn quả khổ. Thấy mọi ngườinhìn mình Nguyên càng cố làm trò nhăn nhó như bị đau lắm khiến cho HạChi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy hối hận đã “xuống chân” với người yêu. Phải nhớ là đôi chân của cô nhìn thon thả nhưng đã từng là nỗi khiếp sợ của nhiều thành viên võ đường cô theo học trước đây, từng làm những bao tải cát dầy bịch phải tơi tả.

-Em…- Nguyên cười như mếu- Em dám vùi hoa dập liễu giữa chốn đông người thế à?

Mọi người xung quanh tắt tiếng, khôngnói được câu nào nữa. Đây chắc chắn là một “hoa hoa công tử” hạng nặngrồi, lại dám ví mình như hoa như liễu.

-Hèm…- Thiên Anh từ xa tiến lại chứng kiến một màn này chỉ dám húng hắng ho, lúc này mọi người mới lại tản ra.

-Bác sĩ…- Hạ Chi kêu lên cầu cứu, cái miệng méo xệch như muốn khóc.

-Khoan đã, người phải khóc là anh chứ…- Nguyên lên tiếng phản đối, chân cũng hạ xuống dường như chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.

-Hai người đừng làm trò nữa, ra làm thủtục thôi.- Thiên Anh giờ phút này cũng chỉ dám nhịn cười, thực ra anhcũng không biết nên cười hay khóc khi đi với hai người “có vấn đề” nhưnhau này. Anh quay người đi về phía chỗ làm thủ tục trước.

Nguyên cũng khôi phục lại vẻ mặt đẹptrai đầy phong cách của mình, cầm lấy túi xách du lịch nhỏ trên tay HạChi, không quên cúi xuống thì thầm vào tai cô một câu: “Tối nay anh sẽcho em… chết.”

Đôi môi của Nguyên không quên chạm vàivành tai cô khiến Chi như bị điện giật tại chỗ. Đến khi Nguyên đã đi xarồi cô mới tỉnh trở lại, và nhớ lại câu thì thầm của anh, vành tai độtnhiên nóng lên như bị chính hơi thở của anh phả vào khi nãy.

\*

Sau khi tới đảo, Thiên Anh để mặc Nguyên và Hạ Chi ở lại phòng khám, còn bản thân thì một mình đi tới trụ sở công an. Hai tiếng sau anh trở lại, cùng với Trung- người phụ trách chuyên án này. Sau khi hỏi han Hạ Chivài điều để chắc chắn rằng cô vẫn chưa nhớ ra, Trung quay sang giụcThiên Anh:

-Chúng ta đi thôi chứ?

-Anh đợi một chút, đợi người dẫn đường đã.

-Có người dẫn đường sao?- Trung nhíu mày- Nếu làm động dạng lớn quá, chỉ sợ người kia sẽ trốn mất.

-Đây là người em nhờ tìm tung tích của thằng bé đó mà.- Thiên Anh phân trần- Hơn nữa cũng chưa chắc thằng bé đó đã là người xấu.

-Nhưng có liên quan tới quá khứ của Hạ Chi thì một manh mối nhỏ cũng không được bỏ qua.- Trung vỗ vỗ vai anh.

Đúng lúc này một chiếc xe máy chạy tới.Chiếc xe mô tô phân khối lớn đỗ ngay cửa phòng khám, thấy Thiên Anh vàmọi người đã ngồi sẵn trên xe thì bỏ mũ xuống và nói:

-Anh Thiên Anh, em tới dẫn anh đi.

-Long không tới sao?- Thiên Anh ngạc nhiên ló đầu ra.

-Đại ca bận rồi anh ạ. Đại ca bảo em dẫn các anh tới đó. Mình đi thôi. Hôm nay thằng nhóc đó đang ở nhà.

-Được, chú dẫn đường đi.- Thiên Anh gật đầu ra hiệu và cho xe chạy.

Chiếc xe máy rồ ga, xoay mình một cái thật điệu nghệ rồi phóng thẳng lên trước dẫn đường.

-Chà…- Trung ngồi ở ghế trước nhìn chiếc mô tô lượn ngay trước mặt bật cười- Cứ như đại biểu cấp cao ấy nhỉ, đicòn có xe dẫn đầu nữa. Mấy cậu chàng kia thỉnh thoảng cũng tổ chức đuatrái phép, bọn tôi còn đang rình bắt một mẻ cảnh cáo đấy.

-Anh yên tâm. Tại ở Việt Nam ít sân chơi cho những tay mê đua xe như bọn họ quá thôi. Sắp tới ở đây sẽ có mộttrường đua mới, có phép đàng hoàng, bọn họ sẽ không quấy rối các anh nữa đâu.- Thiên Anh cười đáp.

-Thế thì tốt rồi.- Trung cười nửa đùanửa thật- Mà anh không nghĩ chú lại quen được đám công tử con nhà giàunhư thế kia đâu nhé!

-Anh đang cười em à? Đám công tử thìcũng có người nọ người kia mà anh. Anh nhìn xem, cái thằng ngồi sau anhđấy, cũng là công tử có số có má, anh thử nhìn xem nó ra sao?

Hiển nhiên người bị Thiên Anh đưa vàotầm ngắm chính là Nguyên, lúc này đang nhăn nhăn nhó nhó vì Hạ Chi ngồibên cạnh thỉnh thoảng lại véo anh một cái, rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyệnlúc nãy.

-Cậu chàng này hả? Nhìn mặt sát gái ra phết.- Trung cười vang.

-Không ngờ anh cũng có mắt nhìn người ghê.- Thiên Anh cũng cười theo khiến cho chặng đường như ngắn lại.

Chẳng bao lâu sau thì chiếc xe máy đỗxịch trước một đường đất nhỏ. Cơn mưa ngày hôm qua khiến cho ngõ trở nên lầy lội, đầy những vũng nước. Hai bên con đường này những bụi cây gaithấp mọc um tùm. Sâu trong ngõ chừng hai mươi mét có một ngôi nhà lợpmái tôn nhưng nhìn vô cùng xiêu vẹo, dường như có thể đổ bất cứ lúc nào. Ngôi nhà rất nhỏ, trên khoảng sân đất trước nhà có phơi lưới và chài,là bộ đồ để đi biển, thêm một chiếc thuyền thúng thủng đáy dựng ngượclên ở góc sân, trên còn thấy rõ cả rêu mốc, hiển nhiên là đã bị bỏ chỏng chơ ở đó lâu rồi. Một chiếc cái bếp con con, thấp lè tè dựng ngay bêncạnh ngôi nhà. Lúc này khói từ trong bay ra nghi ngút.

Ngay trước khoảnh sân là một mảnh vườncon, trên có vài luống rau được cuốc xới khá vuông vắn và cẩn thận. Mộtít quần áo cũ phơi trên dây, nhìn qua cũng không biết luống tuổi củanhững người mặc nó là bao nhiêu.

-Ở đây anh ạ.- Cậu thanh niên tóc vàng chỉ vào ngôi nhà nói.

-Đúng là đây chứ?- Thiên Anh nghi ngại hỏi.

-Đúng mà anh. Chính mấy thằng đàn em của em đã đi theo mấy lần rồi, còn hỏi cẩn thận nữa. Chính xác là nhà nó đấy ạ.

Hạ Chi quay sang nhìn Nguyên, Nguyên nhìn Thiên Anh, Thiên Anh lại nhìn Trung. Trung suy nghĩ trong giây lát rồi tặc lưỡi:

-Đã đến rồi thì cứ vào đi.

Rồi anh xăm xăm bước lên trước dẫn đường. Thiên Anh cũng hướng ba người còn lại gật đầu và đi theo Trung.

-Có ai ở nhà không?- Bước vào đến sân, Trung lên tiếng hỏi.

Không thấy ai trả lời, anh định hỏi câuthứ hai thì một người từ trong nhà đi ra. Là một cậu bé trạc mười tuổi,tóc tai hơi bờm xờm, trên tay là cuốn sách tiếng việt, có lẽ cậu bé đang học bài.

Thấy một đám người lạ ăn mặc lịch sựthằng bé hơi ngẩn ra. Nhưng thấy Trung đang mặc sắc phục, ánh mắt cậu bé trở nên vô cùng sợ hãi, như nhìn thấy ma vậy. Phải nói rằng trẻ con đối với hình ảnh của các chiến sĩ công an luôn thấy ngưỡng mộ, cảm phục vàcũng rất sợ hãi. Nên khi thấy Trung, nó cũng không thoát khỏi tâm lý sợhãi đó.

-Anh trai em đâu?- Trung mỉm cười hỏi vì anh biết người mà anh tìm lớn hơn cậu bé này.

-Anh em… Anh em…- Cậu nhóc sợ sệt nói mãi không thành câu.

Đúng lúc này một bóng người từ trongkhói bếp mù mịt chạy ra. Cô gái trạc mười tám, mười chín tuổi vừa nhìnthấy Trung thì có vẻ ngẩn ra. Nhưng sau đó liếc mắt thấy Thiên Anh,Thiên Nguyên và Hạ Chi phía sau, mặt cô đột ngột biến sắc hẳn.

-Chị Phượng, có cơm chưa?

Một tiếng con trai chưa vỡ giọng vanglên và từ phía sau bếp đi lại một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, caolêu nghêu và gầy nhẳng. Trên vai cậu là một cán cuốc, quần xắn lên đếntận đầu gối.

Nhìn thấy mấy người trước cửa nhà mình,như nhận ra gì đó, cậu bé run bắn cả người, quẳng cuốc xuống cái “bịch”một tiếng rồi vội vàng co chân định chạy ra phía sau bếp. Nhưng chị gáicậu ta sực tỉnh và quát lên:

-Thành, không được chạy.

Lần này thì cô gái khóc thật, không biết vì lo sợ hay vì lý do nào khác. Cậu nhóc tên Thành nghe chị mình quátthì dừng lại rồi len lén đến bên chị mình. Cậu em bé nhất cũng chạy ra,thấy chị mình khóc thì cũng khóc tu tu lên theo như thể cậu ta sắp bịcông an bắt đi thật vậy.

-Ba chị em không cần phải sợ, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đã.- Trung ôn tồn nói.

Cô gái tên Phượng gật đầu rồi chạy vàotrong trước, đám người Thiên Anh bước vào sau. Trong nhà bày biện càngnghèo nàn hơn, chỉ có một cái tủ gỗ vốn dùng để đựng thóc đã cũ ở giữanhà, trên có hai bát hương ở hai bên. Hai bên là hai cái chõng tre cũ,chăn màn gấp gọn gàng để ở đầu giường. Ở góc nhà còn có một đống hòmxiểng, chắc là nơi để quần áo. Một cái chạn con con ở góc còn lại. Trước tủ gỗ có một cái bàn nhựa và năm cái ghế con, trên bàn có vài cuốn sách và một quyển vở. Mấy cái chén vàng khè thì được dọn hết lên trên nóc tủ để lấy chỗ học bài.

Phượng nhanh tay dọn đám sách vở của emtrai rồi lấy mấy cái chén xuống, lại cảm thấy xấu hổ vì mấy cái chénkhông được sạch lắm so với những người ăn mặc chải chuốt lịch sự kia nên cô cứ lúng túng mãi. Hai đứa em trai của cô sợ hãi đứng co dúm lại ởmột bên giường, ngay phía sau chị mình. Bốn người Thiên Anh cũng ngồixuống ghế, anh chàng tóc vàng thì nói quay lại đợi ở ngoài xe, hiểnnhiên là anh chàng công tử đó không mặn mà lắm với việc chui vào căn nhà cũ nát này.

-Cô không cần pha nước làm gì.- Trunglên tiếng khi thấy Phượng luống cuống mãi với đám ganh chén.- Ba chị emcô sống ở đây với nhau sao? Bố mẹ hai người đâu.

-Bố mẹ em đều mất rồi.- Phượng rụt rè đáp lại.

Trên bàn thờ ngoài hai bát hương ra thìkhông có di ảnh nào nên Trung mới lỡ hỏi một câu hơi thất thố như thế.Anh đưa mắt nhìn Thành đứng phía sau chị gái rồi quay sang hỏi ThiênAnh:

-Các cậu xác định chính là cậu bé này chứ?

Thiên Anh gật đầu cứng ngắc. Anh đang cố nhớ ra một việc gì đó nhưng mãi không nghĩ được gì.

-Em có nhận ra hai anh chị này không?- Trung chỉ vào Thiên Anh và Chi, hướng tới Thành hỏi.

Thành ngồi phía sau chị gái, cầm lấy tay em trai mà run bắn. Nghe thấy Trung hỏi nó bật dậy, mắt ầng ậc nước,ngắc ngứ mãi không nói được.

-Em cứ ngồi xuống mà nói. Có phải em biết anh chị ấy không?

Thành khẽ gật đầu, rồi không hiểu sao nó lại lắc đầu quầy quậy.

Trung nhíu mày hỏi lại:

-Em có quen họ không?

-Thằng bé không biết đâu ạ.- Phượng đáp thay em- Tất cả là do em nhờ thôi.

Câu nói của Phượng làm tất cả sững sờ trong chốc lát. Phượng quay lại nói với Thành:

-Thành, Tâm, hai đứa xuống bếp ăn cơm đi rồi còn đi học.

Nghe chị nói như thế nhưng Thành vẫn đưa mắt nhìn Trung, trong tâm trí cậu bé sợ rằng nếu anh công an kia chưacho phép mà mình cứ đi thì nhất định sẽ bị anh bắt vào tù. Thấy nó nhìnmình, Trung gật đầu:

-Hai em xuống ăn cơm trước đi.

Lúc ấy hai thằng mới líu ríu kéo nhau chạy ra ngoài.

## 15. Chương 15 : Mâu Thuẫn

Dung mở cổng rồi đánh xe về gara. Chởcon trai đi học xong cô vòng qua siêu thị mua đồ rồi mới về nhà. Bây giờ đang là buổi sáng, nếu không có gì thay đổi thì chiều nay cô sẽ đưa mẹchồng đi lễ chùa và làm từ thiện ở đó.

Từ ngày về làm dâu đến giờ, quan hệ giữa cô và bà Loan vẫn vô cùng tốt đẹp. Hôn nhân của cô là do cha mẹ hai bên sắp đặt nên nếu không hài lòng về cô thì ngay từ đầu bà đã không chấpnhận cuộc hôn nhân này. Bà Loan là người khó tính, lại suy nghĩ rất kínkẽ nên trước mặt bà, Dung luôn luôn phải cung kính, bà đã quyết địnhđiều gì thì cô không bao giờ dám lên tiếng phản đối. Từ ngày chồng cô bỏ đi, bà bắt cô ở nhà chăm con, mọi công việc trong nhà cũng giao hết cho cô sắp xếp. Bà còn hay rủ cô đi đây đó cùng mình cho cô đỡ buồn.

Mặc dù vậy, Dung biết mẹ chồng đối vớimình như vậy cũng chỉ vì thằng cháu đích tôn mà thôi. Nếu cô muốn ly dịvới chồng thì gia đình chồng sẽ bằng mọi giá giữ cho được nó ở lại. Màxa con là điều mà cô có chết cũng không làm được, vì nó, cô chấp nhậnsống đến già ở trong căn nhà lạnh lẽo này.

Vào đến phòng khách, thấy bà Loan đang ngồi xem ti vi, Dung chào một tiếng rồi định đi lên lầu thì nghe bà nói:

-Con lên thay đồ rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.

Dung “vâng” một tiếng, nghĩ thầm chắc bà lại muốn dặn cô đi mua mấy thứ đem đến cho bọn trẻ mồ côi ở chùa chiềunay. Bình thường cứ hai tuần bà tới đó một lần, ba lần gần đây bà nhờNguyên đưa đi nên cô ở nhà. Hiện tại Nguyên ra Cát Bà du lịch nên việchộ tống bà hiển nhiên lại giao cho cô.

Từ sau hôm bị Nguyên bắt gặp ở khách sạn với người đàn ông khác, Dung lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắngđến mất ăn mất ngủ. Cô sợ việc này đến tai gia đình nhà chồng. Và côcũng sợ phải nhìn thấy ánh mắt dường như đầy khinh thường và thương hạicủa người em chồng kia. Thời gian làm dâu ở nhà này cô gặp Nguyên cònnhiêu hơn gặp chồng mình, tiếp xúc và nói chuyện với Nguyên cũng nhiềuhơn.

Khi chồng mới bỏ đi, cô đau khổ thậm chí muốn tự sát ngay lập tức. Cô từng tự hỏi, tại sao bố mẹ không hứa hôncô với người em chồng hiền lành, tốt bụng và tế nhị kia? Nguyên so vớiDũng chỉ có hơn chứ không có kém. Tại sao cô xinh đẹp như thế, giỏigiang như thế mà phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng, nhìn chồng đến với một người đàn bà nghèo và xấu xí hơn mình gấp bội? Tự hỏi trong lòng nhưvậy, nhưng là một cô gái được giáo dục đầy đủ, Dung biết mình không được vượt qua cái rào cản luân lý mà làm việc bất nghĩa, bất hiếu như thếđược.

Hôm trước trong bữa ăn cô nghe bà Loankhoe với bố chồng cô rằng Nguyên đã có bạn gái. Lần này Nguyên ra Cát Bà cũng là đi cùng cô gái đó. Điều này khiến cho cô cảm thấy vừa như trútđược một nỗi muộn phiền, lại như có cảm giác ghen tuông khó chịu ở trong lòng. Nguyên nói muốn làm tình nhân của cô mới cách đây không lâu, vậymà giờ đã có một người con gái khác. Nguyên đối với cô có lẽ chỉ còn sựthương hại mà thôi.

-Mẹ, chiều nay mấy giờ mình đi ạ?- Ngồi xuống ghế, cô nhìn bà Loan vẫn đang chăm chú xem ti vi, hỏi.

Bà Loan chậm rãi đưa mắt sang nhìn cô, cầm điều khiển tắt phụt ti vi rồi nhìn thẳng vào cô, chậm rãi hỏi:

-Dung, từ ngày con về làm dâu, con nói xem bố mẹ đối với con ra sao? Cái nhà này đối với con thế nào?

Bà Loan nói nhẹ nhàng nhưng Dung lại cảm thấy nó vô cùng nặng nề khiến cô nhất thời lúng túng không biết nói thế nào.

-Bố mẹ đều đối với con rất tốt, giống như bố mẹ đẻ của con vậy.- Cuối cùng cô đánh bạo, đáp.

-Bố mẹ có khi nào làm mất lòng con không?

-Dạ, không ạ! Con chỉ sợ chính con làmbố mẹ phải phiền lòng nhiều.- Dung cảm thấy tự nhiên thiếu hẳn tự tinnhìn vào mắt bà, như một người ăn vụng bị bắt quả tang vậy.

Bà Loan lặng lẽ nhìn cô con dâu ngồi đối diện, một lúc sau, bà thở dài buông một câu nặng trịch:

-Con và thằng Dũng li dị đi.

Câu nói này đối với Dung không khác gì sét đánh ngang tai. Cô nhìn bà Loan với ánh mắt không thể tin được, hỏi.

-Mẹ, nhưng tại sao ạ?

-Gia đình này đã trói chân con quá nhiều năm nay rồi. Công chăm sóc thằng Boo của con bố mẹ nhất định khôngquên, con muốn chia bao nhiêu tài sản thì cứ nói ra, bố mẹ sẽ không đểcon phải chịu thiệt thòi.

Bà Loan nói câu cuối cùng này đã đánhtan toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi trong Dung. Cô thậm chí còn chưa kịp mởmiệng xin bà cho nuôi thằng Boo thì đã bị phủ đầu như thế. Cô lập tứckhông ngồi trên ghế nữa mà quỳ hẳn xuống nền, ngay trước mặt bà nói:

-Mẹ, nếu con có lỗi lầm gì thì bố mẹ cứ nói, cứ trách, cứ mắng, nhưng xin bố mẹ cho con ở lại đây, con muốn ở gần con của con.

-Con không thể ở đây được. Con còn ở đây thì thằng Dũng nó cũng không thể về nhà. Nó sống ở bên ngoài nhiều nămcũng khổ cực lắm rồi.

-Anh Dũng bỏ đi đâu thể đổ lỗi lên đầu con được. Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng để mẹ con con phải xa nhau.- Dung bắt đầu khóc lớn hơn.

-Chị thôi đi, đừng khóc lóc nữa, khôngbên ngoài họ nghe họ lại bảo gia đình này ngược đãi chị.- Bà Loan độtngột đổi giọng, quát lớn.

-Nếu mẹ đuổi con đi mà không có lý dothì bây giờ con đập đầu con chết ở đây cho mẹ xem.- Dung vẫn không chịudừng khóc, đột ngột nói.

-Chị còn dám ra điều kiện với tôi à.Trước nay tôi coi chị như con, chiều chị hơn cả chiều chồng, lúc nàocũng phải cố gắng nịnh nọt lấy lòng chị để chị tha thứ cho con trai tôimà ở lại cái nhà này. Vợ chồng tôi thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi thấychị đi với thằng đàn ông khác, thôi thì con tôi nó không ra gì nên cũngkhông trách được chị. Như thế cũng là nhân nhượng cho chị quá lắm rồi.Vậy mà từ khi thằng Nguyên về thì chị lại vồ ngay lấy nó. Đến em chồngmà chị cũng không tha, chị định để tiếng xấu cho gia đình này à? Có phải thế chị mới vừa lòng phải không? Chị muốn trả thù gia đình này phảikhông?

Dung sững người. Những lời bà Loan nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô lắc đầu:

-Mẹ, con không hề có ý định gì đối vớichú Nguyên cả. Con vẫn một mực coi chú ấy như em trai mình. Còn việc con đi với người đàn ông khác, con thừa nhận là con sai rồi.

-Chị còn giảo biện. Ý chị là con traitôi quấy rối chị phải không? Làm gì có thứ chị dâu nào lại đi vào chungmột phòng với em chồng trong khách sạn? Chỉ có loại đàn bà lẳng lơ mớithế.- Bà Loan nói rồi vất xoẹt mấy cái ảnh lên bàn.

Dung nhìn vào ảnh, hai mắt tối sầm lại.Thì ra từ trước tới nay mọi hành động của cô đều bị mẹ chồng cho ngườigiám sát chặt chẽ. Cô gặp bất kì người đàn ông nào đều được chụp hìnhlại, kể cả người đàn ông mà cô vào khách sạn cùng hôm gặp Nguyên. Chínhhình ảnh mình và Nguyên đi vào phòng ngày hôm đó cũng bị ghi lại mộtcách hoàn hảo.

Bà Loan nói tiếp:

-Tôi thương tình chị nhiều năm nay đềuluôn hiếu thuận với vợ chồng tôi, không dám làm ra điều tiếng gì to tátảnh hưởng đến gia đình nhà chồng, lại nể bố mẹ cô là bạn bè với vợ chồng tôi nên chẳng muốn làm to chuyện này. Cô viết đơn li dị, đồng ý giaocon cho vợ chồng thằng Dũng chăm sóc, còn tài sản cô muốn bao nhiêu tôicho bấy nhiêu. Những tấm hình này sau khi cô và nó li hôn tôi cũng sẽđốt hết. Nếu cô vẫn ương ngạnh không chịu, tôi sẽ cho con trai cô xemnhững tấm hình này, xem nó còn muốn ở với cô nữa không?

Bà Loan nói một mạch rồi đứng dậy bỏ lên phòng, để mặc Dung lúc này đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ mà ngã vật xuống ghế salon.

\*

Hai đứa trẻ con đi ra ngoài rồi, Trungmới lại đưa ánh mắt nhìn vào Phượng chờ đợi cô nói tiếp. Nhưng cô chưakịp nói thì Thiên Anh đã kêu lên một tiếng:

-Là cô…

Âm thanh của Thiên Anh không lớn nhưngcũng đủ để cho bốn người còn lại ngồi trong nhà nghe thấy. Phượng ngướcđôi mắt lên nhìn anh đầy hoảng hốt, hiển nhiên là đã bị câu nói của anhdọa cho giật mình.

-Chính là cô…- Thiên Anh ngược lại tỏ ra mừng như điên- Cô chính là cô gái được tôi và Nguyên cứu lên cùng. Côchính là người đã trốn khỏi bệnh viện.

Bị Thiên Anh nhận ra, Phượng tái cả mặt đi, người run lên bần bật, răng cắn chặt vào môi không biết nói gì.

-Chính là cô gái này sao?- Trung nhíu mày.

-Đúng là cô phải không?- Thiên Anh nhìn Phượng hỏi lại.

Phượng gật đầu rồi cúi gằm mặt, khôngdám nhìn vào người thanh niên đẹp trai đang hỏi mình. Cô cảm thấy vôcùng xấu hổ, trong khi em trai mình được khám miễn phí ở chỗ anh thì côlại trốn tránh anh như tránh tà vậy.

-Nhưng tại sao lúc đó cô lại bỏ trốn khỏi viện?- Nguyên nhíu mày hỏi.

-Tại em không có tiền.- Phượng lí nhí đáp- Nằm viện sẽ tốn rất nhiều tiền, mà nhà em lại rất nghèo. Với lại, em sợ bị trả thù.

-Trả thù?- Thiên Anh nhíu mày hỏi- Ai trả thù? Người định giết cô bé này sao?

Thiên Anh vừa nói vừa chỉ vào Hạ Chi hỏi.

Phượng lại gật đầu.

-Bây giờ cô hãy bình tĩnh kể lại từ đầu xem nào?- Trung ôn tồn nhắc- Hay tôi hỏi câu gì cô hãy trả lời câu đó nhé!

Phượng lại tiếp tục gật đầu.

-Cô gái ngồi kia tên là gì cô biết không?

-Không ạ!

Trung nhíu mày, hỏi tiếp:

-Vậy trước đây cô có quen cô ấy không?

-Không ạ!

-Vậy tại sao cô lại bị ném xuống biển cùng cô ấy?

Trung hỏi đến đây thì thấy Phượng run bắn người lên, có lẽ rất kinh hoảng khi nghĩ lại chuyện cũ.

Trung và ba người còn lại đều nhìn chằm chằm vào cô đợi câu trả lời nên Phượng càng bối rối hơn, mất một lúc sau cô mới nói:

-Lúc em vào rừng nhặt củi thì đột nhiênthấy chị ấy bị trói hai tay, chạy đến và nói với em là có người đangđuổi giết mình ở đằng sau. Rồi chị ấy nhờ em cởi dây trói giúp. Em vừacởi xong thì có năm, sáu người chạy tới, bọn chúng đều cầm gậy sắt trêntay. Chị ấy đánh nhau với mấy người đó, em sợ quá nên cứ đứng một chỗnhìn. Sau đó vì cái vòng cổ bị rơi ra nên chị ấy định nhặt nó lên, và bị đánh vào đầu ngất đi. Em chạy đi nhưng cũng bị bọn chúng bắt lại. Sauđó chúng trói cả hai, dùng băng keo dán lại và cho vào bao. Cuối cùng em thấy mình bị ném xuống biển và được bác sĩ cùng một người nữa vớt lên.

Cuối cùng Phượng cũng kể xong sự tình. Trung ghi ghi chép chép một hồi mới ngẩng đầu lên hỏi tiếp:

-Mấy người kia cô có biết ai không?

-Dạ không!

-Khi gặp cô gái này, cô ấy có nói gì với cô về bọn kia không?

-Có, chị ấy nói rằng bọn chúng đã giết anh trai chị ấy và giờ muốn thủ tiêu nốt cả mình.

Câu nói của Phượng khiến cho bốn ngườisững sờ, còn Hạ Chi thì không tự chủ được bật dậy. Cô cũng không tin làchính mình là người nói ra thông tin anh trai cô đã bị giết. Nguyên nắmtay cô kéo ngồi xuống. Trung lại ghi chép rồi hỏi tiếp:

-Tại sao cô không tới trình báo công an sau đó?

-Em… em sợ bị trả thù. Mặc dù bọn kiakhông biết em là ai, nhưng bọn chúng nhất định là người sống ở đảo này.Em có một mình thì không sao, nhưng còn thằng Thành và thằng Tâm nữa…-Phượng lí nhí trả lời.

-Cô có nhớ mặt bọn kia không?

-Nếu gặp chắc sẽ nhớ ạ!

-Một câu hỏi nữa, tại sao cô lại tìm mọi cách trả lại cho Hạ Chi chiếc vòng kia?

-Vì hình như vật đó đối với chị ấy rấtquan trọng. Nếu không phải vì muốn nhặt nó lên thì chưa chắc chị ấy đãbị chúng bắt được. Em cũng không biết người cứu em lên là ai, nhưng khiđưa em trai đến phòng khám của bác sĩ, gặp lại chị ấy thì em mới biết.Mặc dù hình như chị ấy không nhận ra em nhưng em vẫn rất sợ. Em quay lại chỗ hôm chị ấy đánh rơi cái vòng, tìm lại nó và nhờ Thành đến trả lại,còn dặn nó lúc nào có một mình chị ấy thì hãy đưa.

Trung quay sang nhìn Thiên Anh rồi gật đầu:

-Cô đảm bảo những thông tin này là thật chứ?

-Dạ, chắc chắn ạ!- Phượng gật đầu.

-Được rồi, nếu chúng tôi cần cô làm nhân chứng, cô sẵn sàng chứ?

Phượng ngần ngại một lúc rồi gật đầu lần nữa:

-Vâng, em sẽ cố gắng.

-Cảm ơn cô, chúng tôi về đây, có gìchúng tôi sẽ tới tìm cô ngay. Hoặc nếu có phát hiện gì, cô hãy đến trụsở công an trình báo, hoặc tìm bác sĩ Bạch.- Trung chào rồi bước ra cửa.

Hạ Chi theo Nguyên định bước ra, nhưng rồi cô đứng lại, ngần ngại nói với Phượng :

-Cảm ơn em. Mặc dù hiện tại chị bị mấttrí nhớ và không nhớ ra em, nhưng chính em đã cứu chị một lần, lại đemchiếc vòng trả lại cho chị.

-Chị hãy cẩn thận, đừng để bọn họ bắt lại là được.

-Em gái đừng lo.- Nguyên ôm lấy vai HạChi nháy mắt- Chị ấy đến voi còn không thể đánh ngã chứ đừng nói có mấytên hao cơm tốn chỗ… A… Đau…

-Còn thích nói nhảm…- Hạ Chi trừng mắt rồi một lần nữa cười với Phượng và bước ra khỏi cửa.

Thiên Anh là người ra sau cùng. Anh nhìn Phượng, thấy cô không dám ngẩng đầu lên thì khẽ vỗ vỗ vai cô cười :

-Làm phiền ba chị em rồi. Cám ơn về mấycon cá của em. Nhưng từ nay đừng mang đến như thế nữa nhé! Anh sắp bộithực món cá biển rồi.

Phượng đỏ mặt càng cúi đầu thấp hơn, cho đến khi bốn người đi ra khỏi mảnh sân nhỏ rồi cô mới dám ngẩng đầu lên, hai nắm tay nắm lại đầy mạnh mẽ. Sau đó cô hít một hơi dài và đi xuốngbếp.

## 16. Chương 16 : Huyền Thoại Của Biển

Trên đường về, Trung quay sang nói với Thiên Anh.

-Em nghĩ sao? Liệu để chị em cô gái ấy như vậy có an toàn không?

-Chắc chúng cũng không nhớ cô ấy đâu.- Thiên Anh nhún vai.

-Anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỗ chú có cần thêm người làm không? Nhìn chị em cô ta sống có vẻ khổ cực quá,tạo cho họ chút công ăn việc làm cũng được.- Trung đề nghị.

Thiên Anh chỉ cười trừ, chỗ anh đâu phải chỗ tị nạn đâu, nuôi thêm Hạ Chi cũng là quá sức rồi, nếu cho ba chị em cô gái kia đến thì cũng không biết cho họ ở đâu nữa. Nhưng anh vẫn đáplại Trung :

-Anh để em hỏi mấy anh trên khu nghiêncứu xem có cần người làm thêm không, nếu được em sẽ giới thiệu cô gáiđó. Cái này em cũng không dám nói trước được.

-Người dân gốc ở đảo này nếu không cómiếng đất nằm trong khu dự án du lịch nghèo vẫn hoàn nghèo. Em nhìn đấy, nhà của họ chắc chỉ qua một vài trận bão nữa là sụp thôi. Chỗ đó cáchbiển có vài chục mét, lại ở hướng Đông, nếu có bão thì bị ảnh hưởng làkhông nghi ngờ gì.

-Mình cũng không đủ sức để giúp đỡ hết những người nghèo khó ở đây được.- Thiên Anh lắc đầu.

-Anh biết, phòng khám của chú mở ra cũng là giúp đỡ dân rất nhiều rồi.- Trung vỗ vai anh.

-Nếu không được nhận vào trung tâm thìem cũng khó mà duy trì được phòng khám như hiện nay. Anh yên tâm, em sẽcố gắng giúp ba chị em cô gái ấy, trong khả năng mà em có được.

-Cảm ơn chú…- Trung cười rồi nhìn quakính chiếu hậu, nói với Hạ Chi- Hạ Chi, em đừng buồn, cũng chưa chắc làThanh Lâm đã xảy ra chuyện gì đâu.

-Nhưng…- Hạ Chi nói được một tiếng lại nấc lên, co người vào lòng Nguyên khóc tiếp.

-Có thể trong lúc hoảng loạn, lại khôngbiết anh trai sống chết ra sao em mới nói như thế, anh học tâm lý nhiềunăm nên rất hiểu điều này. Em đừng lo lắng. Phải cố gắng giữ gìn sứckhỏe để lấy lại trí nhớ mới là quan trọng nhất.

-Cậu nhớ chưa Nguyên.- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-Hả, liên quan gì tới tớ?

-Thì giao Hạ Chi cho cậu chăm sóc thì cậu phải đảm bảo cho cô ấy chứ sao nữa.

-Này, chứ không phải sinh hoạt phí của cô ấy cậu vẫn phải lo sao?- Nguyên chống chế.

-Không cần đâu ạ! Em có tiền trong tàikhoản anh Thanh Lâm lập cho mà, còn tiền bảo hiểm nữa, chỉ cần mang hồsơ bệnh án đến công ty bảo hiểm để họ xem xét là được.- Hạ Chi lắc đầu,dường như cô ngại phải làm gánh nặng cho kẻ khác.

-Đừng có ngốc.- Nguyên mắng- Anh nói thế thôi, chứ chả lẽ anh lại không nuôi được một con heo còi như em à.

-Ha ha…- Thiên Anh bật cười- Cậu nói rồi đó nha, từ nay tớ giao cô ấy hoàn toàn lại cho cậu. Cô ấy có sứt mẻ tígì đợi Thanh Lâm về thì cậu cứ đợi mà ăn đòn.

-Tớ mà sợ à…- Nguyên bĩu môi rồi quaysang nhìn Chi, lúc này đã khá hơn một chút sau câu đùa của đám ThiênAnh. Trên gò má còn ẩm ướt của cô đã phủ lên một chút sắc hồng ngượngngùng làm cho gương mặt của cô trở nên vô cùng mê người. Nguyên nhìnChi, ngơ ngẩn trong giây lát, rồi không tự chủ được siết nhẹ lấy bàn tay cô.

Như lời hẹn, Hương ra Cát Bà sau đó haingày khiến Thiên Anh vui hơn hẳn. Anh không nghĩ người từng hứa sẽ không bao giờ ra đến nơi này như Hương lại có thể bỏ đi lòng tự tôn cao ngạocủa mình. Hương chủ động làm lành với anh, giờ lại chủ động ra đảo chơi. Dù chỉ là đi du lịch, nhưng Thiên Anh cũng tin đó là một dấu hiệu tốt,rồi cô cũng sẽ thích nơi đây.

Để Hương biết được công việc của mình,anh sắp xếp xin lãnh đạo khu nghiên cứu sinh quyển cho Hương cũng nhưNguyên và Hạ Chi lên đây tham quan. Hạ Chi thì không phải lên đây lầnđầu nên cô leo lên rất thoải mái, không như Nguyên đi một chốc đã thởphì phò. Hương còn khổ sở hơn, mặc dù đã nghe lời Thiên Anh đi sắm mộtđôi giầy lười để đi cho đỡ đau chân nhưng chỉ đi được chừng năm trăm mét là cô đã thấy đau hết hai cổ chân và đầu gối. Chuyến đi phải nghỉ tớimấy chặng mới tới nơi.

Nhóm vừa đi tới đầu dốc đã thấy ĐạiTướng Quân xồ ra mừng rối rít. Vừa thấy nó quẩn vào chân Hạ Chi, Nguyênngẩng đầu nhìn Thiên Anh hỏi nửa đùa nửa thật.

-Tớ quên không hỏi, tớ phải gọi con Đại Tướng Quân này là chú mày hay chị chàng đây?

-À, nó là một nam tử hán lưng đội trờichân đạp đất chính hiệu đấy.- Thiên Anh cười- Cho nó xuống dưới phố xem, các cô, các chị chó có mà chạy theo cả hàng dài.

-Vậy mà lần trước tớ thấy nó cứ quấn quít lấy cậu không rời tớ lại còn tưởng nó… hèm… là một cô nàng cơ đấy.

-Cái thằng này, muốn chết à?- Thiên Anh trừng mắt với Nguyên.

Hương và Hạ Chi cười gập cả bụng lại vìcâu nói đùa của Nguyên. Hương ban đầu cũng tỏ ra hơi sợ trước vẻ dữ dằncủa Đại Tướng Quân nhưng sau đó cô cũng dám lại gần vuốt ve bộ lông đỏrực của nó.

Hạ Chi dẫn đầu đưa mọi người vào khu nhà lai giống hoa lan. Hương hoa lan thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian, quyện cả vào tóc của mọi người.

-Đây là vườn ươm hoa lan, nơi cất giữnhiều giống lan hiện có ở Việt Nam, có cả những loài lan đã tuyệt chủngtrong tự nhiên cũng được bảo tồn tại đây.- Thiên Anh vui vẻ giới thiệutừng loại hoa lan cho Hương.

Những bông hoa lan đẹp và đa dạng đếnnỗi Hương cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn, không nói được lời nào. Cô cócảm giác như mình đang đi vào trong một khu thần tiên vậy.

-Này, anh không được ngắt hoa chứ?- HạChi kêu lên khi thấy Nguyên đưa tay ngắt một bông hoa trên chùm lanhoàng thảo.- Mỗi gốc lan ở đây đều rất khó chăm sóc và lai tạo đấy.

-Em coi trọng mấy gốc lan này hơn cả anh à?- Nguyên giả vờ giận dỗi kêu lên- Anh chỉ muốn hái nó tặng cho em thôi mà.

-Dở hơi…- Hạ Chi lườm anh và dọa- Đếnhoa bình thường anh còn chả tặng người ta bao giờ, vào đây dám ngắt hoabừa bãi là bị phạt đấy.

-Thì những hoa bình thường đâu có đẹp như thế này, anh làm sao dám tặng cho em.- Nguyên cười cười.

-Anh là em nổi hết da gà rồi.- Hạ Chibĩu môi- Mang mấy câu đó đi tán mấy con nhỏ chân dài tới nách thì hơnđấy. Anh có biết hoa anh định ngắt là hoa gì không?

-Hoa lan…- Nguyên nhún vai.

-Hoa lan, lan cũng có năm, bẩy loại lanđấy nhé! Anh tưởng nó dễ trồng như hoa dại ngoài đường chắc. Đây là lanhài đấy. Anh có biết gốc kia là gốc duy nhất trong cả khu nghiên cứu này không? Đây là loài lan quý ở Việt Nam, đã gần như biến mất trong tựnhiên rồi, phải nhân giống bằng cách gieo hạt trong ống nghiệm thì hạtmới có thể nảy mầm được đấy.

-Phức tạp vậy sao? Chà, vợ anh sau nàycó thể vào Viện ứng dụng Công nghệ làm việc được rồi ấy nhỉ? Nói cứ nhưchuyên gia ấy.- Nguyên ôm lấy eo Hạ Chi thì thầm.

-Lại muốn ăn đòn.

-Dạ, không dám.- Nguyên đáp nhưng tay vẫn không chịu buông.

Lúc này Hương và Thiên Anh đã đi về đầu kia của vườn lan nên chỗ này chỉ có hai người.

Đang định nói điều gì nữa thì Nguyênchợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh treo trên cửa kính. Làcác bức vẽ cấu tạo hoa, hạt giống, các loài lan, đủ các loại, treo laliệt. Hạ Chi chỉ vào một bức, nói:

-Đây là sơ đồ họ lan và phân bố các họlan. Đây là ảnh một số loài lan đã được xác định là tuyệt chủng… Còn đây là một số loài nằm trong nghi vấn đã tuyệt chủng…

Nguyên nhìn chăm chăm vào hình vẽ mộtloài hoa được vẽ tay, bông hoa có bảy cánh, mỗi cánh một màu như màu cầu vồng, bên dưới là một dòng chữ bằng bút chì: «MICHELIA.S» Không phảibông hoa bảy màu này làm anh chú ý, mà chính là dòng chữ kia.

-Michelia. S là gì?- Anh kì quái hỏi.

-Em không biết. Trước đây chưa có bức vẽ này.- Hạ Chi cũng lắc đầu.

-Michelia là họ của hoa ngọc lan.- Thiên Anh từ phía sau lên tiếng, anh và Hương đã tới đây từ bao giờ.-Michelia.S là tên người ta đặt cho một loài ngọc lan mà người ta vẫn lưu truyền về sự tồn tại bí ẩn của nó.

-A…- Nguyên mở to mắt- Như thế nào?

-Người ta gọi nó là ngọc lan biển, hay Hải Thạch lan, hoặc tên khác nữa là Lan cầu vồng, dựa theo bảy sắc trên cánh hoa.

-Chẳng phải là bông hoa ép trong chiếc vòng của em sao?- Hạ Chi kì quái hỏi.

-Đúng vậy. Đó là lý do tại sao anh rấtmuốn mượn nó nghiên cứu một chút.- Thiên Anh gật đầu- Trước đây nhữngmiêu tả về nó chỉ có trong các câu truyện truyền miệng của người dân ởđây, sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ trong ngăn giữa của chiếc vòng, anhmới vẽ lại hình dáng của nó như vậy.

-Chỉ có trong các câu truyện truyền miệng, như vậy là không có người nào chứng minh được nó tồn tại sao?- Hạ Chi ngạc nhiên.

-Đúng thế. Người ta nói rằng, loài hoanày là hiện thân của cầu vồng nên mới có bảy màu sắc trên cánh hoa nhưvậy. Mặc dù sặc sỡ nhưng nó lại sinh sống ở một điều kiện hết sức hy hữu nên nhiều người nghi ngờ rằng nó không tồn tại.- Thiên Anh thở dài rồinói thêm.- Trên mạng Internet có một nhóm người rất say mê trồng hoalan, tự đặt tên cho nhóm mình là Phong Lan hội. Họ có cả một websiteriêng để nói về sự hiểu biết về các loài hoa lan và lên tiếng bảo vệ cho loài hoa đặc biệt quý hiếm này. Có một thành viên trong nhóm đã lêntiếng khẳng định Hải Thạch lan thực sự có tồn tại và nói sẽ dùng ảnh đểchứng minh. Nhưng sau đó thì không thấy người này xuất hiện ở website đó nữa.

Thiên Anh vừa nói vừa liếc nhìn về phía Hạ Chi:

-Anh nghĩ thành viên đó chính là Thanh Lâm.

-Sao ạ?- Hạ Chi tỏ vẻ không thể tin được, hỏi lại.

-Đúng thế. Anh vốn không để ý vì nghĩrằng anh ta chỉ nói chơi thôi, nhưng sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ bêntrong mặt đá kia, anh đã đoán như vậy. Thời điểm người này biến mất tạiwebsite đó trùng với thời gian em và Thanh Lâm gặp nạn.

-Nói như vậy nghĩa là chúng ta có thêm một đầu mối để điều tra?- Nguyên hỏi.

-Nếu đúng là như thế thì rất có thểchúng ta sẽ tìm được thêm manh mối. Quan hệ giữa các thành viên chủ chốt của Phong Lan hội này không tệ. Họ thường xuyên tổ chức các chuyến đithám hiểm và tìm hiểu tại các khu rừng ở Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh phong lan Việt Nam ra nước ngoài. Tớ đang cố liên hệ với admin củawebsite đó để hỏi thông tin về người kia.

-Nếu anh cần bông hoa đó thì em sẽ đưa cho anh.- Hạ Chi nói ngay.

-Anh nhất định sẽ mượn, bọn anh muốnnghiên cứu cấu trúc ADN của nó để xác định nó thuộc họ lan, và xem chính xác nó thuộc giống lan gì.

-Anh cần ngay chứ?- Hạ Chi định tháo chiếc vòng ra.

-Để sau đã, anh còn phải cần làm báo cáo nữa. Nghiên cứu cái này hơi tốn thời gian một chút.- Thiên Anh lắc đầu cười.

Khi Hương còn đang mải mê chụp ảnh trong vườn lan thì đột nhiên một cô gái chạy vào, chính là Lam:

-Anh Bạch, anh Bạch, mau đi với em…

-Có chuyện gì thế?- Thiên Anh nhìn vẻ mặt hớt hải nhễ nhại mồ hôi của Lam vội hỏi.

-Em chưa biết, nhưng anh Hải và anh Sơn vừa từ trong rừng về, anh Hải bị thương ở đùi, các anh ấy gọi anh tới ngay.

-Bị thương sao? Đụng độ với bọn săn trộm à?- Thiên Anh cau mày rồi vội vã đi ngay ra khỏi vườn lan.

Khi anh tới phòng y tế thì thấy haingười mặc trang phục của Kiểm lâm đang ở đó, một người ngồi trên ghế,còn một người nằm trên giường, đùi được băng trắng lại.

-Anh Hải, có chuyện gì vậy? Anh Sơn không sao chứ? Là súng săn à?

-Anh không sao. Chú tới đây là tốt rồi.Mau đi vào trong rừng, có kẻ tấn công bầy voọc, anh sợ có mấy con bịthương.- Người đàn ông trung niên tên Sơn đang nằm trên giường vội giục.

-Tấn công bầy voọc sao? Là bầy voọc nào?

-Chính là bầy voọc đầu vàng lớn nhất ởtrên đảo, bầy của con Nữ Hoàng đó.- Hải trả lời- Sáng nay bọn anh đangchuẩn bị giao ca thì nghe thấy tiếng súng ở phía khu vực cấm. Mọi ngườivội vàng chạy vào, thì đụng độ với một đám thợ săn trộm đang lùa bầyvoọc xuống dưới núi. Bọn chúng xả súng về phía kiểm lâm để hòng chạythoát khiến cậu Sơn bị thương. Sau khi bọn chúng chạy thì bọn anh chialàm ba nhóm. Một nhóm đuổi theo. Anh đưa cậu Sơn về, còn cậu Tú và Anthì đi theo bầy voọc, có vài con trong chúng nó bị thương. Chú hãy tớiđịa bàn chúng vẫn kiếm sống cùng với Tú và An xem tình hình thế nào? Anh đi tìm nhóm của Toàn xem có bắt được đám săn trộm kia không? Nhất địnhbắt được phải cho chúng tù mọt gông.- Hải nắm tay lại đấm mạnh lên mặtbàn khiến chiếc bàn gỗ rung lên.

-Vâng, em đi ngay.- Thiên Anh gật đầu rồi đứng dậy.

Thực ra nếu Hải không nói thì anh cũngnhất định tiến vào rừng xem xét một chuyến. Nữ Hoàng chính là tên dochính anh đặt cho bầy voọc đầu vàng có số lượng lớn nhất trong các bầyvoọc trên đảo Cát Bà này. Chúng sống ở trên núi, trong khu vực cấm, cách khu nghiên cứu chừng 3km. Con đầu đàn là Nữ Hoàng, là một con voọc cáirất thông minh, nó có chùm lông vàng giữa đám lông trắng trên đỉnh đầu,trông giống một cái vương miện nên Thiên Anh đã đặt cho nó như thế.Trước đây Nữ Hoàng cũng bị thợ săn làm cho bị thương và đã được đưa vềkhu nghiên cứu chăm sóc. Nữ Hoàng cũng như Đại Tướng Quân, do một tayanh nuôi. Sau khi nó khỏe trở lại, các anh trong đội kiểm lâm quyết định đưa Nữ Hoàng trở về bầy của nó trên núi. Nó rất gần gũi với cán bộ củakhu nghiên cứu này nên bầy đàn của nó mới dám tới gần địa phận làm việccủa anh như thế.

Nữ Hoàng là một con voọc cái. Cách đâyhai tháng anh phát hiện ra Nữ Hoàng đã mang thai và không lâu nữa nó sẽsinh con, nên hiện tại nghe tin này anh cảm thấy rất lo lắng cho an toàn của nó.

Vừa thấy Lam cùng đám Nguyên đi ra, Thiên Anh nói vội:

-Lam, em chuẩn bị đồ y tế, các loạithuốc đi cùng anh vào rừng. Mọi người ở đây đợi tôi, chắc chiều tôi sẽquay về. Nếu không thì Nguyên cứ đưa Hương và Chi về phòng khám trướccũng được.

-Có chuyện gì vậy anh?- Hương lo lắng hỏi.

-Anh phải vào chỗ bầy voọc xem tình hình thế nào?

-Em đi với.- Hạ Chi kêu lên.

-Không được.- Thiên Anh nghiêm mặt- Đâykhông phải đi chơi, mọi người đi thì sẽ rất lâu mới tới được đó. Hơn nữa bầy voọc vừa trải qua nguy hiểm, hiện tại có lẽ đang rất sợ hãi, nênrất hung dữ, có thể tấn công con người bất cứ lúc nào. Mọi người đến đócó thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất nên ở lại đây.

-Được rồi, anh cứ đi đi.- Hương mỉm cười gật đầu- Bọn em ở lại đây đợi anh. Nhớ đi cẩn thận đấy.

Thiên Anh gật đầu nhẹ đưa tay vuốt tóc cô một cái rồi vội trở về phòng để lấy đồ y tế. Nguyên quay sang nhìn Hạ Chi hỏi:

-Mình xuống núi chứ? Thiên Anh nó đi rồi thì trên này còn gì mà chơi?

-Không được. Em phải chăm sóc vườn lanmột chút, cho mấy con thú ngoài kia ăn. Chúng phải mau khỏi thì mới quay về rừng được.- Hạ Chi lắc lắc đầu.

-Được rồi, thua em.- Nguyên dí tay vào cái trán cao ương bướng của Hạ Chi- Anh làm với em vậy. Hương, cô đi không?

-Tất nhiên là đi rồi.- Hương gật đầu cười.- Tôi không thể là kẻ ăn không ngồi rồi ở đây được. Đi, chúng ta cùng làm.

## 17. Chương 17 : Nữ Hoàng

Thiên Anh và Lam đi đến trưa thì quaytrở ra cùng hai người thanh niên khoảng 30 tuổi khác. Một trong haingười họ thậm chí còn đầy vết rách trên quần áo và có vài vết cào trênmặt nhìn rất đáng sợ. Họ chính là An và Tú, hai người đã đi tìm bầy voọc trước đó. Thấy Hương đang vui vẻ làm việc cùng Hạ Chi và Nguyên, ThiênAnh thầm thở phào trong lòng. Anh còn lo lắng Hương sẽ giận mình vì vừalên tới đây anh đã lại bỏ cô đi làm việc khác, nhưng nhìn thần sắc Hương có vẻ cô rất thích thú với nơi này.

-Thế nào rồi?- Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra anh, hỏi ngay.

-Cũng tạm ổn rồi, nhưng ăn xong tớ phải vào rừng một chuyến nữa.

-Chưa xong à anh?- Hương hỏi tiếp.

-Con đầu đàn biến mất, hình như nó bị thương và rời khỏi đàn rồi. Anh phải đi tìm nó.- Thiên Anh gật đầu lo lắng nói.

-Bọn em sẽ đi tìm cùng anh.- Hương mỉm cười- Chắc một con sẽ không gây nguy hiểm gì đâu, đúng không?

-Ừ, nhưng…

-Không sao đâu, cứ cho họ đi cùng cũngđược.- Anh Hải từ đâu tiến vào nói.- Bọn anh cũng phải chia người ra đitìm Nữ Hoàng nên em cũng cần có người đi cùng hỗ trợ. Càng có nhiều nhóm đi càng tốt. Nhưng nếu ai không thông thuộc đi rừng thì tốt nhất nên ởnhà, vì sẽ rất khổ đấy. Anh báo trước như thế để mà liệu.

-Dạ…- Hạ Chi đáp ngay, với anh độitrưởng của đội kiểm lâm, kiêm phó ban nghiên cứu của khu nghiên cứu sinh quyển này cô vô cùng quen thuộc.

-Cứ thế nhé, chuẩn bị cẩn thận đấy.- Anh cười xoa tóc cô- Bây giờ tất cả đi ăn cơm đi. Ai không ăn đủ ba bát cơm là không được đi đâu, rõ chưa?

Anh Hải đi rồi, Nguyên kéo tay Chi nói:

-Em đúng là ham vui. Đến lúc mỏi chân đừng bắt anh cõng đấy nhé!

-Hả? Chứ lúc lên đây ai cứ bám vào vai em bắt kéo lên?- Chi trợn tròn mắt hỏi lại.

-Đấy là anh thử em chút thôi. Anh mà lại yếu hơn em sao.

-Anh yếu hơn em là cái chắc.- Hạ Chi bĩu môi.

-Cứ thử xem.- Nguyên cười một cách xấu xa rồi lại hạ nhỏ giọng- Đợi về đến khách sạn mình thử xem ai khỏe hơn nhé!

Rồi anh cười và nhảy tránh xa ra trướckhi bị Chi cho ăn đòn như mọi lần. Anh cũng nếm quá nhiều đau khổ từ côgái bé hạt tiêu này rồi nên cũng không quá khó khăn để tránh bị ăn đònnữa.

-Anh dám tránh à?- Hạ Chi trợn mắt và đuổi theo Nguyên chạy ra khỏi phòng khiến cho Thiên Anh ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười.

Sau khi ăn trưa, mọi người lại bắt đầu vào rừng, mục tiêu lần này là đi tìm con voọc Nữ Hoàng.

Đối với cán bộ của khu nghiên cứu sinhquyển rừng quốc gia Cát Bà thì mất đi một cá thể động vật hoặc thực vậtnào đó cũng khiến cho họ cảm thấy như bị ai cầm dao cắt đi một miếngthịt, cảm giác vô cùng đau đớn. Họ bảo vệ nó không chỉ như bảo vệ tàisản của quốc gia, mà còn bảo vệ và chăm sóc chúng như chính con cái củahọ vậy. Khó có ai có thể hiểu được tình cảm của một cán bộ trong khunghiên cứu với từng tấc rừng, với thiên nhiên ở nơi này. Họ từ bỏ nhữngphòng nghiên cứu đầy đủ tiện nghi ở thành phố, chấp nhận ăn gió nằmsương ngày qua ngày ở đây, bốn mặt chỉ có rừng, có núi, có gió biển, cóbão lớn. Họ cùng chia sẻ những nỗi đau khi tận mắt chứng kiến một convật nào đó qua đời, bị thương do bẫy, so súng đạn của thợ săn trộm. Họcùng nhau trải qua những phút giây vui sướng khi nhìn thấy một cá thểnào đó mới được sinh ra, nhìn thấy một cái mầm non nho nhỏ vừa mới nhútừ gốc hay hạt một loài cây quý trong vườn.

Nhìn mọi người đã sẵn sàng trong hànhtrang đi rừng, Thiên Anh khẽ gật đầu rồi cúi xuống vuốt ve bộ lông đỏrực như lửa của Đại Tướng Quân, nói:

-Đi, Đại Tướng Quân, đi tìm Nữ Hoàng của chúng ta.

Con chó hiểu ý sủa lên mấy tiếng rồi con mình chạy vọt lên phía trước, tiến vào trong rừng.

Khi mọi người tiến vào rừng, Thiên Anhđã cấp cho mọi người mỗi người một bộ đồ thường dùng để đi rừng của Kiểm lâm. Hương đi sau anh, Hạ Chi đi tiếp theo và Nguyên đi cuối cùng trong đoàn. Đi được chừng ba mươi phút, Nguyên kêu lên:

-Chúng ta cứ đi không mục tiêu thế này sao?

-Thì đang đi tìm mà.- Hạ Chi trả lời ngay.

-Nhìn anh mặc bộ đồ này kì cục lắm không?- Nguyên cười hỏi.

Hạ Chi quay lại nhìn một hồi lâu rồi gật gù:

-Rất phong độ. Rất đẹp trai. Em nghĩ anh nên xin vào làm kiểm lâm hoặc nên đi bộ đội thì hơn đấy.

-Nhưng đôi giầy cao su này đi khó chịu quá.- Nguyên nhăn nhó.

-Nguyên tắc đi rừng như sau. Mang càngnhẹ càng tốt, nên mặc quần áo dã ngoại của quân đội, đi giầy cao su, tất chống vắt. Nếu trời khô ráo chúng ta sẽ đi giầy, còn trời mưa thì nêndùng dép cho đỡ trơn. Đồ dùng cần thiết là la bàn, bật lửa, dao, gậy,thuốc men, võng hoặc túi ngủ, quần áo ấm, áo mưa, nước sâm, đèn pin,thức ăn. Nên chỉ đi trong rừng lúc ban ngày bởi vì buổi tối nếu khôngcẩn thận rất dễ gặp thú dữ, rắn rết. Khi di chuyển, nên nói chuyện ít để giữ sức, và phải dẫm chân thật chắc để tránh bị trơn trượt.- Hạ Chi nói một thôi một hồi.

-Ha ha, cô bé này học đâu ra bài này thế?- Thiên Anh đi ở phía trước cười vang, quay lại hỏi.

-Em không biết, ở trong đầu hình như đã có sẵn.- Hạ Chi nhún vai.- Hình như em lại vừa nhớ ra thêm một chút.

-Chắc trước đây Thanh Lâm cũng kéo em đi khá nhiều nơi đấy, thấy kĩ năng đi rừng không tồi lắm. Võng, túi ngủ,đèn pin, la bàn thì chỉ dùng cho đi đường dài trong nhiều ngày, ở nhữngnơi mình chưa bao giờ đi qua hoặc rộng lớn thôi. Còn rừng Cát Bà này mặc dù không phải là nhỏ, nhưng anh đi cũng thuộc gần hết đường rồi nênkhông cần lo lắng việc chúng ta sẽ bị lạc. Dù có tìm được Nữ Hoàng haykhông thì chúng ta cũng trở về trước khi trời tối. Bọn anh đã phân côngrõ nhiệm vụ, khu vực tìm kiếm của chúng ta là đi về hướng đông, phía mấy vách đá nhìn ra biển thôi. Đó cũng là địa phận kiếm ăn của bầy voọc đầu vàng này.

-Có khi nào gặp hổ không?- Nguyên hỏi tiếp.

-Hổ hả?- Thiên Anh cười- Khu vực này làkhu vực sâu nhất và cấm hoàn toàn sự xâm nhập của con người nên cũng cómột vài cá thể hổ đấy. Chỉ có điều bọn tớ cũng chưa biết chắc là có mấycon thôi.

Đôi đồng tử của Nguyên co rúm lại, anh hỏi tiếp:

-Thế nếu gặp hổ thì làm thế nào?

-Thế này này.

Hạ Chi vừa nói vừa rút con dao nhỏ ra giơ trước mặt, mũi dao chĩa thẳng lên trả lời anh.

-Nghe có vẻ như đang khiêu khích nó «Mày có ngon thì cứ tới đây, tao thịt.» ấy nhỉ?- Nguyên không tin hỏi.

-Đúng thế, đó chính là bài mà dân đirừng chuyên nghiệp bày cho nhau. Nếu gặp hổ tớ cũng sẽ thử làm thế.-Thiên Anh cười vang- Nhưng cậu yên tâm đi, hổ sợ con người, nó cũngkhông tùy tiện tấn công nếu chúng ta không trêu chọc nó.

-Ai mà biết chứ.- Nguyên rụt cổ nói.

-Cậu đi bên cạnh võ lâm cao thủ mà cònsợ à?- Thiên Anh hạ giọng châm chọc- Nếu hổ xuất hiện cậu cứ núp saulưng Hạ Chi ấy. Con hổ mà ăn một cước của Chi có khi rụng cả hàm răng,làm sao dám ăn thịt ai nữa.

-Bác sĩ không được trêu em.- Hạ Chi hét lên.

-Xì, cô ấy không quẳng tớ ra trước cho lão hổ xơi để chạy thoát thân cũng là may lắm rồi ấy chứ.- Nguyên bĩu môi.

-Các anh xấu tính, toàn trêu em.- Hạ Chi dậm chân giận dỗi, dừng lại không đi nữa.

-Ha ha, chọc giận em đúng là thật vui.- Nguyên vỗ lên vai cô cười- Thôi đi đi, rắn nó thích cắn người đi một mình lắm đấy.

-Á… đợi em…

Hạ Chi hét lên và lại vượt lên trướcNguyên. Thứ Chi sợ nhất trên đời này chính là rắn. Dù chỉ là một con rắn nước cũng đủ làm cho cô xanh mày xanh mặt lại rồi. Mọi người lại vì thế được thêm một trận cười nữa.

Một giờ sau, Đại Tướng Quân vẫn vừa đivừa hít hơi tìm dấu vết. Tiếng sóng biển đã nghe gần hơn, hiển nhiên mọi người sắp đi tới biển.

Hai giờ sau, khi tiếng sóng ì oạp vỗ vào vách đá trở nên vô cùng rõ ràng thì Đại Tướng Quân cuối cùng cũng cóphản ứng. Nó sủa lên một tiếng thật lớn rồi vọt lên phía trước.

-Mọi người đi nhanh, hình như nó thấy dấu vết rồi.- Thiên Anh mừng rỡ, mặc kệ sự mệt nhọc, lập tức rảo bước đi nhanh hơn.

Ba người phía sau đi không ngừng nghỉ suốt hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này cũng chẳng còn chút sức nào mà nói nữa.

Đi đến dưới chân một vách núi, tất cảthấy Đại Tướng Quân đang đứng ở đó, hướng mặt vào một bụi cây rậm rạpsủa liên hồi. Khi thấy Thiên Anh, nó quay ra nhìn anh ngừng kêu, cáimiệng lại ư ử như muốn nói gì, rồi lại nhìn vào trong bụi cây.

Thấy tình huống có vẻ không bình thường, Thiên Anh vội bước đến trước nhìn. Sau bụi cây rậm rạp có một chỗ hõmvào sâu trong vách núi chừng ba mươi phân, rộng chừng nửa mét, ở đó cómột con voọc đầu trắng có chỏm lông màu vàng hình vương miện đang nằm ởđó. Máu loang ra trên bộ lông đen xám. Hai mắt nó mở lớn nhìn ra ngoài,hiển nhiên là đã bị đánh thức bởi tiếng kêu của Đại Tướng Quân. Nó đangvô cùng yếu.

-Mày đây rồi.- Thiên Anh vội vạch đám cỏ rậm ra, ngồi xuống phía trước nó muốn đưa tay kiểm tra vết thương.

Nhưng tay anh vừa chạm vào vết thươngthì hai mắt Nữ Hoàng chợt mở trừng lên, rồi nó kêu lên mấy tiếng, dùngmóng vuốt ở hai chân trước chồm tới mặt anh định cào, cái miệng mở lớnnhư muốn cắn anh. Thiên Anh chỉ kịp nghiêng mặt đi, hai móng vuốt của nó cào một đường lớn trên cổ và ở tay anh làm cho ống tay áo rách toạc ra, máu tươi chảy xuống.

Thấy Thiên Anh bật lùi lại nó cũng không chồm tới nữa như bị cái gì đó ngăn lại nên chỉ co rúm người vào trongnhìn anh bằng ánh mắt vô cùng căm thù. Nó căm thù con người.

-Bác sĩ, anh không sao chứ?- Hạ Chi kêu lên chạy tới.

-Mọi người lùi lại đi, đừng lại gần.-Thiên Anh giơ tay ngăn cản, anh hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của loài linh trưởng một khi nó tức giận tấn công người khác.- Đừng làm nó sợ.

-Anh bị thương rồi.- Hương nhìn mấy vết cào xước trên cổ và tay anh, hai hàng nước mắt chảy ra, cô cảm thấy quá sợ hãi.

-Anh không sao.- Thiên Anh lắc đầu- Nó còn bị thương nặng hơn anh. Nó đang cần anh.

-Không được.- Hương giữ tay anh- Anh sẽ bị nó làm bị thương đấy.

-Anh biết. Anh sẽ cẩn thận, đừng lo.-Thiên Anh vỗ nhẹ lên tay cô rồi lại nhìn về phía con voọc cái, Đại Tướng Quân bốn chân quỳ xuống bên cạnh ngoan ngoãn nhìn về phía người bạntừng một thời gian chơi đùa với nó.

Anh biết nó đang mang thai và bị thươngnên nó bi phẫn và tức giận với con người là điều dễ hiểu. Anh lại ngồixuống, cách nó hơn một mét, nói với nó:

-Tao biết mày đang tức giận. Là lỗi củanhững người giống tao làm mày bị thương. Nhưng mày nhìn đi, tao khôngphải họ, tao là bạn mày.

Con voọc cái hướng cái nhìn đầy tức giận về phía Thiên Anh, hai hàm răng vẫn nhe ra, nó vẫn đang thủ thế.

-Tao chính là người đã chăm sóc cho mày khi mày bị thương. Tao cho mày ăn, chơi cùng mày. Mày quên tao rồi sao?

-Chính tao đưa mày trở về đàn. Mỗi tuầntao và Đại Tướng Quân đều đến thăm mày một lần. Lần nào cả đàn của màycũng đều quấn lấy tao và nó.

Như có linh tính, con voọc đưa mắt nhìnsang con chó đang thủ phục bên cạnh anh. Đại Tướng Quân cũng rên ư ửtrong cổ họng như nói với nó cái gì đó.

-Lần trước mày còn vui mừng thông báocho tao biết mày sắp có con. Mày còn cho tao sờ vào đứa con ở trong bụng mày.- Thiên Anh vẫn chậm rãi nói, nhưng lúc này trong lòng anh rất khẩn trương, nó dường như ngày một yếu hơn.

-Tao biết mày đang rất đau. Để tao chữacho mày như lần trước nhé! Rồi mày sẽ lại trở về làm nữ hoàng của cảđàn. Rồi mày sẽ sinh con…

Nó vẫn nhìn anh đầy hoài nghi, nhưng đôi mắt dường như không giống như nhìn kẻ thù nữa.

-Đừng sợ, tao sẽ không làm mày đau đâu. Ngoan nhé!

Thiên Anh gật đầu cười rồi anh tiến lên một chút, tay phải giơ về phía nó.

Con voọc cái xù lông lên, hai hàm răng nhe ra kêu lên đe dọa một cách yếu ớt.

-Đừng sợ… Mày nhìn tay tao đây, tao không mang súng, không mang dao, tao sẽ không làm mày bị thương đâu.

Đôi mắt nó mở lớn nhìn bàn tay anh đangđưa tới, nhưng nó cũng không kiên quyết chống trả như ban đầu nữa. Bàntay anh đã chạm được vào người nó. Có hai vết thương ở ngay gần cổ vàtrên ngực, máu chảy ra từ đó đã đông lại đen sì.

-Đúng rồi… Mày ngoan lắm…- Thiên Anh gật đầu vuốt nhẹ bộ lông của nó.

Con voọc nhìn anh như muốn nói gì đó,rồi nó cúi đầu, trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu đau đớn trầm thấp.Thiên Anh chăm chú nhìn nó, rồi anh lại cúi xuống, nhìn về phía dướibụng, nuốt vào một tiếng thở dài, anh gật đầu như hoàn toàn hiểu ý nó:

-Được, tao sẽ giúp mày.

Rồi anh vẫn tiếp tục vuốt trên người nó, nói với Hạ Chi:

-Chi, chuẩn bị cho anh bông băng, thuốc giảm đau, nước và oxytocin.

-Dạ… Oxytocin?- Hạ Chi ngẩn ra hỏi lại.

-Anh để sẵn lọ ấy trong túi rồi, em bơm vào xilanh cho anh. Nó muốn sinh con, chuẩn bị nhanh lên một chút.

-Nó muốn sinh con sao?- Hương thốt lên- Nhưng nó đang quá yếu, nếu sinh…

-Nó sẽ chết… Nó biết nó sẽ chết, nhưng nó muốn sinh đứa con của nó ra…

Thiên Anh gật đầu rồi lại tiếp tục quay vào trò chuyện với con voọc cái:

-Được rồi… sẽ nhanh thôi… Tao sẽ giúp mày nhìn thấy con của mày.

Sau khi được tiêm thuốc, Nữ Hoàng đã có vẻ khá hơn một chút. Cơn đau dữdội ở hạ thể khiến cho hai đồng tử nó co rút lại, từ trong cuống họngliên tục phát ra những tiếng rên “hừ hừ” đầy đau đớn.

Không có dụng cụ y tế, lại là lần đầutiên làm công việc của một bác sĩ sản khoa nên Thiên Anh cảm thấy lúngtúng một chút. Nhưng nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của con Nữ Hoàng,anh lại phải cố tìm cho mình thêm một chút tự tin. Nếu như anh không làm cho nó tin tưởng vào mình thì nó sẽ khó mà vượt qua được ca này. Nó đãmất quá nhiều máu và đã gần như kiệt sức. Duy trì sự sống cho nó lúcnày, có lẽ chỉ là nỗi khát khao được nhìn thấy đứa con ra đời, là tìnhmẫu tử thiêng liêng trong trái tim nó.

-Cố lên. Mày làm được mà. Một chút nữathôi.- Thiên Anh nhìn Nữ Hoàng cổ vũ. Đôi mắt nó đã bắt đầu dại đi, haitròng mắt càng lồi ra một cách đáng sợ. Phía sau anh, hai cô gái đã bắtđầu thút thít khóc vì sợ và cảm động.

-Tốt lắm. Tao thấy con mày rồi.- Thiên Anh cười khi thấy cái đầu đỏ nhỏ xíu ló ra.

Năm phút sau, Thiên Anh mỉm cười đặt con linh trưởng con người vẫn còn nhầy nhụa trong dớt dãi và máu xuống bêncạnh con Nữ Hoàng. Con voọc con cựa quậy một hồi để lấy hơi ấm của mẹ,sau cùng nó cũng tìm ra đầu vú của mẹ nó bèn lập tức vục đầu vào đó. Nóchỉ nhỏ như con mèo con, toàn thân phủ một lớp lông tơ hung vàng vẫn còn hơi ướt. Hai mắt nó chưa mở nên nó chỉ dùng cảm tính để nhận biết. Nókhông thể nhìn thấy đôi mắt từ ái của mẹ nó đang mờ dần đi, cũng khôngthể nhận ra mẹ nó đã không còn đủ sức để nhấc chân tay lên vuốt ve nó.Chỉ có hơi ấm quanh thân nó là còn nguyên vẹn. Sau khi bú no nê, nó bắtđầu ngủ, giấc ngủ đầu tiên sau khi chào đời.

Thuốc tê đã tan từ lâu, cơn đau lại quay về hành hạ Nữ Hoàng ngày một dữ dội hơn, nhưng đứa con đang rúc tronglòng khiến nó quên đi hết thảy. Với cả đàn, nó là một con voọc cái vôcùng quyền uy và hung tợn, nhưng lúc này đây, nó chỉ là một bà mẹ bìnhthường đang nhìn đứa con mới sinh bằng ánh mắt vừa vui vẻ, lại vừa tuyệt vọng. Nó vui mừng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy con của nó ra đời,đồng thời cũng tuyệt vọng vì cảm giác được sự sống đang dần rời khỏi nó. Nó chỉ muốn cho con nó bú càng nhiều càng tốt mà thôi.

Thiên Anh vẫn luôn tin động vật có linhtính, nhưng chứng kiến chúng khóc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Nhìnnước mắt đang chảy ra của Nữ Hoàng, anh cũng không thể ngăn cho mìnhkhỏi khóc. Con voọc mẹ lúc này thậm chí cũng chẳng ngóc đầu dậy nổi, đầu nó nghẹo hẳn sang một bên nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu dậy để nhìn đứacon trong lòng. Nó cố mãi nhưng vẫn không chiến thắng được sự suy yếucủa cơ thể, sau cùng thì hai mắt nó cũng không tài nào mở ra được nữa.Nhưng nó vẫn cảm thấy bên thân có một hình hài ấm áp đang dựa vào mình.Nó vẫn cảm nhận được trái tim non nớt của con nó đang đập. Hai tay nóvẫn ôm chặt lấy con, như một bản năng, cho đến chết vẫn không rời tayra.

Con người cũng vậy, mà động vật cũngvậy, đều có tình mẫu tử. Một người mẹ có thể bỏ đi đứa con của mình,nhưng động vật đến khi chết vẫn cố gắng ủ ấm cho con nó.

Phía sau Thiên Anh , hai cô gái đã khócnhư mưa. Nguyên cũng cảm thấy sống mũi cay cay khi tận mắt chứng kiếntình cảm cao cả của con voọc mẹ với đứa con của nó.

Thiên Anh để gió biển tự làm khô nướcmắt rồi lặng lẽ nhấc con voọc con đang rúc ngủ trong lòng Nữ Hoàng lên,đặt nó vào trong bọc áo. Anh đưa cho Hạ Chi ôm cái bọc và nói:

-Em ôm nó cẩn thận. Anh sẽ mang cả Nữ Hoàng về. Không thể để nó nằm ở đây được.

Hôm nay là một ngày quá tệ đối với mọingười nên trên đường về không ai nói một câu nào. Bốn người lặng lẽ đi,mỗi người đều mang theo một tâm tư nặng trĩu trong lòng, nhưng cả bốn,có lẽ đều mong ngày này hãy trôi đi thật nhanh.

## 18. Chương 18 : Ăn Thịt Hồ Ly Tinh

Cách phòng khám của Thiên Anh chừng 5kmvề phía Tây, có một khu biển vắng. Sóng ở đây không dữ dội, bãi cát trải dài, vắng lặng, chỉ có những rặng phi lao ăn ra sát biển ngày đêm rìrào đón gió. Sau rừng phi lao, đi sâu vào trong bờ sẽ thấy thấp thoángmột vài ngôi biệt thự tuyệt đẹp, là dinh cơ dùng để nghỉ ngơi của mộtvài ông chủ có tiền của và máu mặt. Khu biệt thự này hoàn toàn biệt lậpvới khu dân cư, luôn luôn trong tình trạng tĩnh lặng, dường như ngoàitiếng sóng biển ngày đêm vỗ bờ thì không còn gì khác.

Lúc này, trong một ngôi biệt thự màuvàng nhạt được xây theo kiến trúc hiện đại, to lớn và đồ sộ, trong cănphòng khách sa hoa, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người đànông này trạc ngoài 50 tuổi, hơi gầy, cằm nhọn, mắt nhỏ luôn để lộ ranhững ánh nhìn hung ác. Hắn liếc qua những tấm ảnh đang cầm trên tay, vẻ mặt bình thản nhưng cũng đủ để năm kẻ đứng đối diện sợ run như cầy sấy, không một ai dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Bỗng “soạt”, hắn vất tập ảnh thẳng về phía năm người kia, sẵng giọng:

-Tao cần một lời giải thích ngắn gọn và đủ ý.

Năm tên đang đứng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ai biểu lộ ra ý sẽ làm anh hùng đứng ra chịu trận cho cả đám.

-Chúng mày điếc à?- Hắn nhướng mày trịch thượng hỏi lại.

-Đại… đại ca…- Một tên đứng giữa vộivàng lên tiếng nhưng không quên liếc những tên còn lại bằng ánh mắt đầyoán giận- Thực sự là hôm đó bọn em đã tống nó vào trong bao và vất xuống biển rồi ạ!

-Và đưa kèm nó một con dao à? Tao chỉ muốn biết tại sao đến giờ nó vẫn sống sờ sờ và chẳng có vẻ gì là đã từng chết một lần cả?

Năm tên đang đứng lúc này đúng là khóckhông ra nước mắt. Nếu chúng biết đứa con gái trong ảnh làm sao thoátkhỏi cái bao chết tiệt đó thì bọn chúng đã trực tiếp dìm nó cho đến chết rồi, chứ còn phải đứng đây chịu trận hay sao?

-Lúc đó nó đã bị ngất, còn bị trói chặt tay chân. Bọn em còn buộc đá vào bao để nó chìm xuống… Không biết… không biết…

Năm tên này chính là năm kẻ đã trực tiếp ra tay sát hại Hạ Chi và Phượng- một người vô tình bị vạ lây. Nhưng cảnăm thằng vì sợ chết (trong tay ông chủ) nên đã bàn nhau không bao giờđược nói ra còn có nhân chứng nữa. Thế nên hiện tại việc Phượng có vẻnhư cũng thoát chết đã bị bọn chúng lờ đi, coi như chưa từng xảy ra.

Đúng luc này, một thanh niên từ dưới nhà bếp đi lên, trên tay là hai ly rượu. Thanh niên chừng hơn hai mươituổi, có phong cách của một đại công tử.

-Của bố này… Loại này con mới học phađấy.- Gã đặt ly rượu xuống trước mặt người đàn ông nhỏ thó ngồi trên ghế kia, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, hai chân vắt lên bàn, đong đưa nhìnnăm kẻ đứng trước mặt.

Có đánh chết thì đám tay chân của gã đàn ông nhỏ thó kia cũng không tìm ra được một nét chung nào giữa cậu chủcao lớn đẹp trai kia với người mà cậu ta gọi là bố. Bọn đàn em thường rỉ tai nhau trong lúc nhậu nhẹt rằng cậu chủ là hậu sản phẩm của một cuộctrao đổi giữa ông chủ và một con cáo già khác, mà trong cuộc trao đổingang giá ấy, hắn phải để cô vợ trẻ đẹp phục dịch tên bạn hàng một đêm.Lời đồn chỉ là lời đồn, vì ông chủ vẫn yêu quý, nuông chiều cậu chủ nhưcon đẻ của chính mình, còn coi là người thừa kế duy nhất sau này dù choông ta cũng không thiếu con đường vợ chợ.

-Bọn chúng chắc không dám nói dối đâu bố ạ! Con nghĩ là cô ta may mắn được ai đó cứu sống thôi.

-Bọn mày nghe rõ chưa? Thủ tiêu cả người đã cứu nó lẫn con nhỏ ngay cho tao.- Lão hất hàm.

-Nhưng người này hơi có chút rắc rối. Hắn có quan hệ với dân giang hồ ở Hà Nội.- Cậu con lại tiếp tục nói.

-Hừ… đây là Hải Phòng, không phải Hà Nội của chúng nó. Ở đây tao muốn ai chết hôm nay nay thì nó chắc chắn không được sống đến ngày mai.

-Tùy bố… Con chỉ nhắc vậy. Dạo này dânchơi các nơi kéo về đây khá đông, càng lặng lẽ làm càng tốt bố ạ! Màhình như cô ta đang bị mất trí nhớ.

-Vẫn phải giết… Nghe rõ chưa? Giết nó.- Lão gằn giọng.

-Rõ…- 5 thằng dạ ran rồi quýnh quáng kéo nhau ra ngoài.

Gã thanh niên nhấp một chút rượu rồi tiếp:

-Vẫn không có tin tức của cuốn phim ạ? Biết đâu con bé kia vẫn đang giữ?

-Việc nguy hiểm đó chắc nó không giaocho em gái nó đâu. Tao hy vọng nó đem theo trong người, và cả hai đềuđang yên lành trong bụng cá là tốt nhất. Nhưng không được chủ quan, phải điều tra cả Phong Lan hội nữa, để cuốn phim rơi vào tay công an là đitù mọt gông cả nhà.

-Con nhớ rồi mà.

-Còn nữa, tạm thời dừng hết việc mua bán thú một thời gian. Hôm trước bọn nó lùa bầy voọc thế đ’ nào mà đánhđộng đến cả bọn Kiểm lâm. Công an đang vào cuộc rồi, chờ cho mọi việclắng xuống đã.

-Vâng…- Gã thanh niên lơ đễnh đáp.

-Mà có chắc thằng bác sĩ kia liên quan tới đám giang hồ ở Hà Nội không?- Lão cẩn thận hỏi lại.

-Không tệ lắm.

-Vậy thì cứ tạm thời chừa hắn ra đã… Nhưng con bé kia thì phải thủ tiêu đi, nó đã biết chỗ này rồi, để nó nhớ ra là chết cả lũ.

-Con cho người làm ngay. Bố già có cần trăn trối gì thêm nữa không thì nói nốt đi.

-Cút con mẹ anh đi.- Lão nhìn vẻ mặt câng câng của thằng con, không nhịn được chủi đổng một câu.

\*

Từ sau hôm con voọc cái Nữ Hoàng sinhcon và qua đời, trên trạm nghiên cứu lại có thêm một sinh linh bé bỏngnữa. Con voọc con được đặt tên là Princess. Dưới bàn tay chăm bẵm củaLam và sự quan tâm của anh em ở trạm nghiên cứu, nó rất khỏe mạnh và lớn nhanh. Hạ Chi, Hương và Nguyên hầu như ngày nào cũng chạy lên thăm nó.

Sau mấy ngày bận bịu, Thiên Anh cuốicùng cũng sắp xếp cho Phượng một công việc ở phòng khám phụ Linh, vìLinh sắp đến ngày sinh, đi lại cũng nặng nề hơn. Phượng là một cô gáithông minh, lại đảm đang tháo vát từ nhỏ nên học việc cũng rất nhanh. Ba chị em dọn về thuê trọ ở một phòng trọ gần trường của hai đứa trẻ chotiện việc đi học của chúng, cũng tiện cho việc tới phòng khám làm việccủa Phượng. Thiên Anh thì tranh thủ những lúc rảnh anh đưa Hương đi thăm thú các nơi. Anh vui vì Hương không có một chút thái độ bài xích nàođối với cuộc sống hiện tại của anh.

Nguyên cũng quyết định sau cuộc đua củahội đua xe sẽ đưa Hạ Chi về lại Hà Nội. Nếu không phải vì Hạ Chi ham vui và háo hức với cuộc đua này thì anh đã đưa cô về từ sớm hơn. Gần đâyngày nào ông nội cũng gọi điện nói có cả núi công việc đang cần anh vềlàm. Còn mẹ anh thì cứ khuyến khích anh đi nữa, sợ sau này vào guồngcông việc rồi sẽ chẳng có nhiều thời gian mà đi. Nguyên cảm kích bà vôcùng mà không biết rằng bà chỉ muốn đẩy anh đi thật xa cho đến khi những rắc rối ở nhà giải quyết đâu vào đó.

Nguyên về đến phòng ở khách sạn thì đãthấy gối và chăn để sẵn ngoài ghế salon. Đêm nào Hạ Chi cùng đẩy anh rasalon ngủ, nhưng nếu anh đi thuê một phòng khác thì y như rằng sáng hômsau sẽ thấy mặt cô bé sưng lên như bánh bao cho quá nhiều bột nở. Phụ nữ đúng là khó hiểu, hay ít ra thì Hạ Chi khó hiểu gấp mấy lần những cônàng anh từng cặp kè trước đây. Trước đây, anh chỉ coi những cô nàngchân dài và gợi cảm ấy là những kẻ não phẳng, ngoài việc rên rỉ và làmcho đàn ông sung sướng trên giường thì họ chẳng làm được gì khác. Nhưnganh phát hiện ra Hạ Chi là một thế giới hoàn toàn khác thế. Cô khôngtinh tế, có chút ngờ nghệch, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đáng yêu đến lạ.Anh từng gặp những người phụ nữ thông minh, như Hương- bạn gái ThiênAnh, hay Tú Linh- cô chị họ đanh đá và sắc sảo. Anh chưa bao giờ coi TúLinh là phụ nữ trong suốt những ngày ở cùng ở nước ngoài, bà chị bé đóchẳng có một chút nữ tính nào cả.

Nguyên mở cửa phòng ngủ. Hơi lạnh từ bên trong tỏa ra khiến anh rùng mình, cảm giác như bước qua cánh cửa là tới được Nam Cực vậy. Đó là thói quen của Hạ Chi, phải hạ nhiệt độ điều hòa thật thấp và trùm chăn kín mít khi đi ngủ, mặc kệ việc sáng hôm sau dậy sẽ hắt hơi vài cái. Cô nói như thế ngủ mới sâu giấc và dễ ngủ.

Nguyên tăng nhiệt độ điều hòa lên rồitới bên giường. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Hạ Chi, anh chỉ khẽ lắc đầucười, không tin là cô đã 22 tuổi. So với Phượng mới chỉ 19 tuổi thì đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô quá vô tư, có lẽ do được ônganh trai bao bọc quá mức từ nhỏ rồi nên cô luôn vô ưu vô lo như thế. Anh cũng sẽ phải cố gắng để cô không mất đi sự hồn nhiên đó. Anh muốn làmcho cô hạnh phúc.

Nguyên kéo chăn cho Chi rồi đặt lên mácô một nụ hôn. Từ một chàng công tử đến bản thân còn không lo nổi, saukhi quen Hạ Chi, anh phải lo cho cô gái mất trí nhớ và luôn lơ đễnh nàytừng ly từng tý một. Từ việc hay cáu bẳn vì luôn phải mang theo một cáiđuôi bất đắc dĩ, bây giờ anh lại chỉ muốn cái đuôi ấy thực sự gắn chặtvào với mình. Cuộc sống vắng cô chắc sẽ vô cùng tẻ nhạt?

Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuôngđiện thoại inh ỏi. Mặt trời đang lên từ phía biển, gió thổi qua khungcửa sổ mát lạnh. Nguyên nhìn màn hình xem người gọi đến và thề sẽ đánhhắn một cái nếu hắn ở đây lúc này.

-Mày có cần nhớ tao tới mức vừa sáng ra đã gọi thế này không?

-A… a… xin lỗi nếu gọi khi mày đang tậpthể dục với một máy tập 45kg và có số đo ba vòng đủ làm cháy cả bãi biển Cát Bà.- Đầu bên kia Vincent đang cười lên hô hố một cách vô cùng thôbỉ.

-Tao thề sẽ cho mày ăn đòn ngay khi thấy mày.- Nguyên chửi ầm lên, nhưng không hiểu sao tự nhiên anh lại đỏ mặttrước lời trêu chọc vừa rồi của thằng bạn. Chẳng phải hai thằng vẫn nóichuyện về gái gú bỗ bã như thế hay sao?

-Tao nói đúng à? Dạo này mày khỏe hơn đấy nhỉ?

-Cuối cùng là mày đánh thức tao vì việc gì?-Nguyên vội đánh trống lảng, lên giọng nghiêm túc hỏi.

-A, tao chỉ muốn báo cho mày biết là vài ngày nữa tao sẽ ra Bắc.

-Ra Bắc? Làm gì?- Nguyên cau mày?

-Tất nhiên là thăm người yêu tao.- Vincent cười nửa đùa nửa thật.

-Mày? Mày có người yêu ở ngoài Bắc? Nói giỡn thì cúp máy đi.

-Ấy, tao thề là tao nói thiệt mà.

-Từ bao giờ mày có người yêu ở ngoài này vậy?

-Tao sẽ kể cho mày nghe khi tao ra tới Cát Bà.

-Sao? Định dẫn bồ mới đi du lịch hả?

-Xì, bồ mới bồ cũ gì? Đừng làm tao mấthình tượng trước mặt nhỏ nghe mày. Người yêu tao đang ở Cát Bà đó.-Vincent nghiêm túc đáp.

-Thật hay đùa đấy?- Nguyên tỏ vẻ không tin.

-Đợi tao dẫn cô ấy đến thì mày tự biết thật hay đùa. Có khi tụi mày biết nhau cũng nên ấy chứ.

-Thế bao giờ mày ra? Mấy ngày nữa tao về Hà Nội rồi.

-Sớm thôi. Sớm thôi. Vậy nha, cứ tiếptục vui vẻ đi. Chúc bữa sáng ngon miệng. Hy vọng lúc gặp mày vẫn cònthấy mày phong độ. Ha ha.- Vincent cười dài rồi cúp máy.

Nguyên cũng không ngủ được thêm nữa. Anh vội chạy vào nhà tắm để đè ép cơn dục hỏa đang xông lên trong ngườixuống. Cái thằng Vincent này đúng là đáng bị ăn đòn.

Do đêm qua anh tăng nhiệt độ điều hòanên Hạ Chi bị nóng bèn đạp tung cả chăn ra. Chiếc áo sơ mi của anh đượccô trưng dụng làm đồ ngủ đã sớm nhăn nhúm một cái thảm hại. Đôi chântrần trắng muốt nằm nửa kín nửa hở trong đống chăn càng làm cho cô khingủ có dáng vẻ vô cùng hấp dẫn.

Nguyên khẽ nuốt nước bọt. Cả người anhvừa mới tắm xong mà dường như lại bắt đầu phát hỏa, nóng nực và khóchịu. Trong đầu anh, trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh mê người của con hồ ly tinh nhỏ đang nằm kia, và anh nhất định phải ăn thịt con hồly tinh đó.

Khi Hạ Chi cảm giác được có một hơi thởnóng hổi phả vào mình và mở mắt ra thì Nguyên đã cởi xong cái cúc đầutiên, để lộ ra một phần ngực trắng và mềm mại của cô. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô túm lấy cổ áo và tay anh, kêu lên:

-Lưu manh. Anh làm gì thế?

Nhìn bộ dáng như say của Nguyên, cô càng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt anh cháy rực một sự đam mê của dục vọng. Nơiđó, cô không còn thấy một chút lý trí nào nữa.

Nguyên bị Chi giữ lấy tay cũng khôngdừng lại. Anh nằm đè lên cô, đôi môi khóa chặt cái miệng xinh của côlại, đôi bàn tay tham lam và điêu luyện cũng không ngừng nghỉ kích thích những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô. Anh không thể dừng sự ham muốn lại,và vốn anh cũng không muốn dừng.

Hạ Chi giãy giụa một hồi cũng không tàinào thoát được cơ thể to lớn và đôi tay như hai gọng kìm của anh, cô chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ vô nghĩa từ trong cổ họng. Nụ hôn cuồngnhiệt của anh làm cô nghẹt thở. Nghẹt thở nhưng lại muốn cháy lên.

Khi Nguyên cởi được chiếc cúc áo thứ hai thì Hạ Chi sực tỉnh khỏi sự mơ màng trong vòng tay mơn trớn của anh. Cô cắn mạnh vào môi anh khiến Nguyên “a” lên một tiếng rồi như từ cơn mơsực tỉnh trở lại.

Anh dừng mọi động tác, rút bàn tay rakhỏi ngực cô, đưa đôi mắt vừa như hối hận, vừa như tự trách mình nhìnthẳng vào đôi mắt đầy nước của Hạ Chi. Một thoáng chốc, mắt anh trở nênbuồn vô hạn.

Tại sao anh lại có thể làm tổn thương đến cô bằng hành động gần như là cưỡng bức này cơ chứ?

Anh thở dài, cúi xuống định hôn lên đôimắt đẫm nước mắt của Chi, nhưng cô quay đi né tránh. Anh nặng nề nhấcngười khỏi người cô, nằm ra giường, cũng không biết nói gì cho phải.

Rồi anh vòng tay sang, kiên quyết ôm lấy cô, nói:

-Anh xin lỗi… Anh sai rồi… Anh là một thằng tồi. Anh không nên làm như vậy với em.

-Em ghét anh!- Hạ Chi úp mặt vào ngực anh nức nở kêu lên.

-Ừ… anh xấu xa quá mà! Em cứ ghét anh đi.- Nguyên vỗ về cô.

Một lúc sau thì Hạ Chi đã bình tĩnh trởlại, nhưng vẫn im lặng trong mớ cảm xúc hỗn độn vùa xuất hiện trong đầumình. Khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Nguyên, cô đã tự trách mình, cólẽ không nên đối xử với anh như thế. Và cô cảm thấy không còn giận anhnhư mình đã tưởng.

-Hôm nay em sẽ đi đâu?

-Bác sĩ nói chiều nay đi gặp mấy người trong hội Phong Lan.- Hạ Chi đáp.

-Vậy còn sáng nay?- Nguyên lại hỏi, cũng chẳng biết hỏi điều gì khác.

-Không có việc gì…- Hạ Chi ngập ngừng.

-Sao thế?- Nguyên cúi đầu ngạc nhiên hỏi.

-Còn hỏi sao thế?- Hạ Chi hờn dỗi đáp- Vừa rồi anh làm người ta sợ chết đi được ấy.

-Ừ… Anh xin lỗi rồi mà. Vẫn còn giận à?- Nguyên hơi cười cười đáp.

-Không…- Hạ Chi càng đáp lý nhí hơn, trong đầu cô cũng xuất hiện một suy nghĩ táo bạo.

-Làm sao vậy?- Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.

Hạ Chi đột nhiên nhổm dậy rồi trườn lênngười Nguyên, nằm đè lên anh. Nguyên hoàn toàn sửng sốt vì hành động táo bạo này. Làm sao anh có thể tin được, vì cô gái nhỏ này vừa rồi còn bịanh dọa đến phát khóc cơ mà?

-Làm sao thế?- Nguyên ngẩn ra.

Hạ Chi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Nguyên:

-Vừa rồi anh làm em suýt chết vì nghẹt thở chứ sao. Đồ xấu xa.

Hạ Chi cúi xuống nhìn anh, vô tình để lộ ra bộ ngực đầy đặn bên trong áo sơ mi qua hai tầng cúc hớ hênh chưa kịp đóng. Mọi ham muốn vừa qua trong Nguyên vốn đã bị nước mắt của cô làmỉu xìu trở xuống, bây giờ lại mãnh liệt bùng lên.

Nguyên mỉm cười đưa tay vít gáy cô xuống, trước khi khóa môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy nhất, anh thì thầm:

-Thế nên bây giờ em tính cưỡng gian anh để trả thù phải không, hồ ly tinh này?

## 19. Chương 19 : Michelia.s

Khi Nguyên và Hạ Chi đến Sakura Café thì Thiên Anh và Hương đã ngồi ở đó đợi sẵn từ bao giờ. Hai người tay trong tay mà đến, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnhphúc. Chiều nay mọi người có hẹn với một người bạn thân của Thanh Lâm ởhội Phong Lan. Anh ta hiện đang đi du lịch cùng công ty tại đây nên sẵnsàng hẹn gặp luôn mọi người.

Đến ngay sau đó là một thanh niên tócvàng, trắng trẻo, trông khá thư sinh. Mỗi khi cười, anh chàng lại để lộra chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

Vừa đến, anh ta đã làm ngay một hành động, đó là ôm chầm lấy Hạ Chi khiến Nguyên đứng bên cạnh tức đến đỏ cả mặt.

-Anh lo quá! Tại vì không thể liên lạc được với em và anh Lâm.- Anh chàng vừa vuốt nhẹ mái tóc cô như chỗ không người.

Trong một khoảnh khắc này, tâm hồn vốnbình lặng của Hạ Chi giống như có bão tố, tự nhiên cô có cảm giác quanhệ của cô và người này hoàn toàn không bình thường. Nhưng nhìn Nguyênđang đứng lặng phía sau anh chàng này, nghĩ lại chuyện xảy ra ban sáng,cô hơi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra.

-Em sao thế?- Anh chàng ngẩn ra vẻ không hiểu.

Rồi như sực nhớ ra lời thông báo củaThiên Anh về tình trạng của cô qua email trước đó, anh chàng cười khổgiống như mình vừa làm ra một chuyện hết sức vô duyên và thất thố.

-Xin lỗi. Vì tôi quá mừng khi gặp lại cô ấy!- Anh chàng nhìn ba người phía sau như giải thích.

-Xem ra cậu rất thân với Thanh Lâm và Hạ Chi.- Thiên Anh dò hỏi.

-Chỉ thân thôi sao? Thanh Lâm coi tôinhư em trai, còn tôi và Melia…- Anh chàng liếc nhìn Chi và lúng túng một hồi, cuối cùng lại thở dài kết thúc câu nói- Thôi, dù sao cô ấy cũngkhông nhớ gì. Anh là người đã cứu cô ấy sao?

-Đúng thế. Đúng ra thì đây mới là ngườitrực tiếp cứu cô ấy.- Thiên Anh chỉ vào Nguyên, lúc này đang lạnh lùngquan sát đối phương.- Khi đó chúng tôi đi cùng nhau.

-Thật tốt quá! Cảm ơn hai anh. Vậy còn Thanh Lâm, các anh có cứu được Thanh Lâm không?

-Chỉ có mình Hạ Chi thôi.- Thiên Anh lắc đầu- Tôi chưa biết tên thật của cậu?

-Tôi là Quân. Tôi lớn hơn Melia 3 tuổi,à, chúng tôi hay gọi Chi là Melia. Tôi làm cho công ty du lịch Hành Tinh Xanh ở Hà Nội. Ngoài ra tôi còn có một cửa hàng bán cây cảnh ở phốHoàng Hoa Thám, chỗ đó là phố cây cảnh mà.

-Tôi biết, nhà tôi cách đó không xa lắm.- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-A, vậy anh cũng là người Hà Nội? Sao anh lại ra đây lập nghiệp vậy?- Anh chàng ngạc nhiên hỏi.

-Lý do cá nhân thôi.- Thiên Anh liếc nhìn Hương khẽ cười.- Cậu và Thanh Lâm biết nhau lâu chưa? Quen qua hội Phong Lan à?

-Đúng rồi, tôi quen anh ấy qua hội chơi hoa lan, đặc biệt thân nhau vì chúng tôi đều tin Michelia.S tồn tại.

-Ồ, thú vị đây.- Thiên Anh tỏ vẻ thích thú- Tôi cũng tin là nó tồn tại.

-Anh cũng biết Michelia.S.- Quân kêulên, vui mừng như vừa tìm thêm được đồng minh cho mình, như bị gãi đúngchỗ ngứa, anh chàng bắt đầu liến thoắng.- Michelia. S chính là thầnthoại mà người chơi hoa vẫn rỉ tai nhau. Người ta nói nó chỉ sống ởtrong các khe nhỏ trên các vách đá, quay mặt ra biển để đón ánh nắng mặt trời buổi sớm. Nếu nó gặp ánh mặt trời buổi trưa hay chiều, lập tức sẽbị ánh nắng đốt cháy mà chết đi. Vì nó sống tại vách đá nên người ta còn gọi nó là Hải Thạch lan. Một số người leo núi từng tình cờ gặp qua loài lan này miêu tả toàn thân nó có màu tía, thoạt nhìn rất giống cây raumá. Hoa chỉ nở vào mùa mưa bão, từ lúc ra nụ đến khi có hoa và tàn đichỉ trong vòng bảy ngày. Mặc dù rất nhỏ nhưng mùi hương của nó được gióđưa đi rất xa, có khi tới vài km. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi vàThanh Lâm đã nói suốt về nó.

-Chắc các cậu rất hay gặp nhau?

-Thường xuyên. Lần nào hội đi leo núi đều có chúng tôi cả.

-Nhìn cậu đâu có vóc dáng của dân leo núi.- Thiên Anh cười.

-Vậy anh nhìn Melia xem có giống haykhông?- Quân chỉ vào Chi- Cô ấy lúc nào cũng hăng nhất đội. Nicknametrên diễn đàn của cô ấy là Michelia.S mà. Cái tên Melia cũng bắt nguồntừ nickname này.

-Đúng rồi, cô ấy thậm chí còn xăm cáitên đó lên vai.- Nguyên bồi thêm một câu, nói như vô tình mà rõ ràng làcố ý làm rõ mối quan hệ của anh và Chi: “Thấy chưa, đến hình xăm trênvai cô ấy tao cũng biết. Cô ấy là của tao.”

Câu nói của anh làm ba người còn lại trợn tròn mắt, còn Chi thì đỏ mặt cho tay xuống véo lên đùi anh một cái.

Thiên Anh nhìn Nguyên với vẻ mặt đầytiếu ý. Anh chàng này không ngờ cũng có ngày biết ghen. Xưa nay chỉ cóđàn bà con gái đánh nhau vì chàng này, không ngờ hôm nay anh chàng cũngđược nếm cái mùi ghen tuông. Cuối cùng cũng có người có thể đe dọa đếnsự tự tin tuyệt đối của Nguyên.

-Cậu biết nghề nghiệp chính của Thanh Lâm không?- Thiên Anh hắng giọng hỏi tiếp.

-Có, anh ấy và tôi không giấu nhau chuyện gì cả.

-Vậy cậu có biết gần đây Thanh Lâm có đắc tội với ai hay băng nhóm xã hội đen nào không?

-Làm nhà báo chuyên viết phóng sự thì đắc tội với ai đó là bình thường mà.- Quân nhún vai.

-Vậy Thanh Lâm có nói gần đây anh ta đang viết hay điều tra về việc gì không?

-Trước khi ra đây anh ấy có gọi cho tôinói sẽ ở lại đây một thời gian để tìm tư liệu gì đó. Nhưng anh ấy khôngnói rõ, bí mật nghề nghiệp mà. Có khi nào anh ấy làm việc gì chọc vàobọn xã hội đen ở đây không?

-Rất có thể.- Thiên Anh gật gù.

-Tôi còn hẹn anh ấy đợi có tour ra đây sẽ xin đi cùng để cùng anh ấy leo núi tìm Hải Thạch Lan.- Quân thở dài.

-Cậu ở đây lâu không?

-Ba ngày.

-Nếu có thời gian thì cứ đến phòng khám tìm tôi.- Thiên Anh đưa cho Quân tấm card rồi nói tiếp- Bây giờ tôi phải về cơ quan rồi.

-Được, tôi cũng phải về đoàn để giaoviệc cho cậu hướng dẫn viên.- Quân đứng dậy bắt tay với Thiên Anh rồiquay sang Hạ Chi- Em đọc cho anh số điện thoại đi.

Lưu số của cô xong, Quân nói tiếp với Thiên Anh.

-Nếu sắp xếp xong việc ngay, tôi muốn mời mọi người đi ăn, coi như cảm ơn các anh thời gian qua đã chăm sóc cho Melia.

-Cậu có thể mời họ.- Thiên Anh chỉ vào Nguyên và Chi- Tối nay tôi có hẹn ở Paradise rồi.

-Không sao, khi khác cũng được, tôi có ba ngày mà.

-Cũng được.- Thiên Anh gật đầu lấy lệ.

-Vậy tôi đi trước nhé!- Quân gật đầu chào, trước khi đi quay sang HạChi, vỗ nhẹ lên đầu cô mỉm cười- Ngoan nhé! Anh sắp xếp xong sẽ gọi choem.

Hạ Chi lúng túng đáp lại không rõ ràng,hiển nhiên là cô không quen với thân tình này lắm. Nguyên hơi bĩu môinhìn theo dáng đi của Quân, anh đã muốn gạt tay hắn ra khi hắn chạm lênđầu cô vừa rồi.

Thiên Anh trả tiền café xong quay lại hỏi Nguyên và Chi:

-Hai người đến Paradise chứ? Hình như Long có mời mà.

-Anh ấy có gọi cho em, nhưng em từ chối rồi.- Hạ Chi cười lúng túng.

-Sao vậy?- Thiên Anh ngạc nhiên.

-Đây là buổi gặp mặt của hội đua xe mà.

-Ừm… vậy bọn anh đi trước đây.- Thiên Anh gật đầu rồi nắm tay Hương đi ra khỏi quán.

Còn lại Hạ Chi và Nguyên ngồi lại. Chichậm rãi uống nước dừa, thỉnh thoảng lại nhìn ra biển, cố sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình.

Thấy cô mãi im lặng, Nguyên hỏi:

-Sao thế? Nếu em thích đến bữa tiệc thì anh đưa em đi.

-Thôi. Anh nói không thích đến đó mà. Em không thích đi một mình. Mình kiếm quán nào ven biển ăn cũng được mà,em không thích ăn nhà hàng.

-Không phải anh cấm em tới đó.- Nguyên giải thích- Mà anh ghét cái thằng cha công tử kênh kiệu và phách lối đó.

-Ai? Anh Hải Long hả?- Chi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh- Em thấy anh ấy ngoài hơi lạnh lùng chút thì có gì đâu.

-Anh ghét cái thái độ kẻ cả của hắn khinói chuyện với anh. Em biết hắn nói gì không? “Nếu nắm tay anh không đủcứng thì đừng nghĩ đến bảo vệ cho người anh yêu.” Hắn nghĩ dùng bạo lựcđể giải quyết mọi chuyện là tốt đẹp lắm sao?

-Quan điểm của mỗi người mà.- Chi nhúnvai vẻ không đồng tình- Chính nhờ có nắm đấm của anh ấy mà bác sĩ mớikhông cần lo lắng cho an toàn của em mà yên tâm làm việc đấy.

-Thì anh có vô ơn đâu. Anh vẫn mỉm cườirất nhã nhặn mà cảm ơn hắn đấy chứ. Nhưng mà cái loại chỉ phung phí tiền của bố mẹ để ăn chơi đua đòi như hắn thì anh nhìn không lọt mắt chútnào.

-Chà chà. Anh kiếm ra tiền rồi nên tựtin quá!- Chi tủm tỉm cười- Anh ấy mới 25 tuổi. Còn anh 29 tuổi vẫn ănhọc và tán gái bằng tiền của bố mẹ còn gì.

-Phản đối.- Nguyên kêu lên- Họ tự tìmtới anh vì anh đẹp trai và phong độ chứ không vì tiền. Mỗi cô đến vớianh đều nóng bỏng và quyến rũ như Cheryl Cole, mạnh mẽ như Sharapova.

-Phản đối vô hiệu. Anh nghĩ anh là BradPitt chắc? Hay David Beckham?- Chi bĩu môi- Em đang nghi ngờ anh khôngthích anh Long vì anh ấy là người duy nhất đẹp trai hơn anh.

-Săc. Còn dám trêu anh.- Nguyên trừngmắt, rõ ràng là khi ghen anh chẳng còn là chính mình nữa, đến đấu lýcũng không thắng được Hạ Chi.

“Thời gian qua chắc em sống vất vả và cô đơn lắm. Trưa mai anh muốn gặp em, một mình. Anh sẽ đón em đi ăn nhữngmón mà trước đây em thích. Yêu em!”

Hạ Chi vừa định bấm trả lời thì Nguyên đã cướp lấy điện thoại vùi xuống gối.

-Để em trả lời đã.- Cô kêu lên.

-Mặc xác hắn.- Nguyên chồm lên, tham lam hôn lên mặt, lên ngực cô.

-Tránh ra… Vừa nãy anh bị làm sao thế? Làm em đau chết đi được.- Hạ Chi đẩy Nguyên ra, cuộn tròn vào trong chăn.

Vừa về đến khách sạn là Nguyên đã bếthốc cô vào phòng. Anh mạnh mẽ gần như thô bạo khiến cô đau đến tràonước mắt. Nhưng Nguyên cũng mặc kệ, anh muốn trút bằng hết cơn ghentuông ban chiều lên cô.

-Anh xin lỗi.- Nguyên giờ mới sực tỉnhvà thấy thấy hối hận về sự thô lỗ của mình. Gần đây anh thường khôngkiểm soát được hành động của bản thân mỗi lần ở gần Hạ Chi.

-Ai cần anh xin lỗi.- Hạ Chi phụng phịu.

-Thôi, đừng giận anh nữa. Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng.- Nguyên ôm lấy cô qua lần chăn mỏng, khẽ vỗ về.

-Còn có lần sau sao?- Chi hờn mát, nói.

-Có chứ. Sao lại không? Anh còn muốnsinh thật nhiều con gái để được đặt những cái tên thật hay và mua thậtnhiều váy diện cho chúng.

-Anh tự đi mà sinh ấy.

-Không được, anh muốn con anh giống emmà. Thôi, đừng giận anh nữa. Tại cứ nghĩ đến thằng cha mặt trắng ấy làanh không kiềm chế nổi mình nữa. Anh ghét tất cả những thằng đàn ông nào ở gần em. Cả thằng cha Hải Long kia. Cả tên mặt trắng đó.

-Anh có tin em không?- Chi đột ngột hỏi.

-Em ngốc như thế làm sao mà lừa nổi anh.- Nguyên dí tay vào trán cô cười.

-Vậy anh có tự tin yêu anh không?

-Mặc dù anh không đẹp trai và nhiều tiền bằng thằng cha Hải Long đó, nhưng anh vẫn ngọc thụ lâm phong, tiêu sáibất phàm…- Nguyên vỗ ngực nói- Anh cũng có hai bàn tay, anh có đầu óc,không có gia đình hậu thuẫn anh vẫn thừa sức nuôi em mập như heo.

-Vậy thì đừng có ghen nữa.

-Anh có ghen gì đâu.- Nguyên oan uổng kêu lên.

-Còn nói không ghen sao?- Hạ Chi trừng mắt hỏi.

-Được… được… thì không ghen. Nhưng emđừng có mà lén lút hẹn hò với thằng nào sau lưng anh đấy. Anh không quan tâm trước đây em từng yêu ai, từng ở bên ai, trong anh thì em vẫn làngười con gái trong sáng nhất. Đợi anh đi làm ổn định rồi, tiết kiệmđược chút ít rồi sẽ xin cưới em và ra ở riêng, không phụ thuộc và bố mẹnữa.

Hạ Chi chợt nhớ đến người phụ nữ xinhđẹp mà cô đã gặp ở khách sạn khi đi cùng Nguyên- người chị dâu mà anh đã thầm yêu suốt mười năm trời. Nguyên muốn ra ở riêng phải chăng vì trong nhà anh hiện tại còn có người đó? Đến bây giờ cô cũng không dám hỏi hôm đó họ đã nói gì hay làm gì khi ở trong phòng với nhau. Nghĩ đến vẻ mặtgiận dữ của Nguyên là cô lại không dám hỏi. Bây giờ cũng vậy, có lẽ nólà góc khuất của anh mà cô không nên dại dột chạm tới.

-Nhưng nếu thằng cha mặt trắng đó là người yêu của em thì sao nhỉ?- Nguyên chợt hỏi.

-Người ta có tên mà.- Chi kêu lên.

-Không thích. Gọi là tên mặt trắng được rồi.- Nguyên nhún vai bướng bỉnh đáp.

-Dù em có nhớ lại thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.

-Đúng… đúng… Nên thằng nào cũng đừnghòng cướp được em.- Nguyên gật gật- Dù nắm tay anh không cứng nhưng tênmặt trắng gầy giơ xương kia thì anh tự tin có thể làm cho nó dẹp lép như con tép khô.

-Vậy ngày mai em sẽ đi gặp anh ấy và nói cho rõ ràng mọi chuyện.

-Ừ… ừ… Lần duy nhất thôi đấy nhé! Em ngốc thế đừng có để cho nó lừa bắt đi mất đấy.

## 20. Chương 20 : Nghi Ngờ

Trưa hôm sau, Quân tới tận Paradise đónHạ Chi rồi bắt taxi đưa cô đến một nhà hàng ngoài trời. Đó cũng khôngphải một nhà hàng sang trọng, mọi thứ đều rất bình dân. Vừa kéo ghế chocô ngồi xuống, Quân vừa cười.

-Lương của anh không cao lắm nên chỉ có thể mời em tới chỗ này thôi. Nhưng thức ăn ở đây rất ngon, đảm bảo em thích mê.

-Em đâu cầu kỳ chuyện ăn uống đâu ạ!- Chi cười.

Hôm nay cô định mặc cái váy xanh màHương tặng cho cô khi cô về Hà Nội, nhưng Nguyên lại nhất quyết bắt cômặc chiếc áo anh mới chạy đi mua ban sáng. Áo phông vàng có cổ và quầnjeans.

-Thêm cái mũ vàng nữa thì giống cô bé bán kem quá rồi!- Cô đã kêu lên khi đứng trước gương.

-Anh thấy đẹp đấy chứ.- Nguyên ngồi vắt chân lên bàn nhìn đầy vẻ hài lòng- Rất có dáng con nhà võ.

-Nhưng em có phải sắp đi tới võ đường đâu.- Chi nhăn mặt.

-Em cũng đâu phải đi hẹn hò. Sau này em chỉ được mặc váy khi đi cùng anh.

Hạ Chi còn đang phụng phịu thì chuôngđiện thoại kêu, Quân đã đang đợi ở dưới sảnh nên cô cũng không có thờigian mà đôi co với Nguyên nữa.

Trời nắng và nóng nên chiếc áo màu vàngkhiến cô vô cùng nổi bật, nước da nhờ đó lại càng sáng thêm vài phần. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng chẳng mấy đã được gió biển hongkhô.

-Anh cứ lo em phải sống vất vả. Nhưngthấy em ở tại khách sạn kia, hiển nhiên người che chở cho em cũng rất dư dả.- Quân cười tiếp.

-Em cũng không muốn làm phiền đến bác sĩ Bạch lắm, nhưng anh ấy bắt em phải ở đấy để đảm bảo an toàn cho em.

-Nếu em thấy ở đó không thoải mái thì anh sẽ đưa em về Hà Nội. Ở đó em còn có nhà mà.

-Em đã về đó rồi. Sắp tới chắc em cũngtrở về Hà Nội đi làm luôn. Còn tin tức của anh Lâm, nếu có thì bác sĩ sẽ thông báo cho em ngay.

-Vậy ngày mai em về đó cùng anh luôn đi. Khó khăn lắm mới tìm được em, anh không muốn em biến mất thêm một lầnnào nữa.- Quân đề nghị.

-Ơ… em đợi cuộc đua xe diễn ra xong sẽ về cùng anh Nguyên.

-Nguyên?- Quân nhíu mày- Cái anh chàngcứu em đó hả? Anh thấy anh ta cứ vênh váo và xét nét kiểu gì đấy. Anhkhông thích kiểu người như vậy.

Hạ Chi định lên tiếng bênh vực Nguyênnhưng nhìn vào đôi mắt đen sẫm của Quân cô lại từ bỏ ý định đó. Đó không phải là đôi mắt biết cười như cô thấy ngày hôm qua.

-Anh Quân…

-Sao?

-Em và anh chỉ đơn thuần là bạn đúng không?

-Đơn thuần là bạn?- Quân nhíu mày rồicúi xuống với món cá trong đĩa của mình- Anh không nghĩ như thế. Nhưngem đã mất trí nhớ, Melia. Em chẳng nhớ được gì những chuyện trước đây.Anh tôn trọng em, kể cả hiện tại. Anh không ép em phải chấp nhận quá khứ chúng ta như thế nào, cho đến khi em tự nhớ ra.

Hạ Chi lặng im. Cô biết Quân đang buồnvà giận lắm. Nhưng cô phải nói rõ với anh, dù có nhớ lại, người cô yêuvẫn sẽ là Nguyên. Hạ Chi của tương lai vẫn sẽ chọn Nguyên, không điềugì, không ai thay đổi được điều đó.

Nhưng cô chưa kịp nói ra điều đó thì Quân đã lại ngẩng đầu lên nói tiếp:

-Anh không có ý nghi ngờ lòng tốt của người khác, nhưng anh vẫn muốn nói với em điều này…

-Em đang nghe đây.- Cô gật đầu nghiêm túc nói.

-Không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả.Em có bao giờ tự hỏi tại sao họ lại đối xử với em tốt hơn mức bìnhthường như thế không?- Quân buông đũa hỏi- Một bác sĩ lấy việc cứu người làm từ thiện, vậy lấy đâu ra tiền cho em ở như một cô công chúa tại một khách sạn năm sao như thế kia?

-Thực ra phần lớn thời gian em ở phòng khám của bác sĩ.- Cô lúng túng giải thích.

-Để anh nói hết đã.- Quân nghiêm nghị ngắt lời Chi- Em có biết gì về người tên Long mà em vẫn tiếp xúc kia không?

-Anh ấy là một người tốt, đã bảo vệ em.

-Tốt?- Quân nhếch mép cười- Gì nữa? Anh ta bảo vệ em khỏi cái gì nào?

-Thì bác sĩ nói là sợ rằng bọn người hãm hại em vẫn quanh quẩn ở đâu đây…

-Rồi, còn những gì em biết về hắn nữa?

-Anh ấy là một tay đua xe.

-Đúng.

-Anh ấy… rất giàu.

-Sở hữu ba chiếc xe hơi thuộc hàng topten ở Việt Nam, hắn thực sự rất nhiều tiền.- Quân bĩu môi khinh bỉ- Emcó biết ở Hà Nội hắn được gọi là gì không? Trùm sò dân chơi. Hắn còn làdân anh chị. Băng nhóm lớn nhất Hà Nội còn phải gọi hắn một tiếng đạica. Em nghĩ vì lý do gì hắn phải bỏ công sức ra bảo vệ một người như em?

-Vì bác sĩ nhờ anh ấy. Họ là bạn của nhau.- Chi co rúm người lại. Trời đang nắng mà cô bị lời nói của Quân làm cho phát rét.

-Thanh Lâm từng có một bài viết phê phán về thói ăn chơi phóng túng của đám con nhà giàu này rồi. Em ngốc lắm,Melia. Dù bị tẩy não thì em vẫn ngốc y như trước.- Quân thở dài- Anh Lâm và em bị một băng đảng xã hội đen bắt và thủ tiêu. Em không có liên hệnào sao?

-Ý anh là chính băng đảng của anh Long đã làm việc đó?- Hạ Chi ngây ngô hỏi lại.

-Anh chẳng có ý gì, anh chỉ nói ra suynghĩ của anh. Em và Thanh Lâm đối với anh rất quan trọng, và anh khôngmuốn em đặt mình vào nguy hiểm lần nữa.

-Nhưng các anh ấy có ép em nói ra hay làm gì đâu.

-Nhưng, nhưng,… Em chỉ biết nói thế thôi à?- Quân bực bội gắt- Chúng bày ra chuyện giết em rồi sắp xếp người cứu em, chỉ không ngờ là em bị mất trí nhớ nên mới tiếp tục giữ rịt em bêncạnh để chờ em nhớ ra.Em còn không hiểu ra sao? Em bị quẳng ở một nơivắng vẻ không bao giờ có người qua lại như vậy, thế mà tự nhiên lại xuất hiện hai thằng đàn ông cứu được kịp thời. Em ngốc đến thế à? Em bay giờ như tờ giấy trắng, họ muốn tô đen thì nó đen, muốn vẻ đỏ thì nó đỏ. Như cục bột muốn nặn tròn thì sẽ tròn, mà nặn méo thì sẽ méo. Em hiểu rachưa?

Dáng vẻ bực bội của Quân làm Hạ Chi sợđến muốn khóc. Thiên Anh hay Nguyên đều chưa bao giờ nặng lời với cô như vậy. Thậm chí người lạnh lùng như Long cũng chưa bao giờ làm cô thấy sợ như thế này.

-Họ làm vậy để làm gì?

-Anh không chắc. Trước khi ra đảo anhLâm có gọi cho anh định nhờ anh chăm lo cho em một thời gian. Nhưng sauđó vì em buồn chán chuyện gì đó nên anh ấy nói sẽ đưa em đi cùng. Anhđoán Thanh Lâm có nắm trong tay bằng chứng tố cáo việc làm ăn phi phápcủa một băng đảng hay tổ chức nào đó nên mới bị chúng bắt, rồi liên lụysang cả em. Có lẽ chúng chưa lấy được đám bằng chứng đó nên mới bày tròra trò này, hy vọng em biết.

-Vậy anh nói bây giờ em phải làm sao?- Hạ Chi run run giọng hỏi.

-Trước hết cứ tỏ ra bình thường đi, đừng đánh động chúng. Sau đó ngày mai cùng anh về Hà Nội. Về đó rồi anh sẽsắp xếp cho em đến một nơi an toàn. Rõ chưa?

-Em nhớ rồi.- Hạ Chi gật đầu cứng ngắc.

Trong thâm tâm cô vẫn không tin ngườibiết rơi nước mắt trước động vật như Thiên Anh lại là kẻ lừa đảo. Cô lại càng không tin Nguyên lừa dối mình. Nhưng còn Long thì sao? Những phântích và dẫn chứng của Quân khiến cho sự tin tưởng của cô vào người đànông lạnh lùng kia bắt đầu lung lay. Cô chưa bao giờ đọc được một điều gì trên gương mặt và đôi mắt của Long. Vẻ lạnh như băng của anh luôn làmcô cảm thấy áp bức và gai gai trong người.

Nhưng dù sao, cô cũng hy vọng Quân chỉ đang đa nghi quá đà mà thôi.

Lúc này, trong một căn phòng sang trọng, có mấy người đàn ông đang đứng vây quanh một thanh niên. Trên vẻ mặtđẹp đẽ của anh ta xuất hiện một tia mỉm cười hiếm hoi. Một tay hắn khẽlắc lắc ly rượu đỏ như máu, một tay gõ nhịp nhịp trên thành ghế salonvới dáng vẻ rất ung dung và nhàn nhã.

Trên bàn trước mặt hắn có một hệ thốngmáy nghe lén đang chạy đều đều và cuộc đối thoại của hai nhân vật trongcuộc nói chuyện đều đã bị nghe không sót từ nào.

-Một câu chuyện thật hay.- Hắn nhếch miệng cười, khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

-Đại ca… làm gì với nó đây?

-Tao muốn gặp nó…- Hắn nói chậm rãi vàrõ ràng từng chữ nhưng ngữ khí từ vui vẻ đã chuyển sang lạnh như bănglàm nhưng người xung quanh tự nhiên gai ốc nổi đầy mình.

## 21. Chương 21 : Vị Hôn Phu

Chia tay Quân ở nhà hàng, Hạ Chi cũngkhông về khách sạn ngay mà một mình đi lên khu nghiên cứu. Cô cần cóthời gian một mình để sắp xếp và tiêu hóa những gì Quân nói. Hình nhưđúng như Quân đã nói, mất đi trí nhớ, cô chỉ là cục bột mặc cho người ta nhào nặn. Từ lúc tỉnh lại sau tai nạn, cô chưa có cái gì đó thực sựthuộc về mình. Mọi sự thật đều trở nên mơ hồ khiến cô không thể phânbiệt được chân, giả nữa. Nếu có gì đó thật, thì chỉ là tình yêu hiện tại của cô, là đôi mắt sẫm và sâu như đại dương của Nguyên, là những giọtmồ hôi mặn chát và đầy vị đàn ông của anh, là hơi thở nóng hổi của anhkhi anh thì thầm rằng anh yêu cô, là nụ hôn đam mê và hoang dại, là cáiđau tê tái nhưng lại đầy kích thích…

Bên Nguyên là điều thật duy nhất mà côcó. Còn việc anh có thật sự yêu cô như lời anh nói hay không cô cũngkhông chắc. Trái tim một người đàn ông có thể yêu đơn phương mười nămtrời dễ nắm lấy như vậy sao? Cô cũng không dám chắc cả điều đó. Cô chỉbiết cả tâm hồn và thể xác mình đều thuộc về anh, đều khao khát anh, cóthể chết vì anh.

Cứ đi trong sự giằng xé như vậy, Hạ Chicũng không biết mình đã đến khu nghiên cứu từ lúc nào. Vừa lên đến đầudốc cô đã thấy một anh chàng mang ba lô leo núi đang tranh cãi với bácHuy- bảo vệ cổng của trung tâm. Anh chàng nói tiếng miền Nam nghe rất dễ thương, lúc này đang cố phân trần điều gì đó.

-Cháu thề có Chúa là cháu nói thật mà. Vợ chưa cưới của cháu đúng là làm ở đây mà.

-Tôi không quan tâm chúa của anh, tôichỉ biết nhiệm vụ của tôi.- Bác Huy phát cáu lên với cậu thanh niên cứng đầu này- Ở đây là khu nghiên cứu, không tiếp khách du lịch, không cónhiệm vụ miễn vào. Cậu còn lởn vởn ở đây đừng trách tôi lập biên bản vàbắt giữ.

-Cháu không lởn vởn, cháu chỉ muốn vào tìm gặp vợ cháu.

-Cậu nằm mơ à? Tôi hỏi vợ cậu cao, thấp, gầy, béo thế nào cậu cũng không trả lời được. Đến cái tên cũng khôngđúng, ở đây toàn người Việt Nam, không có người Tây.

-Không. Cô ấy là người Việt mà bác. Cháu quên mất tên Việt của cô ấy rồi, nhưng cháu đảm bảo với bác là đó làtên ở nhà của cô ấy. Bác cứ cho cháu vào tìm. Cô ấy trông rất xinh.

-Cậu tuổi con đỉa à?- Bác Huy trợn mắt- Tôi không quan tâm vợ cậu xinh hay xấu. Con gái trong trung tâm này ai cũng xinh cả.

Anh chàng kia đã nói đến đỏ mặt tía tainhưng vẫn không tài nào lay chuyển được bác bảo vệ khó tính. Rồi như sực nhớ ra, anh chàng nói:

-Cháu có ảnh. Đúng rồi, cháu có ảnh của cô ấy. Bác đợi cháu một chút.

Không để bác bảo vệ nói câu gì, anh chàng đã vứt “phịch” ba lô xuống đất và hăng hái lục lọi để tìm ảnh.

Lúc này, Hạ Chi đã gần đi tới nơi, đangđịnh lên tiếng thì thấy Đại Tướng Quân vẫy tít cái đuôi ngắn, chạy tới,còn sủa lên mấy tiếng chào đầy vui vẻ.

Nghe thấy tiếng sủa, anh chàng miền Namkia ngẩng phắt đầu dậy và làm ngay một động tác mà cả bác Huy và Chi đều phải há hốc mồm: chạy phắt đến cây mít bên cạnh chốt bảo vệ và leo lên, miệng thì la hét:

-A…a… chó… chó… cứu cháu…

Việc anh chàng bỏ của chạy lấy người làm Chi tròn mắt nhìn anh ta, và rồi không tự chủ được, cô bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thêm một cô gái đột ngột xuất hiện làmanh chàng hơi lúng túng và ngượng ngùng, nhưng mắt vẫn không ngừng liếcvề phía Đại Tướng Quân đề phòng.

Còn Đại Tướng Quân, bị tiếng hét chóitai của anh chàng dọa nên nó cũng một phen dựng đứng cả lông trên lưng,sau đó nhận ra kẻ lạ mặt, nó cứ đứng dưới gốc mít mà sủa vọng lên.

Một người trên cây khóc không ra nước mắt.

Một chó bên dưới không ngừng sủa lên giận dữ.

Anh chàng kia rõ ràng là có chết cũng sẽ không xuống nếu Đại Tướng Quân còn đứng đó. Còn Đại Tướng Quân chắcchắn sẽ không dừng sủa nếu “quả mít” trên kia không rụng xuống.

Hạ Chi vẫn cười ngặt nghẽo, nước mắt trào cả ra ở khóe mắt. Bác Huy vốn nghiêm túc như vậy mà cũng phải bật cười ha hả.

Vẻ mặt anh chàng kia co rúm ại, âm thầmquyết tâm thi gan với Đại Tướng Quân, nhưng khi nhìn về phía Hạ Chi, anh ta lại hét lên một câu khiến Chi giật mình suýt lăn từ đỉnh dốc xuống:

-A… vợ… Vợ ơi cứu anh!

Hạ Chi bị câu gọi dọa làm cho không dámcười tiếp nên gương mặt cô nhất thời bị méo mó đi, cố gắng đè nén cơnbuồn cười ban đầu lại. Bác Huy giật mình trợn mắt nhìn cô vẻ không hiểu.

-Anh gọi tôi à?- Hạ Chi nhìn quanh, hy vọng anh ta đang gọi một ai đó khác cô.

-Đúng… đúng… em… vợ ơi cứu anh với…!- Anh chàng kêu lên như muốn khóc.

Trong đầu Hạ Chi và bác Huy đều nghĩ: “Chắc anh ta bị dọa đến phát khùng rồi.”

-Xin lỗi… tôi không phải vợ anh. Nhưngnếu anh cần giúp thì tôi có thể bảo nó đi vào.- Hạ Chi nhìn vào ĐạiTướng Quân đang nhe nanh bên dưới gốc cây, tủm tỉm cười.

-Không cần… à... cần… cần… Vợ bảo nó đi đi.

-Nếu anh thôi không gọi tôi là vợ anhthì tôi sẽ giúp.- Giờ đây Hạ Chi đang độc ác nghĩ có nên để Đại TướngQuân xẻo một miếng mông của anh ta vì cái tội dám nói bậy nói bạ haykhông.

-Thế thôi anh không cần. Em là vợ anh, không gọi em là vợ thì gọi là gì…- Anh chàng giãy nảy lên đáp.

-Vậy anh cứ ngồi trên đó chơi. Hy vọng anh không sợ sâu bọ…

-Á…- Anh chàng nghe thấy thế buông cảhai tay đang ôm thân cây ra nhưng rồi lại vội vàng chụp lại, mồ hôi đãtúa ra đầy trên mặt- Thôi, thôi, anh xin. Vợ lùa con chó dữ tợn này vàođi. Không gọi là vợ cũng được.

-Anh luôn mồm nói tôi là vợ anh, anh lấy gì chứng minh?- Hạ Chi hứng thú hỏi.

-Anh có ảnh của em mà. Ảnh lúc vợ mới chụp lúc tốt nghiệp đó.

-Ảnh tôi thường up lên Internet rất nhiều. Không lẽ ai có ảnh tôi thì cũng có thể xưng là chồng tôi sao?

-Anh còn có vật đính ước của chúng ta nữa.

-Ồ… anh lấy ra đây.

-Được…- Anh chàng gật đầu và hùng hổ định nhảy xuống nhưng vừa buông tay lại vội vàng nói tiếp- Nhưng em phải bảo nó đi đi đã.

-Anh cứ xuống đi. Nếu anh lấy được vậtđính ước đó ra, tôi đảm bảo nó sẽ không ăn thịt anh đâu.- Hạ Chi lạithầm nghĩ: “Chỉ tợp anh một hai cái thôi, he he.”

-Không… em phải bảo nó đi vào đi đã.- Anh chàng quyết tâm đáp.

-Anh có phải đàn ông không thế? Chồng tôi mà lại sợ chó à?

-Em thật vô lý, Melia. Chồng của em thì liên quan gì tới sợ chó hay không chứ?- Anh ta kêu lên đầy uất ức.

Hạ Chi đờ người trong mấy giây, đến cảtim cũng dường như ngừng đập sau câu nói đó. Cô nhờ bác Huy dắt ĐạiTướng Quân vào rồi chờ sau khi anh chàng lục đục leo xuống mới hỏi tiếp:

-Nói đi… anh thật ra là ai?

-Em thật là kỳ cục, Melia. Anh là chồng chưa cưới của em mà. Đầu óc em có bị gì không vậy trời?- Anh ta kêu lên.

Cô không tìm thấy một chút bối rối nào từ mắt anh chàng này, rõ ràng là không nói dối.

-Tôi không nhớ gì cả! Nhưng anh hãy chứng minh đi. Tôi không tin tôi là vợ gì đó của anh.

-Anh Lâm đâu? Đi, anh muốn gặp anh ấy. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra?

-Anh tôi mất tích lâu rồi.- Cô trầm giọng đáp.

-Mất tích?- Anh ta túm lấy vai cô- Em nói Thanh Lâm mất tích? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại mất trí nhớ?

-Anh còn chưa trả lời tôi.- Hạ Chi rụt tay lại, sau câu chuyện ban trưa của Quân, cô cảm thấy mọi chuyện đều không thể tin được.

-Đây đây, chúng ta có đồ đính hôn mà. Em còn giữ nó đúng không?

Không thấy cô trả lời, anh chàng vội hỏi:

-Em còn giữ không? Cái mặt đá bên trong có bông Hải Thạch Lan ép khô ấy?

Hạ Chi lùi lại, trên mặt đầy vẻ khó tin. Ngoài Thiên Anh ra còn có ai biết bí mật này nữa đâu.

-Điều đó cũng có người biết rồi.- Cô lắc đầu.

-Em vẫn không tin à? Đúng là em bị tẩynão rồi. Đây, hy vọng em không còn lý do gì để bắt bẻ anh nữa…- Anhchàng vừa nói vừa dúi vào tay cô một thứ gì đó mát lạnh.

Hạ Chi cúi xuống nhìn, giật mình khithấy một miếng ngọc tương tự như của cô. Miếng ngọc có khoen ở phía trên có thể lồng dây qua và đeo vào cổ.

-Em mở ra nhìn đi. Bên trong không cóHải Thạch Lan nhưng có ảnh em đó. Hai miếng này đều đươc cắt ra từ mộtkhối ngọc, là vật đính ước của trưởng nam dòng họ nhà anh đó.

Hạ Chi gần như chết đứng trước vẻ kiênquyết của anh chàng này. Trông anh ta hoàn toàn không giống kẻ đang diễn trò, đến sự vò đầu bứt tai vì bối rối cũng thật không thể phủ nhậnđược.

Sự xuất hiện của anh ta làm cho những sắp xếp trong đầu của cô một lần nữa rối tinh lên.

-Vậy vừa rồi tại sao anh lại nói không nhớ tên thật của tôi?

-Trời ơi… Sao em lại trở nên đa nghi như vậy? Từ trước đến giờ anh và mọi người đều gọi em là Melia nên lúc nãyanh quên. Bây giờ thì anh nhớ ra rồi. Tên em là Hạ Chi, đúng chưa vợ nhỏ của tôi? Em thì chắc chắn không nhớ ra tên anh rồi. Anh là Trung.

Bức tường nghi ngờ mỏng manh cuối cùng cũng bị anh chàng xô đổ hoàn toàn.

-Bây giờ em đang ở đâu?- Anh chàng hỏi ngay trước khi cô kịp nghĩ ra điều gì để vặn vẹo tiếp.

-Khách sạn.

-Vậy anh sẽ tới đó cùng em.

-Không được.

-Tại sao? Chúng ta đính hôn rồi mà.

-Không tại sao hết. Không được là không được.- Cô lúng túng đáp.

Làm sao cô có thể nói với kẻ (tạm nhận) là chồng chưa cưới của mình rằng mình đang ở chung với một người đàn ông khác.

-OK. Thì không ở chung. Anh sẽ mướn phòng bên cạnh.- Anh chàng nhún vai chịu thua.

-Tùy anh. Tôi nghĩ anh sẽ chẳng vui chút nào đâu.- Cô nhún vai rồi quay người đi vào trong.

-Này, em đi đâu vậy?- Anh chàng vội vàng kéo lại ba lô, chạy theo.

-Vào thăm Princess và Đại Tướng Quân.

-Công chúa? Là ai?

-Trẻ sơ sinh.

## 22. Chương 22

-Sặc. Anh tưởng đây là khu nghiên cứusinh quyển? Thành nhà trẻ từ bao giờ vậy?- Chàng trai vừa đi lùi vừanhìn cô hỏi.- Thế Đại Tướng Quân? Em đừng nói là một lão tướng về hưunha. Nhà trẻ và viện dưỡng lão từ khi nào ở chung một chỗ vậy?

-Anh gặp rồi mà.

-Ai?

-Đại Tướng Quân.

-Ông già đó… à không… bác bảo vệ khó tính đó hả?

-Không.

-Em đừng nói là con chó nhuộm lông đỏ đó nha.

-Tôi không nghĩ đầu óc chồng chưa cưới của tôi lại chậm tiêu thế. Hơn nữa, Đại Tướng Quân không phải là chó, nó là sói.

-A…- Anh chàng bị dọa đến nỗi đứng sựng lại không dám đi tiếp.

-Sao vậy?-Hạ Chi quay lại.

-Thôi, anh đợi em ở ngoài này nhé! Anh không thích trẻ con lắm.- Anh chàng cười cười.

-Tốt thôi.- Cô nhún vai, trong lòng cũng thầm thở phào. Cô không muốn vi phạm quy định chặt chẽ của khu nghiêncứu này là không cho phép người lạ vào. Hơn nữa, cô cũng cần thoát khỏianh chàng nói nhiều này để bình tâm lại một chút.

Hạ Chi không ngờ khi trở ra thì anhchàng vẫn đang đợi cô thật. Anh ta đang đặt mông trên ba lô, ngồi dựavào gốc cây nghe nhạc và chơi điện tử một cách nhàm chán. Thấy cô trởra, yên tâm khi không thấy con sói lông đỏ đi theo, anh chàng mới vuimừng đứng dậy, đeo ba lô lên vai. Đến lúc này Hạ Chi vẫn không thể kiềmchế được muốn phì cười với cái anh chàng này. Thì ra anh ta lựa chọnngồi ở cạnh gốc cây cũng là có chủ ý cả, nếu thấy bóng Đại Tướng Quânchắc chắn sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nhảy tót lên cây.

-May quá, chờ thêm lúc nữa chắc anh chết vì buồn chán mất.

-Buồn chán cũng chết được cơ đấy.- Hạ Chi giễu cợt hỏi.

-Tất nhiên rồi. Nên thời gian ở nhà,không đi học gì thì anh lên núi bái một ông thầy làm sư phụ. Thầy ấy vốn là dân giang hồ gác kiếm về ở ẩn mà.

-Thú vị đấy.- Hạ Chi khẽ cười, cô bắt đầu cảm thấy anh chàng trẻ con này thật sự không nhàm chán cho lắm.

-Tất nhiên rồi. Vợ anh giỏi võ thế, anh cũng phải đi học mấy chiêu về còn đối phó chứ.- Anh chàng hí hửng cười.

Cứ đối qua đối lại như thế, chẳng mấychốc cả hai đã về tới khách sạn. Sự hứng thú ban đầu của Hạ Chi cùngkhông còn duy trì được nữa. Cô chưa biết phải giải thích thế nào vớiNguyên về vị hôn phu từ trên trời rơi xuống này.

Vừa đến sảnh lớn cô đã gặp ngay Longcùng một đám đàn ông mặt mũi hung dữ đi ra. Vừa nhìn thấy cái dáng caolớn của anh từ xa cô đã muốn tránh đi, nhưng Trung vẫn còn đang ngơ ngáo nhìn ngó khắp nơi nên cô chưa kịp kéo anh ta đi thì nhóm người của Long đã tới nơi.

Cố lấy vẻ tự nhiên nhất, cô chào anh,nhưng giọng rõ ràng không được to lắm. Long khẽ mỉm cười và liếc nhanhvề phía anh chàng miền Nam kia, nụ cười đầy vẻ châm chọc, sau đó thì anh đi thẳng ra cửa và lên ô tô.

-Cái xe đẹp quá! Người cũng đẹp! Em quen anh ta hả?- Trung thốt lên đầy ngưỡng mộ, nếu giọng anh chàng có chútnữ tính chắc người ta sẽ nghĩ anh là dân gay.

-Có chút chút.

-Khong biết anh có thể trả được mấy đêm tiền phòng ở đây nhỉ?

Hạ Chi vừa định nói gì thì đã thấy Nguyên từ trong thang máy đi ra. Anh chưa nhìn ra cô, nhưng Trung đã nhìn ra Nguyên, hét lên:

-Nguyên… Nguyên… tao ở đây.

Hạ Chi nghe tiếng hét vui sướng của anhchàng mà rụng rời cả chân tay. Anh chàng này chạy vội lên trước túm chặt lấy Nguyên, mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn.

-Sao mày tới được đây?- Nguyên nhíu mày.

-Tao có chân thì sao tao không tới được đây chớ. Đùa thôi, tao đi với vợ tao.

-Vợ mày?- Nguyên nhíu mày rồi đưa mắtnhìn về phía trước, chẳng thấy cô nào có vẻ như là “vợ” của Vincent cả,ngoài Hạ Chi đang đứng ở cửa ra vào, thất thần nhìn cả hai.

-Ừ… Tao gặp cô ấy ở bên ngoài. Không ngờ lại ở chung khách sạn.- Vincent hớn hở nói.

-Vợ mày đâu?- Nguyên cảm thấy nuốt nước bọt cũng bắt đầu khó khăn, khàn khàn hỏi.

-Đó… áo vàng kìa… Thấy không? Xinh chứ? Nói trước là vợ tao là con nhà võ đó nha, đai đen tam đẳng Karatedo đó.

-Giỡn vừa thôi mày.- Nguyên thấy phía trước như tối sầm lại.

-Giỡn? Giỡn gì? Vợ tao thiệt mà. À,không, chỉ là vợ chưa cưới thôi, nhưng thế đâu phải là giỡn, chỉ là nóiquá chút chút thôi à. Đi, qua đây, tao giới thiệu hai người với nhau.-Vincent hăm hở kéo Nguyên nhưng thấy Nguyên vẫn không nhúc nhích gì, anh kỳ quái một chút rồi hướng Hạ Chi vẫy tay gọi- Melia, em lại đây. Anhgiới thiệu thằng bạn thân nhất của anh cho em.

Bản thân Hạ Chi lúc này cũng không nhấcchân lên nổi. Cô nhìn Nguyên, anh cũng không rời khỏi ánh mắt của cô, cả hai như tìm thấy trong mắt người kia sự đau đớn không thể nói thànhlời.

-Vincent, chuyện này không đùa.- Nguyên nghiêm túc nói với bạn- Mày nói tao nghe, từ khi nào cô ấy là vợ chưa cưới của mày.

-Có gì không đúng sao?- Trung ngơ ngơ không hiểu

Nguyên nhìn vẻ mặt vô tội của thằng bạn mà chỉ muốn đấm cho nó một cái. Anh nói tiếp:

-Mày đứng yên ở đây. Đứng yên đây cho tao. Rồi tao sẽ quay lại nói chuyện với mày.

Nói rồi anh rảo bước về phía Chi. Anh nhìn vẻ thất thần của cô, rõ ràng cô cũng đang phải chịu sự đả kích không thua kém gì anh.

-Không sao đâu em.- Anh vỗ nhẹ lên vai cô.

-Tại sao lại như thế?- Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, giọng run run, gương mặt thì tái mét.

-Không sao đâu mà.- Anh trấn an cô, cũng là cố làm cho mình cảm thấy khá hơn.- Em về phòng ngủ một giấc đi. Anhsẽ về anh. Anh sẽ ôm em ngủ.

-Anh về ngay đấy, nhé!

-Được rồi. Về đi. Đừng lo gì cả. Dù emcó là vợ người ta thì anh cũng cướp em về bên anh. Nó là bạn của anh, nó sẽ hiểu nếu anh giải thích.

Hạ Chi gật gật đầu như một phản ứngkhông điều kiện rồi lê bước về phía thang máy, cũng không đủ dũng cảm để nhìn vào Vincent như lúc đầu nữa.

Một lúc sau, Vincent ngồi đối diện vớiNguyên tại café Melody ngay phía sau Paradise, trả lời rành rọt từng câu hỏi của Nguyên một cách vô cùng kiên nhẫn, y như những gì đã nói với Hạ Chi.

-Mày làm sao quen Hạ Chi trong khi mày chỉ về trước tao có ba tháng?- Nguyên hỏi.

-Anh Lâm và bà chị tao là bạn học Đại học nên bả giới thiệu bọn tao với nhau thôi.

-Chỉ ba tháng mà có thể làm quen và đính hôn sao?

-Tình yêu sét đánh mà. Mày không tin tao hả Nguyên? Tao cũng không biết tại sao vừa thấy cô ấy là tao đã khôngthể dứt ra được rồi.- Trung nhăn nhó.

-Không ai biết chuyện này. Tất cả nhữngđứa chơi cùng tao và mày, kể cả đứa bạn thân nhất của mày là tao cũngchưa từng nghe mày nói.

-Tao quá mê mẩn cô ấy, còn có thời gianmà đi báo cáo với tụi mày sao? Còn chưa kịp báo cáo thì anh em cô ấy đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ tao lại đi báo tao có một cô vợ chưa cưới vàcô ấy đang mất tích.

-Vậy sao bây giờ mày mới đi tìm cô ấy trong khi cô ấy mất tích đã được gần bốn tháng? Và làm sao mày tìm được tới đây?

-Không phải bây giờ mới đi tìm, mà làbây giờ mới tìm ra. Cũng không đúng, nói đúng ra là bà chị gái của taotìm được, bà ấy quen biết nhiều, cũng mãi mới tìm ra được cô ấy. Bà ấycho tao địa chỉ trung tâm nghiên cứu sinh quyển. Vậy đã được chưa? Giờđến lượt tao hỏi mày, mày và Melia rốt cục là thế nào?

-Melia? Tao còn tưởng tên mặt trắng kia bịa ra cái tên đó để lòe bọn tao, không ngờ cô ấy có cái tên đó thật.

-Đó là tên ở nhà cô ấy, viết tắt từMichelia.-Vincent nhún vai giải thích đầy vẻ thông thuộc rồi chợt giậtmình hỏi- Mày nói tên mặt trắng nào?

-Chắc mày cũng phải biết tên hắn chứ? Là bạn thân của Thanh Lâm. Hơn nữa, hắn nói… hắn nói hắn và Hạ Chi mới là một đôi.

-Hả? Thằng đó là thằng nào?- Vincent bất mãn kêu lên.

-Tên là Quân, thành viên của Phong Lan hội. Mày có quen người ở hội đó không?

-Không… Nhưng tao phải gặp hắn hỏi cho ra lẽ, dám nói vợ tao và hắn có quan hệ à?

-Cô ấy còn chưa lấy mày mà.- Nguyên nhăn nhó, anh cảm thấy khó chịu khi người mình yêu bị người khác luôn mồmgọi là vợ- Tao hy vọng mày tôn trọng lựa chọn của cô ấy.

-Lựa chọn? Lựa chọn gì? Hơn nữa, tao chưa bao giờ không tôn trọng vợ tao.- Vincent khịt mũi nói.

-Vậy là được rồi.

-Mà mày nói vậy là có ý gì? Mày còn chưa nói cho tao biết mày quan hệ như thế nào với Melia?- Vincent nhíu mày.

-Tao…- Nguyên con đang định lựa lời để nói thì đột nhiên anh ngẩn ra.

Thấy mắt Nguyên nhìn về phía sau mình,Vincent cũng giật mình quay lại. Cách hai người không xalaf một phụ nữđang đứng nhìn về phía này. Cô mặc một chiếc váy giản dị nhưng vẫn không che đi được vẻ sang trọng từ tận trong cốt cách của mình, gương mặt hơi hốc hác, nhưng vẫn đẹp. Cô xách một chiếc túi trên tay, nhìn chằm chằmvào Nguyên, nước mắt chậm rãi chảy ra từ lúc nào. Đôi mắt cô chới vớinhìn anh như nhìn thấy một chiếc phao khi bản thân đang lênh đênh trênbiển rộng. Chẳng mấy chốc đôi mắt đẹp ấy đã giàn giụa nước mắt.

## 23. Chương 23 : Rơi!

-Chị Dung!- Nguyên đứng dậy ngạc nhiên.

Khi anh trai anh bỏ đi thì Nguyên cũngkhông thấy Dung sa sút đến thế. Cả người cô gầy rộc, nước da tái xanhchứ không hồng hào như trước đây. Đôi mắt thâm quầng và sưng lên, dù đãđược trang điểm che bớt đi nhưng nó chứng tỏ cô đã một thời gian dàisống với lo âu, mất ngủ và nước mắt. Nguyên gần như không nhận ra Dung,nếu không phải đôi mắt nhìn anh như cầu cứu kia, đôi mắt của người đangloay hoay tìm cho mình một điểm dựa, giống hệt như cô đã từng nhìn anhnhiều năm về trước. Trái tim Nguyên chợt như bị ai đó nắm lấy, siết lạiđau nhói từng cơn.

-Sao chị dâu mày lại ở đây?- Vincent ngây ngô hỏi.

Dung chạy tới bên cạnh anh, cũng mặc kệánh mắt của người khác, cô ôm chầm lấy anh. Cô chỉ muốn dựa vào anh khóc thỏa thích một lần cho những ngày nặng nề đã qua.

Nguyên bối rối hết sức trong cái nhìn tò mò và rõ ràng là bị shock của Trung. Là bạn thân của Nguyên, Trung hoàn toàn biết mối tình đơn phương của anh với chị dâu, nhưng Trung biếtNguyên luôn biết cách giữ giới hạn và khoảng cách với người phụ nữ này.Nhưng lúc này, chứng kiến cảnh họ ôm ấp nhau như vậy, anh cũng thấy cóchút không tiêu hóa được. Những người khác đều nhìn họ như đôi tình nhân vừa qua giận dỗi, còn Vincent thì nhìn họ đến lác cả mắt như nhìn haingười vừa làm điều điên rồ nhất.

-Chị Dung.- Nguyên vỗ nhẹ lên vai cô rồi đỡ cô đứng thẳng dậy-Có chuyện gì vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?

-Chị không muốn sống nữa. Chị thật sự không muốn sống nữa.- Dung khóc đến rung cả người, vẫn úp mặt vào ngực anh.

-Chị bình tĩnh nói em nghe xem đã có chuyện gì xảy ra?

Nguyên nhăn mặt hỏi. Rồi nhìn thấy Vincent ở bên cạnh vẫn còn đang nhìn đến méo xệch cả miệng thì vội nói với bạn.

-Tao không đưa mày đi ăn được rồi. Để sau nhé!

-Không sao, tao đi với Melia.

Nguyên nghĩ tới Hạ Chi, lại có một ý nghĩ không nỡ, nhưng rồi anh gật đầu:

-Ừ, mày đưa cả cô ấy đi ăn đi

Nói rồi anh nắm lấy tay Dung kiên quyếtkéo cô đi về phía cửa ra vào, mặc Vincent ở phía sau còn chưa kịp khépmiệng lại (có lẽ do cứng hàm vì há hốc quá lâu).

Khi họ đi rồi, một lúc sau, Vincent mới khẽ nhún vai, đi về phía quầy lễ tân đặt phòng rồi gọi cho Chi.

-Vợ chuẩn bị đi nhé! Anh tắm xong sẽ gọi em rồi mình đi ăn.- Anh hớn hở nói với cô, dường như chuyện của Nguyênvà Dung vừa rồi đã qua từ mấy thế kỷ trước.

-Anh Nguyên đâu rồi?

-Nó á, anh đuổi nó đi rồi. Anh khôngthích nó ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu. Tầm nửa tiếng nữa anh gọi rồi điăn nha. Anh mệt và đói lắm rồi.

Hạ Chi chưa kịp nói gì thêm thì Trung đã cúp máy trước. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi bấm gọi cho Nguyên, nhưng anhđã tắt máy. Không biết họ đã nói gì với nhau? Nguyên đang ở đâu? Tại sao cô lại có một linh cảm rất lạ? Cô lại gọi cho Quân, không ngờ Quân cũng tắt máy luôn. Buồn bực, cô nằm ra giường, nhắm mắt lại.

Một ngày quá nhiều chuyện khiến cô có cảm giác khó mà tiếp thu được hết.

\*

Đó là mặt biển rộng và xanh ngắt, khôngbiết là màu của trời bên trên hay màu của nước. Hạ Chi đang nằm ngửa,thả trôi mình trên mặt nước đó. Hai mắt của cô mở to nhìn lên bầu trờicao xanh ở bên trên. Đó là một cảm giác thật tuyệt, thật thư thái, vàcũng thật lạ. Sóng nước vỗ nhè nhẹ lên mặt, lên da thịt mát lạnh, nhưru. Biển cả mênh mông không có bóng một con tàu, một hòn đảo, thậm chímột cánh chim nào. Chỉ có trời, có biển, và cô. Hạ Chi thấy bản thânmình như sắp tan vào trong miên man bất tận màu xanh đó. Hòa tan hoàntoàn.

Cho đến khi cô có cảm giác bị màu xanhkia nhấn chìm, khi cô thấy mình bị ngạt thở và như bị cái mềm mại như ru ấy trói chặt thì cô bừng tỉnh. Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo côkhỏi cơn mơ kì lạ đó. Là Trung gọi. Cũng chẳng biết cô đã thiếp đi baolâu, nhưng nghe tiếng chuông cô lại cảm giác như trong đó có vài phầnnóng nảy và sốt ruột.

Trời ơi, anh đói nhũn người rồi nè cưng. Em đang ở đâu vậy? Anh đang ở dưới sảnh lớn, em xuống ngay nha.- Tiếngcủa Trung vang lên ở đầu dây với âm lượng lớn khác thường, cô thầm nghĩ, đói nhũn người mà lại đủ sức hét to đến vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Chi cũng không đoán ra trước khi mất trí nhớ mình là người như thế nào? Nếu Trung thực sựlà chồng chưa cưới của cô, hẳn cô từng có con mắt nhìn người rất “có vấn đề”. Với tính cách hiện tại của cô, sẽ không đời nào cô thích một anhchàng tính tình kỳ cục và trẻ con như vậy.

Khi cô gặp Trung ở dưới sảnh thì chàngtrai bụi bặm và nhếch nhác ban chiều đã được thay đổi hoàn toàn. Mái tóc bù xù, rối tinh đã được anh dùng lược “cưỡng ép” vào hàng lối. Áo sơ mi kẻ xanh nhìn có vẻ như đã được là lượt kĩ càng. Đôi giầy thể thao trắng muốt như chưa từng dính một hạt cát nào. Nhưng Hạ Chi nhìn thế nào thìcũng thấy anh chàng Trung lếch thếch có mùi vị của cao nguyên ban chiềuđáng mến hơn anh chàng có vẻ ngoài đạo mạo và tươm tất này.

-Í, vợ đừng nhìn anh như vậy, anh ngượng đó.- Trung đỏ mặt kêu lên.

-Tốt thôi.- Cô nhún vai và quay người đi ra cửa.

-Ủa, mình đi đâu đây?- Trung hớt hải chạy theo hỏi.

-Anh nói anh đói lắm rồi, chẳng phải mình đi ăn sao?

-À…ừ…ừ…Anh tưởng ở đây có nhà hàng mà, sao phải ra ngoài?

Hạ Chi quay lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh chàng, chìa tay ra:

-Anh đưa ví của anh đây.

-Làm gì?- Vincent kỳ quái hỏi.

-Thì anh cứ đưa đây. Chẳng lẽ vợ chưa cưới muốn cầm ví của anh cũng không được sao?

-A, có thể, tất nhiên là có thể rồi.- Vincent cười híp mắt rồi đưa ví cho cô.

Hạ Chi cầm lấy rồi thản nhiên mở ra,cũng chẳng thèm ngó ngàng đến giấy tờ bên trong, cô cầm thẻ thanh toánđa năng lên ngắm nghía rồi đút trở lại, tiếp tục lấy ra một tờ tiền rồidúi vào tay anh chàng, nói:

-Anh không thể làm chồng nếu không biếtcách tiêu xài. Tối nay chúng ta chỉ ăn với số tiền này. Ví của anh em sẽ trả lại sau khi ăn xong.

-Hả, anh tưởng học cách tiêu xài phải là người vợ chứ? Thật sự có thể ăn một bữa với ngần này sao?- Trung nhăn nhó hỏi.

-Sao lại không? Vì đây là nơi du lịchnên em đã đưa nhiều hơn rồi đấy. Ngày trước em đi thi nấu ăn với vai trò khách mời do một cơ quan tổ chức, khi em bày ra bữa ăn với tổng giátiền là 165 000, ông giám khảo đã hỏi em: “Với 165 000 có thể nấu đượcmột bữa ăn sao?” Ông giám khảo đó có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng với nhiềungười, số tiền đó đủ để họ nuôi gia đình mình vài ngày. Và có nhiềungười, cả đời họ chưa khi nào có quá 100 000 trong túi.- Hạ Chi vừa nghĩ tới chị em Phượng vừa nói.

-Thật chứ?- Trung chớp chớp mắt hỏi-Nhưng chẳng phải em đang bị mất trí nhớ sao?

-Chỉ là thỉnh thoảng chợt nhớ ra.

-Ừ…- Vincent mỉm cười, trong mắt anh đầy vẻ tán thưởng-Vậy thì mình đi. Đi bộ nhé! Anh sợ trả tiền taxi xongchúng ta sẽ phải nhịn đói đấy. Nếu em không đi bộ được anh sẽ cõng em.Đừng lo, anh đi bộ rất giỏi nha.

-OK, đi lối này. Em biết một vài quán khá ngon và vừa tiền.

Một lúc sau, trong một quán ăn ngoàitrời gần bờ biển, Hạ Chi nhìn vẻ mặt đầy sung sướng và thỏa mãn củaTrung sau khi gọi ra một đống đồ ăn ngon, cô khẽ mỉm cười. Rồi như chợtnhớ ra, cô hỏi:

-Anh nói thật đi, anh Nguyên đâu rồi? Em gọi cho anh ấy không được.

-Anh không biết.- Trung lắc đầu- Bọn anh đang nói chuyện vui vẻ thì chị dâu nó đến. Bả khóc lóc một chặp rồi hai người dắt nhau đi rồi.

-Chị dâu?- Hạ Chi sửng sốt, rồi sau đó một nét thoáng buồn xuất hiện trên gương mặt cô.

Hóa ra Nguyên tắt máy chỉ vì không muốn bị làm phiền khi đi với Dung.

-Ừ… Bà Dung ấy.- Trung gật gù- Em biết bà ấy không?

-Không.

-Ừa, thôi ăn đi, Em ăn thử món sò huyết này xem, ngon ghê.

-Anh kể cho em nghe về anh đi.- Cô đột ngột chuyển chủ đề.

-Mọi thứ chứng minh thân phận của anh em đều cầm rồi mà.

-Không phải mấy thứ giấy tờ đó. Anh kể về nhà anh cho em nghe. Tại sao chúng ta quen nhau?

-Ôi, phải kể lại thật sao? Chuyện dài lắm đó, kể hết đêm cũng không hết đâu.

-Thì anh cứ nói tình tiết chính đi. Làm sao chúng ta lại quen nhau?

-Anh Lâm và chị gái anh là bạn thân, em nói xem chúng ta quen nhau thế nào?

-À, vậy chị gái anh cũng là nhà báo à?

-Không, bả đi theo con đường kinh doanh.- Vincent lắc đầu.

-Nhà anh chính thức là ở đâu?

-Quê gốc ở Di Linh, nhưng hiện tại ba mẹ và chị gái anh đều ở Đà Lạt. Khi trước mình dự định cưới xong cũng sẽsống ở Đà Lạt luôn mà. Nhưng chắc em không nhớ đâu. Haizz.

Hai người cùng nhau ăn tối, và sau khiđi dạo lòng vòng ngoài bãi biển một lúc, Trung đưa Hạ Chi quay lại khách sạn lúc 10h. Ngày hôm nay mới từ máy bay xuống đã chạy đi tìm Chi ngaynên anh cũng khá mỏi mệt và muốn đi ngủ ngay.

-Anh cứ về phòng đi, em tự về phòng mình được mà.

-Làm sao thế được. Yên tâm, anh chỉ đưa em đến cửa phòng rồi về liền.- Trung đáp và theo chân cô vào thang máy.

Thấy Hạ Chi không lên tiếng đồng tình cũng chẳng phản đối, anh lại hỏi tiếp:

-Ngày mai em có kế hoạch gì chưa? Hay em đưa anh đi tham quan ở đây nhé!

-Cũng được!- Hạ Chi gật đầu một cách không chú tâm lắm.

Ra khỏi thang máy, cô vừa đi vừa tự hỏikhông biết Nguyên đã về phòng hay chưa? Nếu chưa, thì anh đang ở đâu vàlàm gì? Còn rồi, thì cô hy vọng Nguyên và Trung sẽ không chạm mặt nhaulúc này. Cả cô, cả họ đều cần thời gian để thích ứng với mối quan hệ rắc rối này. Đang đi, chợt cô đứng sững lại và quay ngoắt người về phíasau, va cả vào Trung đang đi tới. Trung ngạc nhiên chưa kịp lên tiếngthì đã bị cô cầm lấy tay kéo tuột lại, nép sau một cây cột lớn.

-Gì thế?- Anh thì thầm hỏi.

-Không có gì. Anh về phòng trước đi. Tới phòng em rồi.- Cô lắc đầu.

Trung không hỏi nữa mà khẽ nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy cách chỗ hai người đang đứng không xa, Dung đang tiến tới từ hướng ngược lại, vừa đi vừa ngước nhìn số phòng nên không thấyhai người vừa mới lùi lại. Cuối cùng, cô dừng trước căn phòng cuối cùng, phòng 424 và gõ cửa.

Khoảng cách không quá xa nên Trung có thể nghe rõ tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Nguyên.

-Chị Dung? Sao chị lại tới đây?

Dung không đáp lại mà chỉ đứng nhìn anh. Nguyên ngần ngừ như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

-Chị vào đi. Em tắm xong sẽ đưa chị về khách sạn. Ở đây không tiện.

Sau đó anh nghiêng người cho Dung đi vào và khép cửa lại.

-Thằng này bệnh nặng rồi.- Trung lẩm bẩm rồi quay lại nhìn Chi.

Chi vẫn đứng nép sát vào cây cột, răng cắn chặt vào môi, dường như cô đang cố kìm nén điều gì đó.

-Em có về phòng chứ? Hay anh đưa em đi kiếm cái gì ăn khuya nhé! Anh thấy hơi đói rồi.- Anh đề nghị.

-Thôi, anh đi một mình đi, em không thấy đói. Em về phòng và ngủ luôn đây. Ngày mai đi lúc nào thì gọi cho em.

-OK, vậy hẹn mai gặp lại.- Trung mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô và quay người đi về phía thang máy.

Có lẽ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng anh đủ tế nhị để không làm cho cô phải khó xử. Hạ Chi nhìn theodáng đi có vẻ cô đơn của Trung, một cảm giác tội lỗi nhen nhóm tronglòng. Phải chăng cô đã phụ người đàn ông mà mình sẽ cưới làm chồng này,nếu như những chuyện xấu không xảy đến với anh em cô?

## 24. Chương 24 : Cuộc Đua!

Hạ Chi không biết mình ngủ quên từ lúcnào, khi cô mở mắt ra thì trời bên ngoài đã tang tảng sáng. Chăn gốixung quanh đều nhàu nhĩ- hậu quả của việc cô đã khóc rất nhiều trước khi ngủ quên vào đêm qua. Cô chỉ nhớ một điều là lần cuối cùng cô xem giờthì khi ấy đã gần 2h sáng. Cô đợi Nguyên đến tận lúc đó để có thể nóichuyện với anh, nhưng rốt cục Nguyên đã không về, và lúc này anh đã vềhay chưa cô cũng không biết nữa.

Chợt cô lắng tai nghe, có tiếng Nguyên đang nói chuyện ở bên ngoài, hình như là qua điện thoại.

-Mẹ cư xử như thế rồi làm sao còn mặtmũi mà nhìn bố mẹ đẻ chị ấy nữa. Mẹ nên để thằng Boo ở với chị ấy hơn là giữ khư khư nó bên mình hay để nó sống với một người cha vô trách nhiệm và một bà mẹ kế.

-…

-Tại chị ấy hay tại anh con? Mà suy chocùng cũng là tại mẹ. Ngày ấy mẹ biết anh con đã có người yêu mà vẫn épanh ấy lấy chị Dung. Nếu không phải tại anh ấy sống không đúng tráchnhiệm của một người chồng, một người cha thì chị ấy có cần phải đi tìmmột chỗ dựa khác hay không? Vì sao bắt chị ấy phải sống như một người vợ góa và thủ tiết thờ một ông chồng còn sống sờ sờ và rất hạnh phúc bênngười phụ nữ khác ở trước mắt?

-…

-Tại con sao? Con đã chấp nhận ra đi cả chục năm trời, chẳng phải cũng vì cái danh dự của gia đình như mẹ nói sao?

-…

-Được rồi, có phải con lấy vợ và quên hẳn chị ấy thì mẹ sẽ nhượng bộ phải không?

-…

-Con hy vọng mẹ giữ lời nói ngày hôm nay. Chiều nay con đưa chị Dung về và mong bố mẹ thu xếp ổn thỏa mọi việc. Con chào mẹ.

Sau câu chào đó, căn phòng lại trở vềvới vẻ lặng ngắt đến rợn người. Hạ Chi nhắm mắt lại khi nghe tiếng mởcửa phòng. Nguyên bước vào, ngồi xuống bên giường, khẽ đưa tay gạt tóccô sang một bên rồi cúi xuống hôn lên thái dương cô. Anh cứ như thế ngồi nhìn cô cho tới tận khi Hạ Chi không nhịn được đành giả vờ cựa mình rồi mở mắt ra.

Thấy cô thức giấc, anh cúi xuống nhìn, thấy đôi mắt cô hơi đỏ không biết là do thiếu ngủ hay do cô đã khóc nữa?

-Hôm qua Vincent đưa em về lúc mấy giờ?- Anh cười hỏi.

-Tầm 11h.- Giả vờ như không hề biết chuyện gì xảy ra, cô đáp lại- Anh uống rượu sao?

-Ừ, tối qua có uống hơi nhiều nên anh ngủ ở ngoài salon, em không thích mùi rượu mà.

Hạ Chi nhìn nụ cười gượng ép của anh,định hỏi mọi chuyện mà mình vẫn ôm trong lòng từ hôm qua đến giờ, nhưngrồi cô lại cố gắng đè nén nó xuống. Nụ cười như muốn chứng minh rằng anh đã làm gì có lỗi với cô khiến Hạ Chi có phần hơi cay đắng trong lòng.

-Mình lấy nhau nhé!- Nguyên nắm lấy tay cô và đột ngột đề nghị.

Câu nói là Chi sững lại trong mấy giây.Nếu như không nghe được cuộc nói chuyện của anh với mẹ khi nãy, có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy có chút đauđớn ê chề khi biết anh đề nghị đám cưới chỉ vì thỏa thuận với mẹ anh.Anh chỉ muốn đánh đổi hạnh phúc của cô lấy hạnh phúc của một người phụnữ khác mà anh cũng rất yêu mà thôi.

Sự thực thì một người đa tình như anh sẽ yêu cô được bao nhiêu phần? Cô có thể trói giữ anh được bao nhiêu ngày? Có thể được anh yêu hơn người phụ nữ bị chồng bỏ kia hay không?

-Em đang nghĩ gì vậy? Em không tin anh sao?- Nguyên ngạc nhiên khi thấy cô ngồi thẫn người ra.

-Không sao. Em chỉ đang nghĩ tới anh Lâm thôi.

Nguyên siết lấy tay cô an ủi:

-Thanh Lâm sẽ bình an thôi, em đừng lo lắng quá!

-Em còn có một mình anh ấy là người thân, nếu anh ấy còn sống thì em muốn đợi đến ngày anh ấy có thể tiễn em về nhà chồng.

-Anh có thể đợi cùng em, nhưng đó làtrước khi Vincent xuất hiện. Từ khi biết mối quan hệ giữa hai người, anh luôn có cảm giác lo sợ. Anh sợ khi em nhớ lại, em sẽ không còn là củaanh nữa.

-Chuyện đó để sau đi anh. Em nghe anh Trung nói có gặp chị dâu anh ra đây tìm anh. Ở nhà có chuyện gì sao?

-Ừ, cũng có chút rắc rối, chiều nay anhphải về Hà Nội ngay. Em đi cùng luôn chứ? Anh sợ về đó rồi sẽ không rađây ngay được đâu. Công việc đợi anh sắp ngập cổ rồi.

-Em ở lại cho tới cuộc đua của bác sĩ rồi sẽ về cùng chị Hương.

-Vậy cũng được. Nhớ về sớm đấy, anh sẽ rất nhớ em.

-Vâng.

-Nhưng còn chuyện của em và Vincent…- Nguyên ngập ngừng mãi cũng không tìm ra được lời nào thích hợp để nói.

-Cho tới khi em nhớ ra, thì em chỉ biết rằng em yêu mình anh mà thôi. Em nghĩ anh ấy sẽ hiểu và thông cảm.

-Anh về Hà Nội rồi, em nhất định khôngđược để nó tán tỉnh đâu đấy.- Anh dí một tay lên trán cô, trừng mắt.-Thôi dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng và qua chỗ Thiên Anh chút.

\*\*\*

Hạ Chi không nhớ nổi đây là lần thứ baonhiêu cô gọi cho Quân và đều được thông báo là thuê bao không liên lạcđược. Sau khi xuất hiện và đặt cho cô một đống nghi vấn, anh lại biếnmất một cách kì lạ như thế. Cô nên tin ai đây? Thiên Anh? Nguyên?Vincent? Hay Quân? Chưa lúc nào cô lại mong gặp lại anh trai mình nhưlúc này, có lẽ chỉ có Thanh Lâm là người duy nhất không lừa dối cô.

Nguyên đã về Hà Nội cùng Dung cách đâyhai ngày. Và cho tới tận khi anh đi, cô đã nhiều lần muốn hỏi đêm đó anh đã ở đâu, có ở cạnh người phụ nữ kia hay không? Nhưng câu hỏi cứ tớicửa miệng lại bị nuốt chửng trở lại, không sao thốt ra được. Một nửa côtự an ủi mình rằng Nguyên sẽ không bao giờ làm điều không đúng đó, rằnganh không hề đến và ở bên người đàn bà đó như cô tưởng tượng, nhưng mộtnửa cô lại hoài nghi lòng tin ấy của mình. Người như anh có thể dễ dàngdứt bỏ tình cảm với người mà anh đã yêu đơn phương suốt mười năm trờihay sao?

Và cả Trung nữa. Cô chưa biết phải nói gì với anh về chuyện giữa cô vớiNguyên, hoặc cũng có thể Trung đã đoán ra hết nhưng không nói gì. Ngàyhôm qua đi cùng Trung dạo khắp đảo nhưng cô vẫn chưa tìm ra cơ hội đểnói chuyện đó với anh. Mặc dù cho tới lúc này cô không dám chắc mình vàNguyên sẽ đi được tới đâu, nhưng cô cũng không muốn lừa dối một ngườinhư Trung.

-Anh có ở khách sạn chứ?

-Ừ, anh vừa về tới. Chút anh mời em đi ăn tối nha.- Vincent nhiệt tình đáp lại.

-Cũng được. Em đang ở phòng khám, chút nữa sẽ về khách sạn. Em cũng có chuyện muốn nói với anh mà.

-OK, vậy lúc nào về tới nơi thì gọi cho anh.

-Vâng.

Thở dài một hơi, Hạ Chi đứng dậy và quay sang nói với Phượng.

-Chị về khách sạn đây. Hôm nay em chịukhó ở lại phòng khám một mình nhé! Ngày mai cuộc đua diễn ra nên chắcđêm nay bác sĩ không về đây đâu. Có gì thì em cứ gọi cho anh ấy, anh ấysẽ về ngay.

-Dạ em biết rồi.

Hạ Chi cười chào cô bé rồi ra khỏi phòng khám. Hôm nay thời tiết tương đối dễ chịu, lại đang là buổi chiều nêntrời tương đối mát mẻ. Ngày mai đã là lễ ra mắt câu lạc bộ đua xe rồinên mấy hôm nay Thiên Anh cũng rất bận rộn, hết chạy lên trung tâm làmviệc lại ghé qua phòng khám rồi tới khách sạn họp mặt với anh em của đội đua xe. Cũng nhờ có sự kiện ồn ào này mà mấy ngày nay Cát Bà đông khách đột biến. Các khách sạn lớn nhỏ đều hết phòng, xe lớn xe nhỏ chạy ào ào trên phố. Công tác chuẩn bị cho cuộc đua đầu tiên này cũng được giámsát chặt chẽ.

Đường từ phòng khám về khách sạn khá xanên bình thường, nếu Nguyên không đưa cô đi thì Hạ Chi thường đi lạibằng xe bus. Từ nơi xuống xe về đến khách sạn khoảng chừng 1km thì cô đi bộ, coi như ngày hai buổi thể dục.

Ngày mai sau khi cuộc đua kết thúc, côsẽ đi cùng Hương về Hà Nội. Cô sẽ kiếm một công việc nào đó ở thành phốvà đợi cho tới khi có tin tức của Thanh Lâm. Mặc dù cho tới nay không có tin tức gì, bản thân cô cũng biết là dữ nhiều lành ít, nhưng cô khôngtỏ ra vô vọng mà vẫn tin sẽ có một ngày anh trai mình trở về. Từ giờ cho tới lúc đó, cô cần phải tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Cô cũng khôngmuốn mãi để Thiên Anh hay Nguyên lo cho mình. Cho tới hiện tại, cô cũngđã nợ họ một ân tình quá lớn rồi. Đó là những điều Hạ Chi dự định sẽ nói cho Trung biết vào tối nay. Anh sẽ về Lang Biang của anh, còn cô cócuộc sống của mình ở Hà Nội, ít nhất cho tới khi cô nhớ ra mọi chuyện.

Vừa đi vừa nghĩ thơ thẩn nên chẳng mấychốc khách sạn Paradise đã xuất hiện trước mắt Hạ Chi. Ở khách sạn hàngđầu này không lúc nào là vắng khách, vắng xe đẹp hay người đẹp ra vào.Mấy ngày này, phóng viên nhà báo cũng tới đây để phỏng vấn thành viêncủa hội đua xe rất nhiều nên càng nhộn nhịp hơn. Phía trước khách sạn,đèn hoa treo vô cùng tráng lệ, một tấm bảng quảng cáo lớn treo ngay trên mái cao giới thiệu về các thành viên hội đua xe cũng như những chiếc xe con cưng của họ. Không biết những anh chàng công tử của hội chơi xe đãbỏ ra bao nhiêu tiền bạc cho sự kiện ồn ào và vô cùng hoành tráng này,nhưng chỉ nhìn người ta cũng biết đó không phải một con số nhỏ. Mặc dùquen Thiên Anh và Long- hội trưởng và hội phó của câu lạc bộ này nhưngHạ Chi cũng chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc với các thành viên còn lại.Họ luôn có một vẻ xa lạ và cao ngạo quá đáng khiến cô cảm thấy khôngmuốn làm quen một chút nào. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy những anh chàngnày càng lắm tiền thì càng nhiều tật, ngoại trừ Thiên Anh ra thì ngay cả Nguyên cũng không tránh khỏi những tật xấu của đám con nhà giàu nóichung.

Đang định rẽ vào con đường dẫn vào khách sạn thì cô nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau. Hạ Chi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một chiếc Toyota màu đen đang trờ tới, cũng chẳng cần quá ngạc nhiên vì mấy ngày nay xe ra vào ở đây rất nhiều, tới nỗi khách sạn phải thuê thêm hẳn một bãi đậu xe ở cách đó không xa cho khách để xe.Cô khẽ tránh sang một bên để xe đi vào. Chiếc xe chầm chậm tiến tới,nhưng đầu xe vừa vượt qua cô thì nó chợt dừng lại.

Hạ Chi ngẩn người khi thấy có mấy ngườiđàn ông từ trên xe bước xuống, không để cô kịp có phản ứng thứ hai, mộttrong ba người đàn ông nhanh chóng khóa tay cô lại, người thứ hai bịtngay lấy miệng cô còn người thứ ba thì mở cửa xe. Tất cả các hành độngdiễn ra quá nhanh, gần như là chớp nhoáng nên Hạ Chi một tiếng cũngkhông kêu được, một phản ứng cũng không thể có, cô bị bọn họ lôi tuộtvào trong chiếc xe màu đen. Và chiếc xe quay đầu chuyển bánh chạy thẳngvề phía ngược lại với hướng mà cô vừa đi.

Cùng lúc đó…

Trường đua xe Ngư Long- trường đua xechuyên nghiệp đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam. Quãng đường đua dài hơn 10km tạo thành một vòng khép kín quanh nửa hòn đảo. Hai bên đường đualà hàng rào chắn kiên cố bảo vệ để tránh những tai nạn thảm khốc có thểxảy ra. Mặt đường được thiết kế theo tiêu chuẩn của đường đua quốc tếvới những đoạn đường thẳng tắp xuyên qua núi hay những khúc cua- đượccoi là điểm nhấn kinh điển của các đường đua xe men theo bờ biển. Tạinhững khúc cua này, nếu tay đua không bản lĩnh và quyết đoán thì rất dễxảy ra tai nạn, thậm chí là lao cả xe xuống vực núi hay biển. Bắt đầu từ ngày khởi công xây dựng cho tới lễ khánh thành vào ngày mai, trường đua này đã trở thành tâm điểm của những hội mê tốc độ cao. Những tay đua xe ô tô hay mô tô đều hướng về nó, khát khao một ngày được bay trên nhữngcung đường này.

Ngày cuối cùng trước khi chính thức khai trương đường đua, hầu như không có phóng viên nhà báo nào được phép tới đây vì các tay đua thường xuyên tới đây để thử xe cũng như làm quen với mặt đường và các khúc cua, nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra tai nạn.Lúc này, ở vị trí xuất phát của đường đua có ba chiếc xe ô tô đang đỗ,ngoài ra còn có vài chiếc mô tô dừng ở đó không xa. Nổi bật nhất trongsố đó là chiếc xe màu trắng, thon dài, mui trần mà bất cứ ai nhìn vàocũng không thể rời mắt ngay sau đó được. Tên chiếc xe là Windy. Ngồi bên trong chiếc xe là một anh chàng vẻ mặt hơi u uất, có chút dữ tợn vàlạnh lùng. Chủ nhân chiếc xe này không phải ai khác, chính là người lâunay nhận lời Thiên Anh để mắt tới Hạ Chi- Hải Long, đồng thời là chủtịch câu lạc bộ đua xe. Chiếc xe thứ hai có màu xanh da trời- một chiếcPorsche mới coóng, ngồi trong xe là Thiên Anh- anh chàng bác sĩ đa tài.Chiếc xe thứ ba có màu da cam- một chiếc Ferrari được đặt tên là PrinceSun. Nó còn có một tên khác là Hoàng Tử Chói Chang vì màu sắc quá nổibật luôn khiến người ta phải nóng rực mắt lên vì vẻ hấp dẫn của nó. Ngồi trong chiếc xe thứ ba này là Huy Khánh- một anh chàng đào hoa và lãngtử, đồng thời cũng là một nha sĩ trẻ ở Hà Nội. Ba chiếc xe xếp theo thứtự đường đua 1, 2, 3, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc đua thử.

Phía sau họ là vài chiếc mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu của Suzuki- một tập đoàn sản xuất xe phân khối lớncó thương hiệu trên toàn thế giới. Mấy cậu thanh niên đang ngồi vắt vẻotrên xe vẻ ung dung nhàn hạ, có lẽ họ chỉ tới đây để xem cuộc đua của ba chiếc siêu xe trước mặt mà thôi.

Hải Long đang chỉnh lại dây an toàn thìđột nhiên điện thoại rung lên. Khẽ cau mày một cái không vừa lòng, nhưng rốt cuộc anh cũng cầm máy lên nghe:

-Đại ca, cô gái ấy bị bắt cóc rồi.

-Cái gì?- Hải Long lạnh lùng buông mộtcâu hỏi khiến cho người ở đầu giây bên kia vừa nghe mà tóc gáy đã dựngđứng.- Bao giờ? Là ai?

-Mới vừa rồi. Hiện tại bọn em đang bámsát chúng ở trên đường, phải làm gì đây đại ca? Có theo chúng tới tậnsào huyệt không hay cứu người luôn?- Người đầu dây bên kia trả lời,trong điện thoại còn nghe rõ cả tiếng xe máy và tiếng gió vù vù.

-Bắt cóc bằng ô tô à?

-Dạ đúng.

-Bọn nó có mấy người?

-Cả lái xe là bốn.

-Tụi mày có mấy người ở đó rồi?

-Ba. Em, thằng Tiến, thằng Mạnh.

-Đều đi xe riêng phải không?

-Dạ phải.

-Hai thằng áp phía sau, một thằng chặn đầu, ép nó đi vào đường đua đi. Chừng bao lâu sẽ tới được khúc cua số 9?

-Khúc cua số 9? Nếu vừa đi vừa ép xe chắc chỉ tầm 15 phút.

-Được, vậy 15 phút dồn chúng vào đườngđua từ đường cắt ngang duy nhất ở khúc cua đó. Hiểu ý tao chứ?- Long vẫn giữ thái độ lạnh lùng đều đều.

-Hiểu rồi đại ca.

Cúp máy, Long quay sang nhìn Thiên Anh,lúc này cũng đang tò mò nhìn mình vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Anh vẫy tay để mấy người đi mô tô tới gần rồi mới nói tiếp:

-Cô bé của anh bị bắt cóc rồi. 15 phútnữa chúng sẽ tới khúc cua số 9. Tụi mày đi trước, tới con đường nhỏ cắtvào khúc cua đó để hỗ trợ bọn thằng Tiến, đảm bảo không được để chochúng nó thoát.

-Dạ rõ, đại ca.- Mấy anh chàng đi mô tôvừa nghe Long nói thì lập tức đáp ứng và chạy ra xe, nổ máy, chốc lát đã đi khuất khỏi tầm mắt.

-Cậu nói Hạ Chi bị bắt cóc?- Thiên Anhgiờ mới có cơ hội để hỏi, mặt anh khẩn trương hẳn lên so với vẻ mặt bình thản gần như vô tâm của Long.

Huy Khánh thì không hỏi nhiều vì anh cũng đã nghe qua về việc Long đồng ý giúp Thiên Anh bảo vệ một cô gái bị mất trí nhớ.

-Phải rồi, ta sẽ chặn và tóm gọn chúng ở khúc cua số 9.

-Khúc cua số 9?- Thiên Anh cau mày rồi như hình dung ra được địa thế ở đó, anh gật đầu- Được, vậy đi tới đó mau.

Nói rồi, không đợi Long và Huy Khánh nói gì, anh nổ máy và cho xe chạy vút về phía trước.

-Thế nào, đi chứ?- Khánh hất đầu thách thức, anh dường như đang nghĩ đến việc đua hơn là giải cứu cô gái lạ kia.

-Được, chấp mày 10s.- Long nhếch miệng cười.

-Là mày nói đó.- Huy Khánh cười vang sau đó Prince Sun cũng chạy thẳng tới.

Nhìn chiếc xe của Huy Khánh vừa vọt đi, Long mở máy xe, khóe miệng vẫn hiện một nét cười tàn nhẫn:

-Muốn chơi? Vậy để tao đùa với tụi mày đến chết.

## 25. Chương 25 : Cuộc Chơi

Vô vàn hình ảnh rời rạc và mờ ảo hiện ra trong đầu Hạ Chi, giống như một cuốn phim nhanh được tua ở tốc độ nhanh nhất. Toàn những hình ảnh khó hiểu, khó định hình chợt xuất hiện rồivụt biến mất khi cô bị lôi vào trong không gian chật hẹp và đầy mùi mồhôi đàn ông trong chiếc xe. Bọn chúng trói cả tay và chân cô lại, dùngbăn keo dán chặt miệng. Cô bị ngồi kẹp cứng giữa hai gã đàn ông mà côchưa một lần nhìn thấy mặt.

Trong phút choáng váng ban đầu, có lúccô như nhớ được gì đó, nhưng lại không tài nào định hình được rõ ràng.Những thứ đang xuất hiện trong đầu cứ mơ mơ thực thực, dường như đã từng có một tình cảnh rất giống thế này đã xảy ra với cô trước đây.

Chỉ là cô không thể nào nhớ ra được đó là chuyện gì!

Thấy Hạ Chi vẫn không thôi giãy giụa, gã đàn ông ngồi bên cạnh bực bội rút con dao nhíp ra, kề lên cổ cô gằn giọng:

-Mày không ngồi im tao sẽ cắt cổ mày ngay lập tức.

Cảm giác lạnh ngắt từ con dao nhỏ trênda thịt truyền đến khiến Chi rùng mình một cái rồi cô cũng không dámphản ứng mạnh nữa. Vừa ngồi im, vừa lén đưa mắt nhìn bốn gã đàn ông trên xe. Mặc dù không thấy gương mặt nào quen thuộc nhưng cô cũng thầm đoán, có thể những tên này chính là bọn đã bắt cóc cô và Thanh Lâm, và lầntrước có lẽ cô đã từng thoát ra từ tay chúng. Không ngờ đúng như ThiênAnh dự đoán, chúng vẫn quanh quẩn trên đảo này để tìm cô.

Thấy Hạ Chi ngồi im nên chúng cũng đểcho cô ngồi thoải mái hơn một chút, nhưng con dao nhỏ vẫn kề trên cổ cô. Có thể chúng sẽ thực sự ra tay nếu cô có ý định phản kháng.

-Tao đã bảo rồi, chuẩn bị thuốc mê đithì không chuẩn bị. Lỡ xảy ra chuyện gì về không bị ông chủ thịt mới lạđó.- Tên ngồi cạnh ghế lái xe cằn nhằn.

-Mày nghĩ lúc nào cũng có cơ hội tốt thế này sao? Ông chủ ra lệnh phải lập tức đưa nó về, đợi chuẩn bị xong cókhi chẳng còn cơ hội nào.- Tên đang cầm dao đáp lại.

-Đừng có cãi nhau nữa.- Gã đàn ông đanglái xe nói chen vào- Lo mà giữ nó cho tốt, cẩn thận không bị nó đạp bayra ngoài cửa đó, còn chưa no đòn với nó à?

Gã nói xong thì hai gã còn lại đều cười, chỉ có vẻ mặt của gã cầm dao là hết trắng lại đỏ, hình như gã bị xấu hổ vì những câu trêu chọc của đồng bọn. Gã không thể quên được trước đâymình đã bị con nhỏ này cho ăn quả đắng như thế nào, thế nên vừa thấy HạChi giãy giụa, gã đã không ngần ngại mà rút dao ra đe dọa.

-Chết tiệt thật…- Đột nhiên gã lái xe gằn giọng khi nhìn vào gương chiếu hậu.

-Chuyện gì vậy?

-Bị bám đuôi rồi.

-Bọn nào?

-Không biết. Ba thằng ranh đi mô tô.

-Cắt đuôi đi.

-Dễ lắm sao?

-Không cắt được đuôi thì mệt lắm đấy. Dẫn về chỗ ông chủ là coi như xong đời.

Trong khi bọn này còn đang bàn tán tìmcách cắt đuôi thì bỗng nhiên một chiếc mô tô ở bên trái tăng tốc rồivượt lên trên. Lúc vượt qua xe, người lái mô tô còn quay vào nhìn ghếsau, nơi Hạ Chi đang bị hai tên khống chế, rồi tiếp tục nhấn ga vọtthẳng lên trước đầu xe. Chiếc Mercedes đang đi nhanh đột ngột phải giảmtốc độ vì nếu không sẽ đụng ngay phải chiếc mô tô phía trước.

-Chết tiệt.

Tên lái xe chửi thề một câu thật khó nghe rồi đập lên vô lăng mấy cái.

-Sao thế?

-Chúng đang ép xe mình.

-Đâm chết nó đi.

-Chưa biết bọn nó là ai, tốt nhất không nên manh động.- Tên lái xe lắc đầu- Gọi cho ông chủ xem phải xử lý sao đi.

-Để chết cả bọn à? Lão đang điên lên chuyện thằng con bị bắt cóc, còn chưa tìm ra kẻ chủ mưu sau lưng.

-Chứ mày giỏi thì lên lái xe thay taođi.- Tên lái xe bực mình càng cáu gắt hơn- Lái xe thế này thì chỉ muốnđập đầu vào vô lăng mà chết thôi.

Chiếc mô tô đằng trước liên tục đánhvõng trước mũi chiếc ô tô khiến cho gã lái xe không biết phải làm gì,chỉ có thể kiềm chế tốc độ để đi sau nó. Mà hai chiếc mô tô phía sau vẫn bám sát chiếc xe với một vẻ ung dung, dường như là đã có chủ định tiếptheo nên họ không hề luống cuống tìm cách giải thoát cho Hạ Chi ngay.

Đột nhiên đang đi, chiếc xe phía trướctăng tốc rồi bỏ xa chiếc ô tô đang khổ sở phía sau, lát sau thì mất hút ở phía trước. Bốn gã trên xe còn đang nghệt ra với nhau chưa hiểu chuyệngì thì ở phía sau đã có thêm 3 chiếc mô tô nữa bám sát. Mấy người đi môtô này đều là do Hải Long cho tới hỗ trợ thêm nên sau khi nhập bọn vớihai người đi mô tô ban đầu, cả năm chiếc xe vẫn ung dung bám sát chiếcMercedes. Thậm chí họ còn giơ tay lên ra hiệu cho nhau những kí hiệu gìđó mà chỉ bọn họ hiểu được, nhưng dường như họ đang nói chuyện với nhau, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.

Chiếc ô tô thấy phía trước không cònchướng ngại vật thì vội tăng tốc, muốn cắt đuôi ngay những kẻ đằng sau.Nhưng tốc độ của ô tô tại những cung đường núi này làm sao có thể thắngđược với mô tô, nên dù có tăng tốc bao nhiêu chúng cũng không thể thoátkhỏi sự bám đuôi của những chiếc xe phân khối lớn phía sau. Tất nhiêntên lái xe cũng không phải dân đua như Hải Long hay Thiên Anh nên cuốicùng cũng không dám đi quá nhanh nữa. Không thiếu những vực núi ngay bên cạnh sẵn sàng nuốt chửng cả bọn nếu hắn không kiểm soát được tốc độ của mình.

Trong khi bốn tên trên ô tô còn đang mải cãi cọ và đoán già đoán non về ý định của những kẻ đi mô tô này thì đột nhiên phía trước xuất hiện một ngã ba. Con đường bên trái, vẫn men theo những vực núi chính là con đường nhựa giao với trục giao thông chínhcủa đảo. Còn con đường ở bên phải thì nhỏ hơn, gạch đá gồ ghề, con đường này đi xuyên qua rừng, cũng không phải là đường giao thông chính nênrất ít người qua lại, càng không được đầu tư.

Mà lúc này, ở trên con đường nhựa bêntay trái có khoảng tám chiếc xe mô tô đang dựng la liệt, gần như thànhmột hàng rào chắn để không cho bất kỳ phương tiện nào qua. Ngồi trên xelà những thanh niên mặc áo phông màu đen, trước ngực có thêu một chữ Vmàu vàng nhìn khá nổi bật. Có người khoanh tay hút thuốc, có người cườinói với nhau, có người thì nhìn chằm chặp vào chiếc ô tô đang đi tới vàchỉ trỏ, nói gì đó với người bên cạnh với một vẻ thích thú.

Mục đích của những người đi mô tô này rất rõ ràng, muốn chiếc ô tô đi lên con đường mòn nhỏ ở bên tay phải.

-Làm sao đây mày? Dừng lại đánh nhau một trận không?- Gã lái xe hỏi đồng bọn, hình như gã rất không nguyện ý đilên con đường mòn gồ ghề kia.

-Mày muốn bị bọn nó lấy thịt đè người sao? Nó dám dừng ở đây thách thức mình tức là nó chắc ăn rồi. Đi vào con đường kia đi.

-Mày biết đường đó dẫn tới đâu không?-Gã lái xe hỏi lại, dù sao trong bốn người thì chỉ có gã là dân bản địa ở đây, chỉ có gã mới biết hết mọi đường ngang ngõ tắt trên đảo mà thôi.Dĩ nhiên gã cũng nhận ra con đường này dẫn tới đâu.

-Tới đâu mặc kệ. Còn hơn là làm khôngđược việc, có khi còn mất mạng oan, mà không mất mạng oan thì cũng bịđánh hừa sống thiếu chết rồi bị tống vào tù.- Tên ngồi kế bên gạt đi.

Gã lái xe thở dài, cũng không còn thờigian để hắn băn khoăn nữa vì chiếc xe đã tới đầu ngã ba, hắn chỉ có thểbẻ lái cho chiếc xe chuyển sang con đường gồ ghề mà thôi.

Quả nhiên những tên đi mô tô không phảimuốn buông tha, cả hội lập tức nổ máy và cho xe theo sau. Nếu người nàonhìn tới thì thậm chí có thể hiểu lầm rằng đây là một đoàn xe hộ tốngnào đó, nhìn vô cùng rầm rộ và khí thế.

## 26. Chương 26

Chương 26

Nhưng chỉ có những kẻ ngồi trên xe ô tô, ngoại trừ Hạ Chi lúc này mới thấm đủ cái khổ khi được “hộ tống” thếnày. Con đường này quá xấu, vừa xóc lại vừa nhiều ổ trâu, ổ gà nên ngồitrên chiếc xe cứ có cảm giác chao đảo vô cùng khó chịu. Cũng vì thế màxe càng không thể đi nhanh.

Cuộc bám đuổi cứ giằng co như vậy tớihơn 10 phút sau. Không thấy đám người mô tô đằng sau có ý hành động màchỉ bám theo, đi nhanh thì cũng đi nhanh, đi chậm thì giảm tốc độ, ngoài ra không có động thái gì khác nên mấy tên ngồi trên ô tô càng thêmhoang mang. Bọn chúng đều đoán có lẽ những tên đi mô tô này muốn theomình về tận nơi để tìm ra kẻ đứng sau, vì thế thần kinh càng lúc càngcăng thẳng.

Bị kẻ thù đuổi theo phía sau nhưng lạikhông nhận được sự uy hiếp nào khiến cho những tên này càng lo lắngkhông thôi. Lo lắng bởi không biết ý định của những tên kia chính xác là gì? Lo lắng bởi không biết đến khi nào những tên đó mới ra tay? Và lolắng không biết có phải đang bị chúng trêu đùa hay không?

Người căng thẳng nhất lúc này chính làgã lái xe, bởi bản thân hắn là người cầm lái, lại biết con đường phíatrước dẫn tới đâu. Hắn có cảm giác mình cứ như con chuột, còn những kẻphía sau là mèo, hơn nữa con mèo này lại thích vờn mồi cho tới khi mệtlử mới ăn thịt.

Đi thêm một quãng nữa thì phía trước đãxuất hiện một không gian thoáng đãng thay thế cho rừng cây hai bên conđường vừa đi. Nếu ai đó đi bộ thì từ khoảng cách này đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào vách đá cách đó không xa. Quả nhiên đi thêm chút nữa, bầu trời trong và cao, mặt biển xanh và xa tít đã hiện ra trong tầmmắt.

Một ngã ba nữa hiện ra và một cung đường đẹp như mơ xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ là chiếc xe vừa trờ tới ngã ba, vừa rẽ trái chạy tiếp thì ở phía trước, cách không xa có hai chiếc xeđang đậu song song chắn ngang đường. Một chiếc xe màu da cam chói lọi,còn một chiếc màu xanh, rất hợp với màu biển và nền trời của buổi chiềuhôm nay. Đứng dựa vào chiếc xe màu cam là một anh chàng cao to và rấtđẹp trai nhưng lại đậm chất thư sinh. Anh đang lơ đễnh hút thuốc và nhìn ra biển, có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện hiện tại, người này hiểnnhiên là chủ nhân của Prince Sun, Huy Khánh.

Mà đứng cạnh anh chính là Thiên Anh, lúc này không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Là một người sống gần gũi và có trái tim ấm áp nên anh không thể tỏ ra lạnh lùng và vô tâm như Khánh hayLong được. Anh đang rất lo cho Hạ Chi, không biết cô lúc này ra sao rồi.

Thấy phía trước đã bị chắn đường, mà những chiếc xe mô tô phân khối lớn cũng đã dừng lại.

Đang định lùi xe để quay lại ngả đườngcuối cùng thì có tiếng xe từ phía cuối ngả đường vọng tới. Một chiếc xemàu trắng xuất hiện và trong nháy mắt đã đi tới, với một tốc độ vô cùngkinh khủng. Bốn tên ngồi trên xe còn chưa kịp run lên vì tưởng chiếc xeấy sẽ đâm ngang vào mình thì chiếc xe đã đột ngột hãm tốc độ và xoayngang ra, dừng ngay khi còn cách chiếc Mercedes màu đen chưa đầy chụcmét. Lúc này bốn tên trên xe mới định hình được tình hình và không hiểutại sao tự nhiên lại run lên trước cái cách lái xe ngông cuồng và cóphần táo bạo của người mới tới.

Người trong xe lập tức mở cửa bước ra.Đó là một thanh niên mặc áo phông xám, tóc cắt ngắn, mặc dù nhìn khôngquá chải chuốt như đám công tử ăn chơi hay dáng vẻ dữ tợn như đám đànanh giang hồ nhưng bọn họ có thể cảm nhận được từ anh có một khí thế vôcùng bức bách mà không phải bất cứ ai cũng có thể đối mặt trực tiếpđược. Hải Long chỉ lạnh lùng nhìn chiếc xe, cũng không nói gì hay làmgì.

Bốn tên ngồi trong xe lo lắng đưa mắtnhìn nhau như thăm dò ý kiến. Gã đàn ông ngồi cạnh tên cầm lái có lẽ làkẻ già nhất và cũng lọc lõi nhất trong cả bọn nên nhanh chóng đưa ra chủ định.

Hắn giục đồng bọn cởi trói chân cho HạChi rồi kéo cô ra khỏi xe. Ba tên còn lại thì ngồi nguyên bên trong, chỉ cần có thể đi là sẽ nổ máy đi ngay. Tên vừa ra khỏi xe cầm con dao, dívào cổ Hạ Chi và hướng về phía Hải Long, hắn đoán đây mới là người cókhả năng quyết định toàn bộ mọi chuyện ở đây.

-Để bọn tao đi, nếu không thì tao để con nhỏ này chết cùng.

-Tùy mày, mục đích cuối cùng của tao không cần ra tay mà vẫn có thể đạt được thì tốt rồi.- Long nhún vai.

-Mày là ai? Mày muốn gì?- Gã giật mình hỏi lại.

-Tao là ai chắc nói tên ra sợ mày giậtmình đánh rơi cả dao mất.- Hải Long chợt cười- Còn mục đích của tao, đơn giản lắm, một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, tao chỉ muốn đùa với tụimày một chút. Nếu làm tụi mày tức quá mà chết đi thì càng tốt.

-Khốn kiếp, mày không tin là tao dám cắt cổ nó ư?- Gã gầm lên vì tức giận, con dao càng dí sát thêm một chút.

Thiên Anh ở phía sau đã biến sắc hẳn, vội đưa mắt cho Long ra hiệu.

Nhưng Long vẫn cười, điều này khiến chobàn tay cầm dao của gã đàn ông đang khống chế Hạ Chi cũng run lên. Batên trong xe cũng nghe không bỏ sót một chút nào những câu đối thoại đó. Nếu như phải đối diện với một đám giang hồ mang đao kiếm trên tay chắccũng không làm bọn họ sợ bằng tiếng cười của Hải Long lúc này.

-Ha ha, anh Thiên Anh…- Long ngửa mặt cười và đột nhiên chuyển chủ đề.

-Gì vậy?- Thiên Anh cau mày đáp lại,trên mặt hiện rõ sự lo lắng cho an toàn của Hạ Chi, đồng thời cảm thấycó chút khó hiểu về thái độ thờ ơ của Long.- Không phải lúc đùa đâuLong.

-Anh nói xem con dao đó đã đặt ở đúng vị trí động mạch ở cổ chưa?

Thiên Anh giật mình trước câu hỏi của đó, nhưng khi đưa mắt sang Khánh, thấy Khánh vẫn thản nhiên thì anh lại nhìn tới Long.

Thấy Long có vẻ như không đùa, Thiên Anh lại nhìn tới chỗ Hạ Chi đang bị gã đàn ông khống chế, đôi mày anh hơichau lại. Sau đó, trong ánh nhìn hoang mang của gã đàn ông vì không biết Hải Long đang tính giở trò gì, Thiên Anh đáp:

-Còn cách đó vài phân.

-Vậy mà đi bày đặt chơi dao sao.

Nghe Long hừ giọng, con dao trong tay gã đàn ông vô tình rời khỏi cổ Hạ Chi một chút, và trong khi gã còn đangsửng sốt trước cách nói chuyện của Long thì cô đã tung ngay một cú đá ởcự ly gần vào bụng dưới của gã.

Trong cái nhún vai đầy khinh bỉ của HảiLong, gã đàn ông rú lên một tiếng kinh hoàng, tiếng hét dường như có thể chọc thủng cả màng nhĩ của người đứng gần hắn. Một tiếng hét vừa có sựđau đớn, vừa có nỗi bi phẫn, vừa có sự sợ hãi, cú đá làm hắn cảm thấynhư chết đi nửa con người. Tiếng hét của hắn dần dần tắt lịm trong đauđớn, con dao nhíp trên tay cũng theo đó rơi cạch xuống bên cạnh.

Thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông,Hạ Chi nhanh chóng lùi ra xa chiếc xe rồi quay người chạy một mạch vềphía Thiên Anh và Huy Khánh đang đứng. Đón lấy cô, Thiên Anh mừng rỡ,vội vàng tháo miếng dán miệng ra cho cô và cởi dây trói tay, cũng khôngquá quan tâm sự việc sau đó thế nào, anh đẩy Hạ Chi ngồi vào trong xetrước, dặn dò cô không được ra khỏi xe cho tới khi anh trở lại.

Mặc dù bị trói và bị mất đi không ít sức lực do chống cự lại khi ở trên xe, nhưng Hạ Chi vẫn cố gắng tung ra một cước để tự cứu lấy mình, cô cũng không muốn làm gánh nặng cho ThiênAnh. Chứng kiến một cước kinh khủng như thế, ba tên còn lại vội vàng rakhỏi xe, cũng không để ý đến kẻ đồng bọn đang sống dở chết dở, tay giữkhư khư vào hạ thể đó, cả ba liều mình hướng về phía Hải Long. Dường như cả ba đều thống nhất rằng, chỉ có tấn công kẻ đứng đơn độc nhất mới cóhy vọng thoát thân vào trong rừng. Bọn gã đều không tin ở trong rừngnhững tên công tử chỉ biết ăn và chơi xe này lại có khả năng di chuyểnnhanh hơn những kẻ lao động chân tay như mình. Cho dù là trùm giang hồ ở xứ này thì trong hoàn cảnh ba chọi một cũng chỉ có một kết cục mà thôi.

Chỉ là, người bọn chúng là là Hải Long.

Khi ba gã đàn ông hướng Hải Long chạy tới thì nghe thấy tiếng của Thiên Anh ở phía sau:

-Long…

Ba kẻ vẫn không chậm bước chân, miệngcười thầm rằng lúc này có muốn cứu viện cho gã thanh niên áo xám caongạo này thì cũng quá muộn rồi. Chỉ cần khống chế được người này thì bọn chúng sẽ có cơ may thoát thân. Nhưng câu sau đó của Thiên Anh:

-… ra tay nhẹ một chút. Tôi không thích nghe anh Trung cằn nhằn nếu cậu ra tay nặng quá đâu.

Ba gã đàn ông nghe vậy chỉ thiếu điều là lăn ra mà chết ngất đi vì đau tim. Nhưng bản thân như tên đã lên dây,không thể buông được nữa, cả ba liếc nhau rồi cắn răng xông thẳng vàoHải Long.

-Được, tôi sẽ dừng lại khi thấy…

Hải Long đáp lại, đồng thời tay siết thành nắm đấm và vung tới mặt tên đứng giữa khiến khắn bật trở lại đằng sau.

-… đánh đã đã tay.

Kết thúc câu nói đó là tiếng “phịch”,rồi “hự”, cuối cùng là tiếng rên đau đớn truyền đến, tên lái xe tiếp cận Hải Long đầu tiên bị đo ván chỉ sau nắm đấm như thép nguội của anh.

Gã đàn ông hứng trọn cứ đấm vào ngực chỉ kịp “hự” một tiếng rồi nằm im, nhưng cũng không vì thế mà hai tên đồngbọn còn lại dừng tay. Tên ở bên tay phải Hải Long chửi một tiếng rồivung tay đánh tới trong khi Hải Long vừa mới ra một đòn với tên tới gãlái xe.

Hải Long vẫn bình tĩnh khi hai gã kiađều đồng loạt xông thẳng vào mình. Đôi mắt anh ánh lên những tia sắclạnh khiến cho gã đàn ông bên tay phải anh vừa nhìn vào đã thấy tóc saugáy dựng đứng cả lên. Hắn có cảm giác không phải hắn đang đối mặt vớimột tay giang hồ nữa, mà là một con thú dữ bị nhốt trong lồng sắt quálâu ngày, hôm nay mới có cơ hội phát tiết hết những ấm ức trong người.

Hải Long hét lên một tiếng trợ lực, sauđó tung người đá một cước trước sau đều vào ngực cả hai gã. Hai tên chỉcó cảm giác như bị một cây gậy sắt nặng mấy chục cân đánh trúng. Lồngngực nhói lên một chút, sau đó thì cả hai đều ngã lăn ra, sức lực trongngười cũng theo cú đánh đó hư thoát hết ra khỏi cơ thể.

Ba gã đàn ông chỉ trong chốc lát đã đềunằm la liệt dưới đất, nhưng so ra vẫn là không thê thảm bằng gã đã bị Hạ Chi cho nếm một cú đá mà sau này khi ở trong tù hắn vẫn không thể quênđược. Đám đàn em của Long lúc này chỉ việc tới nhét tất cả bốn tên vào ô tô và đợi công an tới, vì trước đó Thiên Anh cũng đã gọi cho Trung-người phụ trách chuyên án về Hạ Chi lâu nay tới để áp tải bọn này vềđồn.

## 27. Chương 27 : Ra Đi

-Các chú ra tay nặng quá!- Trung nhìn vào mấy tên vừa bị Hải Long hạ gục chép chép miệng- Hạ Chi không bị sao chứ?

-Ông anh nhìn xem thế này thì có thể làm sao được không?- Hải Long chỉ vào gã bị thương nặng nhất, có lẽ do đauquá nên đã ngất đi, hai tay vẫn không rời hạ thể.

Trung nhíu mày nhìn, nhưng rồi hiểu ravấn đề, anh cũng không biết phải nên cười hay nên khóc. Thiên Anh và Huy Khánh ở phía sau cũng cố nắng nín cười trước tình cảnh này. Sau cùng,Thiên Anh đằng hắng lấy lại vẻ bình thường rồi nói với Trung:

-Cũng muộn rồi, bọn em cũng đang bận. Có gì bọn em đưa Hạ Chi qua chỗ anh sau được không?

-Được, nhưng đừng quá lâu đấy nhé!- Trung gật đầu.

Sau đó anh bắt tay mọi người rồi cùng đồng đội áp tải đám người bắt cóc Hạ Chi ra về.

Sau khi Trung đi rồi, Thiên Anh mới mởcửa xe để Hạ Chi ra ngoài. Vừa rồi chứng kiến việc Hải Long cho đàn emđe dọa đám người bắt cóc mình thế nào, lúc này lại nhìn thấy vẻ thờ ơkhông thèm quan tâm của anh, Hạ Chi cảm thấy sợ hãi. Nếu anh có ý hại cô thì chắc chắn sẽ không cứu cô lần này. Nhưng cái cách anh thể hiện mình lại không khác gì những lời mà Quân đã kể. Rốt cục mọi chuyện là nhưthế nào?

Thấy vẻ mặt của cô, Thiên Anh lại nghĩ cô vẫn còn sợ hãi nên hỏi:

-Em còn sợ lắm sao? Đừng lo, bọn họ đều bị bắt đi rồi. Để anh đưa em về.

Hạ Chi còn chưa kịp đáp thì Long đã cau mày nói:

-Không được, còn cuộc đua của chúng ta. Anh không thể bỏ như thế được.

Thiên Anh còn chưa phản bác thì Long đã quay người vẫy tay, gọi một tên đàn em tới rồi nói:

-Mày đưa cô bé về đi.

Rồi anh lại nhìn sang cô, đôi mắt lạnh vẫn không có hơn một ý tứ quan tâm nào:

-Về tới khách sạn thì đừng chạy lung tung nữa. Đợi cuộc đua ngày mai xong tôi sẽ dẹp hết bọn này, lúc đó hãy đi đâu thì đi.

-Vậy được không?- Thiên Anh nhìn cô hỏi ý kiến.

-Anh cứ đi với các anh ấy đi. Em khôngsao đâu mà.- Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng vẻ mặt hoang mang thì vẫnkhông thoát khỏi cái nhìn của Long.

Nhưng rồi Long cũng im lặng, quay ngườiđi về xe của mình. Anh chàng có nhiệm vụ đưa cô về khách sạn thì dẫn côra xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nổ máy và chở Hạ Chi về thẳng kháchsạn. Nhưng anh chàng còn lịch sự và cẩn thận tới mức muốn đưa cô lên tận phòng. Vừa đứng đợi thang máy cô vừa quay lại cười gượng:

-Anh không cần đưa em lên tận phòng đâu.

-Không được.- Anh chàng cao to giãy nảylên- Anh Long đã giao phó chị cho em thì em phải đưa chị về tận phòng em mới yên tâm quay lại báo cáo được.

Không nghĩ ra được lý do nào để phản đối cả nên Hạ Chi cũng mặc kệ cho anh chàng muốn làm gì thì làm.

Nhưng cửa thang máy vừa mở ra thì mộttiếng kêu vừa kinh ngạc lại có cả sự vui vẻ vang lên. Hương bước ra,nhìn cô rồi lại nhìn anh chàng phía sau, sau đó Hương cười:

-May quá, đang tính gọi cho em. Em rảnh không, đi uống café với chị?

Hương và Hạ Chi khá thân thiết, một phần vì Hương là bạn gái của Thiên Anh, một phần là do tính Hương cũng khácởi mở, hòa đồng chứ không chảnh như những cô nàng con nhà giàu khác nên hai chị em rất quấn quýt. Sau chuyện không may của con voọc Nữ Hoàng,Hương và cô cũng thường xuyên đi lên thăm con voọc con, cái tênPrincess, cái tên này do cô và Hương thống nhất đặt cho.

-Dạ, em cũng đang tính đi uống café đây, chút có hẹn với anh Quân mà. Vậy chị em mình đi luôn.- Cô cười nắm lấykhuỷu tay Hương định kéo đi.

-Nhưng như thế có làm phiền hai người không?- Hương cười bối rối.

-Không đâu chị, bọn em hẹn muộn mà. Mình đi thôi.

Nói rồi cô kéo Hương đi thẳng. Chỉ nghemột tiếng “Ơ” phía sau, cả hai quay lại thì thấy anh chàng kia vẫn đangngơ ngác đứng đó, có lẽ là không biết phải làm thế nào. Hạ Chi phì cườirồi vẫy tay nói với anh chàng:

-Cứ nói với sếp lớn của anh là em đã về tới tận phòng rồi, sẽ không ra khỏi phòng nữa đâu.

Hai cô gái đi được một quãng xa rồi, anh chàng mới lắc đầu, nhún vai một cái rồi đi ra khỏi khách sạn. Hươngquay lại nhìn rồi hỏi:

-Ai đó?

-Bạn của anh Long.- Hạ Chi nhún vai- Anh ta tiện đường nên em đi nhờ về.

-Bạn? À, mấy anh chàng trong hội đua môtô hả? Mấy đứa cũng dễ thương lắm, phải cái là hơi mải chơi nên học hành chẳng tới đâu cả. Thôi chị em mình đi.

Ngồi trong quán café, Hạ Chi kể lại choHương nghe về sự việc vừa xảy ra. Hương chăm chú nghe với vẻ mặt đầy lolắng, sau đó là vui mừng, rồi cuối cùng khi nghe đến việc tên bị Hạ Chiđá trúng chỗ hiểm đau đến ngất đi thì cô không nhịn được phá lên cười.Sau đó Hương lại hỏi:

-Em đã gọi cho Nguyên chưa? Anh chàng mà biết chắc lo cho em lắm đấy.

-Để nói sau đi chị. Anh ấy mới về, chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, em không muốn làm anh ấy lo lắng.- Chi nhún vai.

-Kiểu gì Thiên Anh chẳng kể, không kểchắc hắn mà biết chuyện sẽ giết bọn chị mất.- Hương cười.- Tối qua còngọi điện cho chị nói cuộc đua kết thúc thì nhớ đưa em về Hà Nội ngay.

Hạ Chi chỉ cười, trong khi Hương tiếp tục nói:

-Từ khi anh chàng Trung kia xuất hiện,hắn mới ý thức được là phải giữ gìn, trân trọng tình yêu như thế nào.Trước giờ toàn có con gái chạy theo hắn chứ làm gì có chuyện hắn phải bi lụy cô nào. Cho đáng đời nhà hắn.

-Thế chị với anh Thiên Anh có kế hoạchgì không? Chị sẽ ra đây sống hẳn hay anh Thiên Anh sẽ về lại Hà Nội ạ?-Hạ Chi chuyển chủ đề.

Nghe cô hỏi vậy, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của Hương chợt tắt. Thấy cô có vẻ bối rối, Hạ Chi vội nói tiếp:

-Anh ấy sẽ chẳng về lại Hà Nội đâu, và chị cũng sắp rời đây rồi.- Hương cười gượng.

-Sao thế ạ. Anh chị đang rất hạnh phúc mà? Chẳng phải mọi khúc mắc đã được gỡ rồi hay sao?

-Không đâu em…- Hương lắc đầu- Chị sắp đi rồi.

-Đi đâu ạ?

-Đức.

-Du học sao?

-Không. Chị qua đó định cư luôn. Nhưngem đừng nói chuyện này cho anh Thiên Anh vội nhé, chị muốn tự mình nóilời xin lỗi với anh ấy. Những ngày tháng này chị ở cạnh anh ấy cũng chỉlà muốn sau này bản thân mình không hối tiếc. Giữa tình yêu và tương lai chị chỉ có thể chọn một thôi.

Ngừng một chút, Hương lại nói thêm:

-Chị không thể ở ngoài này được, còn anh Thiên Anh thì sống ở đây rất tốt. Chị không muốn vì chị mà ảnh hưởngtới cuộc sống, sở thích hay công việc của anh ấy. Rất khó khăn anh ấymới rời khỏi được gia đình để làm công việc mà mình yêu thích.

-Nhưng anh ấy cũng rất yêu chị. Nếu chị rời xa anh ấy, em sợ anh ấy sẽ sụp đổ mất.

-Không sao đâu. Thiên Anh là người đànông rất mạnh mẽ và kiên cường. Nếu không thì anh ấy đã không dũng cảmrời bỏ cuộc sống giàu có, sung sướng để ra ngoài này rồi.

-Vậy khi nào chị đi?

-Ngay sau khi cuộc đua kết thúc.

-Gấp vậy sao ạ?- Hạ Chi kêu lên.

-Ừ, chị đã trì hoãn mấy lần rồi đó em.Đã biết ngay từ đầu mọi chuyện không thành thì cũng nên đi sớm và dứtkhoát một chút. Em không trách chị là kẻ bạc tình bạc nghĩa chứ?

-Đây là chuyện của hai người thôi, em làm sao có tư cách đánh giá chứ. Nhưng nếu chị đi chắc em sẽ buồn lắm đấy.

-Chị sẽ đi lặng lẽ thôi. Chị sợ nếu anh ấy giữ chị lại, chắc chị sẽ không yên lòng mà đi lắm.

Hạ Chi nhìn Hương, cô cảm thấy người con gái trước mắt thật mâu thuẫn. Tình yêu của hai người vốn không có gìngăn cản, cũng không còn gì trắc trở, vậy mà vẫn chọn ra đi để làm đoạnkết tình yêu. Có những người thì chỉ mong tình yêu được yên bình để yênổn sống bên nhau.

Như bản thân cô, cô cũng không biết saukhi nhớ lại tất cả thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình và Nguyên cùngVincent? Những ngày này ở gần Trung, cô được anh chăm sóc, mặc dù anhkhông vồn vã, cũng không ép buộc cô phải chấp nhận anh như một người đãcó đính hôn với mình, nhưng cô biết anh cũng rất quan tâm tới cô.

Nhưng với Nguyên, cô biết đó không phảilà thứ tình cảm bộc phát nhất thời. Không không phải yêu Nguyên chỉ vìbị vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh hấp dẫn. Cô cũng không phải yêu Nguyên chỉ vì bản thân lúc đó đang cần tìm một chỗ dựa vững chắc, một ngườiche chở cho mình. Cô yêu Nguyên càng không phải là cảm xúc nhất thời khi bị mất trí nhớ. Đó là một thứ tình yêu khó lòng lý giải, nó gần như làdo bản năng mách bảo khi lần đầu tiên cô mở mắt ra và nhìn thấy anh,rằng đây là người đàn ông của cô, đây là người được sắp đặt sẵn để dànhcho cô. Anh đã ở bên cô, chăm chút và lo lắng cho cô từng chút một. Nókhông giống với sự quan tâm đại trà mà một người đàn ông đa tình haydành để thu hút phái nữ, nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.

-Vậy còn chuyện em và hai anh chàng kia thì sao? Chị nghĩ cả hai bọn họ đều rất chân tình.

-Nếu khi em nhớ lại và phát hiện ra emthực sự em yêu cả hai người, lại không thể đưa ra lựa chọn của mình, cólẽ em sẽ ra đi để cả hai không ai bị tổn thương. Em tin là thời gian sẽđưa người đàn ông của cuộc đời em tới cho em.- Hạ Chi cười khổ, bản thân cô cũng đã sớm an bài cho kết cục câu chuyện tình yêu của mình nếu cómột ngày cô nhớ lại.

-Đúng là đa tình lắm thì càng thất tình nhiều, sầu muộn càng nhiều hơn.- Hương kết luận một câu.

Sau đó Hương nhận được cuộc gọi củaThiên Anh và rời khỏi quán café, chỉ còn lại Hạ Chi ở đó đợi Trung màthôi. Không lâu sau thì Trung tới, anh đưa cô đi ăn rồi mới tìm một gócquán nhỏ để hai người nói chuyện. Hạ Chi cũng không kể với Trung về việc cô đã suýt bị bắt đi chiều nay, thực sự thì cô không muốn ai tỏ ra quálo lắng cho mình nữa. Ở gần Trung mấy ngày nay, cô cũng không còn cảmgiác anh giống như một con ngựa hoang dã nữa mà thậm chí còn có chútgiống với Nguyên. Hào hoa và rất đa tình. Mặc dù các cô gái ở khách sạnnày thường xuyên đánh mắt đưa tình với anh, nhưng cũng giống Nguyên, anh không bao giờ đánh mắt ngang dọc khi đang đi với cô. Có lẽ anh đối vớicô cũng không khác gì Nguyên cả, mà tính cách của Trung còn dễ chịu hơnNguyên vài phần. Ít ra Trung không ghen tuông quá trớn khi cô ở gầnnhững người đàn ông khác, còn Nguyên có tính sở hữu cao hơn nên anhthường tỏ ra không vui nếu cô ở gần quá lâu cạnh Long hay kể cả ThiênAnh.

Thấy cô cứ ngồi im lặng mãi bên cốc café đã tan hết đá, Trung ngạc nhiên hỏi:

-Hôm nay em lạ quá! Em nói có chuyện gì muốn nói với anh mà?

-À… em chỉ định hỏi xem lúc nào anh quay về trong ấy?

-Chưa biết được. Chừng nào đưa được em theo cùng thì anh sẽ về.- Trung nhún vai cười nửa đùa nửa thật.

-Nếu không?

-Thì anh ở lại đây ăn bám thằng Nguyên và tán tỉnh lại em thôi.

-Em sẽ về lại Hà Nội trong vài ngày nữa. Em cũng gửi hồ sơ qua mạng cho một số công ty và lên lịch phỏng vấn với họ rồi.

-Nhưng ở đây em cũng có việc rồi mà.Hoặc nếu không em có thể vào Đà Lạt, gia đình anh có thể sắp xếp cho emđược. Dù sao em cũng đã được xác định sẽ là dâu trong gia đình anh, tớisống sớm hay muộn một thời gian cũng đâu có sao.

-Không, em muốn ở Hà Nội.

-Tại sao? Em muốn ở gần Nguyên phải không?- Vincent chợt buồn.

-Em muốn ở đó để đợi anh Lâm về. Đó lànhà của bọn em. Nếu có một nơi nào đó anh ấy trở về, thì chỉ có thể làHà Nội.- Cô không thừa nhận lời của Trung, cũng không phủ nhận mà cốgắng nói khác đi.

-Vậy anh sẽ ở lại Hà Nội chăm sóc cho em. Anh mà về tay không chắc bà chị gái anh cũng sẽ xé xác anh ra mất.

-Nhưng anh còn có công việc của mình. Đừng mất thời gian cho em nữa.

-Chăm sóc em chính là công việc của anh. Anh không có lý do để rời xa em lúc này. Anh ở bên em không phải đòihỏi em đáp lại tình cảm của anh, mà là trách nhiệm của một người làchồng tương lai của em.

-Em cũng không biết tại sao lại thế này nữa… Em xin lỗi anh!

-Tình yêu không có tội, và em cũng chẳng có lỗi gì cả. Hơn nữa cũng đừng lo lắng, anh có thể yêu em, và Nguyêncũng vậy, bọn anh là tình địch, nhưng vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Bọnanh sẽ không làm bất kì điều gì tổn hại tới em, mặc dù đàn ông ai cũngcó sự ích kỷ và tư tưởng chiếm hữu. Nhưng anh và nó nhất định sẽ cạnhtranh một cách công bằng.- Trung lắc đầu, nhìn anh lúc này như già đithêm vài tuổi, giống một người đàn ông trung niên đã quá từng trải trong tình yêu hơn.

-Em chỉ nghĩ là anh Nguyên sẽ không vui nếu anh cũng về đó.

-Vậy em có nghĩ em và nó công khai ở bên nhau thì cảm giác của anh sẽ như thế nào không?- Trung nhìn thẳng vàomắt cô khiến Hạ Chi bối rối tới mức cứ cúi gằm mặt xuống đất, mãi khôngngẩng lên.

-Thôi bỏ đi. Nếu em về Hà Nội thì anh sẽ đi về đó cùng em. Em đi làm thì anh cũng đi làm. Anh cũng không phảidạng công tử tối ngày chỉ biết ăn chơi phá phách, đó cũng là lý do mà em đồng ý lấy anh. Nhưng em chẳng nhớ đâu.- Trung thở dài.

-Thôi thôi, nhìn cái mặt em là lại định xin lỗi anh đúng không? Mai anh sẽ đặt vé, hai ngày nữa anh đưa em về Hà Nội, thế nào?

-Vậy cũng được ạ!- Cô đành gật đầu.

-Thế mới ngoan chứ.- Trung nhoẻn miệngcười, để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.- Thôi đừng có ủ rũ như con gà mắc mưa nữa, đứng dậy đi, anh đưa em ra bãi biển đi dạo.

-A…- Lúc này chợt nhớ tới lời của Longnên cô vội nói- Chắc em về phòng ngay đây ạ! Mai lễ khai mạc diễn ra sớm lắm, em nghĩ em sẽ ngủ sớm một chút.

-Ngủ sớm cũng tốt, anh sẽ đưa em về rồiđi kiếm vài ly rượu cho đỡ buồn.- Vincent khẽ nhún vai tự bằng lòng rồiđứng dậy thanh toán và cả hai ra về.

## 28. Chương 28 : Victory

Mặc dù ở tận nơi cao nhất của Paradisenhưng mới sáng sớm Hạ Chi đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc và xe huyên náo ở dưới quảng trường rồi. Từ quảng trường lớn của khách sạn ra tới điểmxuất phát của trường đua chỉ chừng vài trăm mét nên mọi người sẽ làm lễra mắt tại sân khấu lớn mới dựng ở quảng trường, sau đó ra cắt băngkhánh thành ở đường đua, khai cuộc đua xe, cuối cùng mới quay về kháchsạn tổ chức tiệc. Buổi party sẽ diễn ra tới tận 12h đêm với trên haingàn lượt khách mời ở khắp cả nước cũng như các khách mời nước ngoài.Việc này có liên quan tới chiếc xe Windy, con đẻ của tỷ phú siêu xengười Thụy Sĩ, người đã để lại gia tài vô giá này cho cậu con trai út là Max Carter. Sau khi giải nghệ vì bị chấn thương trên đường đua, MaxCarter tới Việt Nam và sau đó kết hôn cùng người mẫu Hương Lan, cũngchính là dì ruột của Hải Long. Hai người coi Hải Long như con trai đẻcủa mình nên trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Max Carter làm di chúcđể lại chiếc xe này cùng bản thiết kế xe vô giá cho anh.

Windy là siêu xe được cả thế giới quantâm. Và chủ nhân của nó cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều ông lớn tronglàng sản xuất xe hơi săn đón anh trong nhiều năm liền chỉ để mua lại cho bằng được bản thiết kế của loại xe này, nhưng Hải Long, vì lòng kínhyêu với Max Carter nên quyết tâm không bán mà muốn tiếp tục thực hiện di nguyện của ông- tự mình mở ra hãng sản xuất loại xe siêu hạng và đẹpnhư thiên thần này.

Câu lạc bộ đua xe Victory có 13 thànhviên với 15 chiếc siêu xe thuộc đủ các dòng xe Audi, Ferrari, Porsche,McLaren, Mercedes,… Chủ tịch của câu lạc bộ, cũng chính là người sánglập ra hội đua xe, chính là Hải Long vốn nổi tiếng trong giới trẻ giàucó của Hà Nội là người sở hữu nhiều chiếc xe đắt giá nhất. Hải Long cũng chính là cậu con trai út của tập đoàn Lotus, một tập đoàn nổi tiếngtrong ngành địa ốc, nhà hàng. Anh chàng này được đánh giá vào hàng mộttrong những đại công tử ăn không ngồi rồi nhất ở Hà Nội, tức là chỉ cóăn, đánh nhau và đua xe mà thôi.

Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anhchính là người có công nhiều nhất trong việc xin vốn và xây dựng trườngđua Ngư Long ở Cát Bà, đồng thời tạo ra một sân chơi cho những người yêu thích bộ môn thể thao tốc độ này.

Phó chủ tịch của hội chính là Thiên Anh. Thiên Anh cũng là người có công lớn trong việc vận động xin xây trườngđua tại Cát Bà này kèm theo đảm bảo câu lạc bộ Victory sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường tự nhiên biển cũng như rừng của Cát Bà. Mọi lợi nhuận thu được từ việc quảng bá hình ảnh hay cho thuê trườngđua đều sẽ phục vụ cho việc bảo vệ môi trường của Cát Bà, cũng như chuẩn bị cho việc xây một resort xanh tại huyện đảo này.

Tất cả những thành viên của câu lạc bộđều có chung một sở thích là xe đua. Trong 13 thành viên của câu lạc bộ, có một thành viên nữ duy nhất, chính là Bạch Tú Linh- em gái của ThiênAnh- một cô nàng vô cùng cá tính và xinh đẹp, cũng là thành viên sẽ vắng mặt trong cuộc đua ngày hôm nay. Một thành viên cũng được đón đợi không kém, đó chính là Huy Khánh- anh chàng bác sĩ đào hoa mà tên tuổi gắnliền với chiếc xe Ferrari mang tên Prince Sun. Trái ngược với người bạnthân của mình là Hải Long, hầu hết các cô đào nổi tiếng đều dính dáng ít nhiều tới anh chàng lắm tài nhiều tật này.

Khi Hạ Chi xuống tới đại sảnh của kháchsạn thì đã đầy những khách đang đứng thành từng nhóm nhỏ, bàn tán, làmquen, chúc tụng nhau. Cô nhìn thấy Thiên Anh, Long, Huy Khánh, Hương vàmột cô nàng lạ mặt đang đứng một chỗ ở trung tâm, máy quay phim, chụphình đang chĩa về phía họ, nhưng không có ai dám tới gần vì mấy người vệ sĩ đứng xung quanh nhìn rất cao to và dữ tợn. Đứng bên cạnh Thiên Anhlà Hương, trong bộ đầm màu đen quý phái. Nhìn vẻ tự nhiên của cô, Hạ Chi không dám tin rằng người hôm qua nói sẽ ra đi và cô gái đang đứng cạnhThiên Anh kia là một.

Đứng khoác lấy cánh tay của Huy Khánh là một cô gái thậm chí còn lộng lẫy hơn. Hạ Chi nhớ hình như cô nàng nàykhá nổi tiếng trong giới người mẫu nên lúc này cô nàng gần như là nổibật nhất trong đại sảnh này. Chiếc vòng đính kim cương sáng lấp lánhtrên cổ, chiếc váy bó sát trễ ngực càng làm cô thêm phần quyến rũ.

Chỉ có Hải Long vẫn đứng một mình, và có vô số những đôi mắt đẹp vẫn không ngừng hướng về phía anh. Hạ Chi cũngkhông lấy làm ngạc nhiên lắm, những ngày qua tuy tiếp xúc không nhiềuvới người đàn ông lạnh lùng này nhưng cô cũng hiểu một phần tính cáchcủa Long.

Nghĩ tới đây, Hạ Chi đi ra bên ngoàiquảng trường vì đằng nào thì chút nữa lễ ra mắt cũng sẽ tiến hành ở bênngoài sân khấu lớn. Bên ngoài cũng đầy người với đủ các loại máy móc.Một màn hình chiếu lớn ở trên sân khấu liên tục chiếu hình ảnh về đườngđua mới, về các thành viên của Victory cũng như quá trình kiến thiết,xây dựng đường đua, các nhà tài trợ chính cũng như giới thiệu về Cát Bànói chung. Những dãy ghế dành cho khách mời cũng đã kê ngay ngắn trênquảng trường. Hoa và ruy băng đỏ treo khắp nơi, giống như sắp khaitrương một mùa lễ hội vậy.

Vừa đi tới đầu lối rẽ vào sân lớn củakhách sạn cô nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi của nhân viên bảo vệ vớimột ai đó. Chi nhìn về phía ấy, chỉ thấy có một chiếc xe mui trần màuhồng đang đậu ở trước cửa lối ra vào và đang bị mấy người bảo vệ ngănlại. Cũng đúng thôi, vì nơi đó chỉ dành để cho đội đua xe đậu xe, ngườingoài không thể tiến vào được, cái này cũng là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua sắp diễn ra. Ngồi trong xe là một cô gái tóc hung hung đỏ, búi cao, đeo kính màu hồng rất thời trang. Cô đang tranh cãi điều gì đó với mấy người bảo vệ.

-Tôi đã nói rồi, tôi cũng ở hội đua xe mà, tại sao lại không cho tôi vào?- Cô gái nhăn nhó giải thích.

-Xin lỗi, chúng tôi không được chỉ thịnào về việc sẽ có thêm xe vào trong bãi này trước khi cuộc đua diễn ra.Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua, mong cô hãy cho chúng tôi xin xác nhận từ người của câu lạc bộ.

Cô gái bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Tôi là Tú Linh, em gái của anh ThiênAnh, tôi mới từ nước ngoài về đêm qua, đi suốt đêm giờ mới tới đây. Cócần tôi cho xem giấy tờ của tôi không?

Hạ Chi nghe tới cái tên Tú Linh mà cũnggiật mình. Không được nhìn thẳng mặt nên cô cũng không biết người này có giống Thiên Anh thật hay không, nhưng cô nghe Thiên Nguyên kể qua rằngcô em gái này của Thiên Anh rất ghê gớm và cũng mê đua xe không khác gìanh trai mình.

Cô bèn tiến tới phía đó, dù sao thìnhững người bảo vệ này cũng không phải không biết cô. Hạ Chi là ngườigần như đã đóng đô ở khách sạn này trong một thời gian dài, trong mắtnhững người bảo vệ này thì cô chắc cũng phải là con cháu của một giađình giàu có nào đó thì mới có khả năng chi trả cho cô ở khách sạn hàngđầu trên đảo như vậy.

-Anh Long và anh Thiên Anh đang ở ngay đại sảnh. Các anh cử một người vào báo cáo được mà.- Hạ Chi tiến tới lên tiếng nhắc.

Nghe cô nhắc vậy, một trong số họ bènchạy vào trong ngay. Tú Linh đang ngồi trên xe cũng quay lại nhìn, thấymột cô gái ăn mặc giản dị, rõ ràng không phải tiểu thư danh gia tới đâylàm khách mời thì càng tỏ ra ngạc nhiên, hỏi:

-Em là ai thế? Em quen anh trai chị không?

-Dạ, em làm ở phòng khám của anh Thiên Anh chị ạ.

-Nghe Nguyên bảo ông Thiên Anh có phòngkhám ở đây, chị không tin lắm. Hóa ra là vẫn không bỏ nghề thật.- TúLinh mở cửa xe bước xuống.- Chị là Tú Linh, anh Thiên Anh có bao giờ kểvề chị không?

-Bác sĩ và anh Nguyên nhắc chị thườngxuyên mà.- Hạ Chi cười với cô gái xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa này.Đứng cạnh cô, Hạ Chi cũng cảm thấy không gian xung quanh như sáng hơnmột chút.

Ra nước ngoài học tập đã lâu và cũng tự lập ở bên đó nên Tú Linh khôngbị nhiễm những thói xấu của đám con gái nhà giàu hay nhìn vào áo quần để đánh giá người khác. Chỉ trò chuyện một chút là hai người đã như quennhau từ rất lâu rồi.

Ngay lúc đó, Thiên Anh và Hương cũng đi ra. Thấy hai người, đầu tiên là Tú Linh reo to lên:

-Chị…

Sau đó cô tiến tới ôm lấy Hương.

-Ôi, lâu lắm mới được gặp chị. Dạo này chị đẹp quá!

Sau đó cô mới quay sang nhìn Thiên Anh tiếp:

-Sao anh thấy em mà lại nhăn nhó như vậy?

-Cô nhìn thấy anh cô mà như nhìn ngườixa lạ vậy làm sao mà tôi không nhăn nhó cho được.- Thiên Anh dí ngón tay vào trán cô em gái.

-Từ từ rồi em xử tội của anh đi.- TúLinh nói rồi quay sang Hạ Chi- Em nghe nói cô bé này làm ở phòng khámcủa anh hả? Bọn em vừa quen nhau đó.

-Ha ha, đây là Chi. Không phải nhân viên của anh đâu, nhưng mà cô cũng nên làm quen đi là vừa. Cô bé này là bạngái của Nguyên đấy.- Thiên Anh cười giải thích.

-A, bạn gái của Nguyên? Chà, vậy là emdâu rồi.- Tú Linh ngạc nhiên một chút vì nhìn mãi cũng không tìm ra nửađiểm hấp dẫn của Hạ Chi với Thiên Nguyên, rồi sau đó mỉm cười với cô, nụ cười càng thêm phần thân thiện.

Hạ Chi chỉ mỉm cười, cũng không có đáp lại nửa lời.

-Thôi cho xe vào đi rồi tới chào anh em. Mọi người tưởng cô không về được, nếu thấy cô về chắc sẽ vui mừng lắm.

Tất nhiên sự có mặt của Thiên Anh ở đâylà hơn hẳn bất kỳ lời xác nhận nào rồi nên Tú Linh cứ thế đưa xe thẳngvào trong, sau đó còn dặn dò người khác chăm sóc cho nó một chút trướckhi vào đua.

-Đêm qua em ngủ được chứ? Chắc là em vẫn sợ lắm?- Thiên Anh quay sang hỏi thăm Hạ Chi, dù sao thì hôm qua anhcũng quá bận rộn nên chưa hỏi thăm được tình hình của cô.

-Em không sao mà anh.- Hạ Chi cười đáp lại rồi lại nhìn sang Hương.

Hương cũng nhìn cô đầy ẩn ý, dường nhưHương đang muốn giấu đi nỗi buồn sau những nụ cười có phần gượng gạo.Chỉ còn ở bên anh một ngày nữa thôi, rồi giờ này của ngày mai, có lẽ côđã đang ở trên bầu trời của một vùng đất xa xôi khác rồi.

10h30 phút sáng, sau lễ ra mắt dài dằngdặc với các bài diễn văn phát biểu của các đại diện chính, cùng với lễnhận hoa chúc mừng từ các cơ quan tổ chức khác nhau thì lễ cắt băngkhánh thành ngoài đường đua mới được tiến hành. Người ta tính được rằngsố hoa chúc mừng mà lễ ra mắt này nhận được bằng tổng sản lượng hoa màĐà Lạt có thể cung cấp trong nửa năm. Và sau lễ ra mắt, riêng Paradiseđã phải thuê một nguồn lực tương đối lớn để vận chuyển cũng như xử lý số hoa này để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Phần được mong đợi nhất của ngày hôm nay chính là cuộc đua đầu tiên của 13 chiếc xe siêu hạng của Victory mà dẫn đầu chính là chiếc Windy danh giá. Sẽ không có một lễ diễu hành để khoe xe mà là một cuộc đua tốc độ thực thụ, và vị trí dẫn đầu sẽ dành chotay đua xuất sắc nhất, chứ không dành cho những chiếc xe đẹp nhất. Haichiếc xe cũng vô cùng nổi tiếng nhưng sẽ không xuất hiện ngày hôm naychính là Silver Wing và 007, đều thuộc sở hữu của chính chủ tịch câu lạc bộ xe Vũ Hải Long.

## 29. Chương 29 Đêm Trắng

Hạ Chi chỉ dự tiệc của lễ ra mắt tớichiều, sau đó cô tranh thủ lên trung tâm thăm Princess và chăm sóc mấygốc lan mới được lai tạo. Khi cô trở lại khách sạn thì bữa tiệc vẫn còntiếp diễn nhưng cô cũng không còn sức nào mà tham gia nữa. Cô cũng không quen hòa nhập với những người xa lạ ở đây. Họ tới với nhau khi thì vìquan hệ làm ăn, khi thì vì con đường thăng tiến, khi thì vì quan hệ xãhội, những con người dù tay bắt mặt mừng nhưng lại nhìn nhau bằng đôimắt vô hồn.

Sau khi tắm xong, cô lại mở máy gọi choQuân một lần nữa. Nếu tới hôm nay cũng không gọi được thì có lẽ Quân đãđi khỏi Cát Bà này rồi. Và những lời anh đã nói với cô, cô cũng sẽ không nghĩ thêm nữa. Không ngờ lần này lại có chuông đổ, và chỉ sau mấy hồithì Quân đã bắt máy.

Một tiếng a lô lạnh lùng vang lên, nhưng Hạ Chi cũng không quá chú tâm, cô hỏi ngay:

-Anh Quân, mấy hôm nay sao anh tắt máy? Anh đang ở đâu vậy, còn ở Cát Bà không?

Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng khó hiểu. Một hồi lâu sau, Quân vẫn lặng im. Cô ngạc nhiên hỏi:

-Anh Quân, anh có nghe em nói đấy chứ?

Lần này thì đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, nhưng giọng nói này lại khiến cho Hạ Chi giật mình sợ hãi tới mứcsuýt rơi cả điện thoại:

-Cô đang tìm nó sao?

Hải Long?

Cái chất giọng Hà Nội ngang tàng và đầycao ngạo này cô chỉ nghe một lần là nhớ mãi. Chính là giọng của HảiLong. Nhưng đáng lẽ giờ này anh vẫn phải đang ở bữa tiệc chứ? Tại saoanh lại cầm máy của Quân? Cô không có số của Long nên không thể đổ tộicho việc mình bấm lộn số được.

Cô phải làm gì đây? Gọi lại để hỏichuyện? Hay đi tìm Thiên Anh để nhờ Thiên Anh nói chuyện giúp, dù saothì quan hệ giữa Thiên Anh và Long rất tốt? Nhưng Hương và Thiên Anh chỉ còn rất ít thời gian để ở bên nhau, cô cô không muốn lúc này phá đámhọ. Những suy nghĩ chồng chéo này làm cho Hạ Chi nghĩ mãi cũng khôngbiết bản thân phải làm gì nữa.

Đang lúc cô còn phân vân chưa biết phảilàm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Ban đầu Chi hơi ngạcnhiên vì giờ này làm gì còn ai tới tìm cô làm gì chứ? Nhưng cô vẫn đứngdậy và ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một anh chàng mặc áo màu đen có thêu chữ V, thấy cô, anh chàng nói ngay:

-Em tới đón chị. Chị chuẩn bị đi thôi.

-Đi đâu?- Cô sửng sốt hỏi.

-Anh Long gọi điện nói chị có việc muốngặp anh ấy nên bảo em tới đưa chị qua chỗ anh ấy thôi. Chị chuẩn bị đi,em đợi ngoài này.

Hạ Chi chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu:

-Anh chờ tôi một lát nhé!

Sau khi đóng cửa lại, Hạ Chi lại đứngchần chừ thêm một lúc. Cô không biết Long muốn làm gì, nhưng có lẽ không phải muốn hại cô, nếu không hôm qua anh đã bỏ mặc cô rồi. Chỉ là cứnghĩ tới đôi mắt lạnh lùng ấy là cô lại sợ. Cô muốn gọi cho Thiên Anhnhưng rồi gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Muốn gọi cho Trung, nhưng rốt cục nghĩrằng không nên kéo anh vào rắc rối của riêng mình.

Cuối cùng, thay một bộ đồ đơn giản, đútđiện thoại vào túi quần, cô mở cửa và đi ra theo anh chàng kia. Khôngbiết mọi chuyện sẽ đi tới đâu, nhưng chí ít cũng phải đối mặt đã.

Anh chàng này đưa Hạ Chi đi hết nửa vòng quanh đảo, cuối cùng dừng ở một ngôi nhà lớn kề biển, xung quanh vôcùng vắng vẻ, le lói ở tít đằng xa mới thấy điện hắt ra từ căn nhà liềnkề. Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, tiếng gió thổi từ ngoài khơi len lỏiqua những hàng phi lao cao vút tạo ra một chuỗi những âm thanh nghe vừadu dương, vừa êm dịu. Sống ở đây cũng một thời gian nên Hạ Chi có thểđịnh hình được nơi mà mình được đưa tới chính là khu biệt thự ven biểnnổi tiếng và đắt giá nhất ở Cát Bà. Đây là một ngôi biệt thự có khuônviên vườn lớn, xung quanh là hàng rào sắt cao, ở phía trước cửa nhà cómột thảm cỏ rộng, trên đặt rất nhiều chậu cảnh đẹp. Điện thắp sáng khắpvườn nhưng cũng không thể xóa đi cảm giác u tối, tịch mịch.

Cánh cổng tự động mở ra cho xe qua, sauđó xe đi thẳng xuống tầng hầm cũng đã mở sẵn. Không ngờ dưới tầng hầmlại có nhiều xe tới vậy, cả xe máy, cả ô tô, chứng tỏ trong căn nhà lúcnày cũng có rất nhiều người. Nhìn cánh cửa tầng hầm sau lưng từ từ khéplại, Hạ Chi đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếmkhắp người. Cô có linh cảm mình sắp phải đối mặt với một chuyện kinhkhủng lắm.

Sau khi dựng xe vào một chỗ gọn gàng,cậu thanh niên mà trên đường đi Hạ Chi đã hỏi qua tên và tuổi này dẫn cô đi theo lối cầu thang bộ từ tầng hầm lên lầu một. Vừa đi lên khỏi cầuthang là tới một phòng khách lớn. Trong căn phòng khách đó lúc này cóbốn người khác đang ngồi đánh bài một cách vui vẻ, một màn hình ti vilớn treo ở góc vẫn đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó mà cô không biết tên. Thấy Minh- tên của cậu thanh niên- dẫn cô lên tới đây, bọn họ quay ra chào rất thân thiện rồi lại quay vào đánh bài tiếp. Thực tìnhthì Hạ Chi cũng thấy những người này không quá đáng ghét như những gìngười ta vẫn nói về họ, chỉ là họ ít khi thể hiện thật bản chất của mình trước mặt người khác mà thôi.

Đã vào đến đây rồi nên Hạ Chi cũng không còn có cảm giác hơi run sợ là bồn chồn như lúc đầu nữa. Lúc này cô rấtvững dạ, giống như có thể đối mặt với cả thế giới vậy.

Hai người đi thẳng lên cầu thang, sau đó Minh dẫn cô đến trước một căn phòng đang khép kín cửa. Đứng ở bênngoài, cô có thể nghe rõ những tiếng huỳnh huỵch như đang đánh nhau ởbên trong. Minh mở cửa, một căn phòng sáng trưng và đầy người hiện ratrước mắt Chi. Bên trong toàn là những người mặc võ phục, và nếu côkhông nhầm thì đó là võ phục của Karatedo, có đủ các màu đai, nhưngnhiều nhất vẫn là đai đen. Trong này không ngờ lại nhiều cao thủ nhưthế.

Hạ Chi đứng mãi ngoài ngưỡng cửa, không biết có nên vào hay không? Thấy cô chần chừ, anh chàng dẫn đường quay lại nói:

-Chị vào đi, anh Long ở trong này.

Cô giật mình, vừa nhớ ra lý do mình tớiđây thì chợt người cao to ở giữa quay ra. Thì ra là Hải Long. Ánh mắtanh ta lúc này còn đáng sợ hơn những lần mà cô từng gặp, giống như đốimặt với anh không phải là những người đồng môn mà chính là kẻ thù. Mặcdù đã từng chứng kiến Long ra tay với ba tên bắt cóc cô ngày hôm quanhưng nhìn thấy cảnh anh đấm đá một cách liều mạng ở đây, cô vẫn cảmthấy giật mình. Tất cả những đòn đánh đều không hề có một phần nươngtay, và nếu những người ở đây không có chút bản lĩnh và con số quá ít,chắc chắn bị thương bởi tay Long chắc chắn là vô cùng kinh khủng.

Thấy cô đi tới với vẻ mặt giống như lâmtrận gặp đại địch thì anh chợt cười, một kiểu cười vừa như chế giễu, lại vừa có chút ý vị.

-Sao? Cô muốn động tay động chân một chút phải không? Hôm qua nhìn cô ra đòn tôi biết cô cũng rất khá…

-Em tới đây không phải để làm bao cát cho anh, anh biết mà.- Hạ Chi hít vào một hơi rồi đáp.

Nhìn vẻ mặt đó, nếu không phải anh ta còn khỏe hơn mình thì cô đã không ngần ngại cho vài cú đấm rồi.

-Là anh cho người đón em tới đây mà.

-À à…- Long vỗ vỗ trán- Xin lỗi tôi đãng trí, hình như cô đang cần gặp ai đó ở đây thì phải?

-Anh Quân ở đây sao? Hai người là bạn?

-Bạn? Tôi không có nhiều bạn…- Long nhún vai- Và chưa từng có người bạn nào tên Quân cả… Cô muốn gặp hắn cũngđược thôi, đợi chút đi.

Hải Long cũng không nói gì nữa mà bỏ mặc cô đứng ở đó, anh đi ra khỏi phòng. Một lát sau, khi trở lại thì anh đã thay bộ võ phục bằng bộ đồ thường mặc. Lúc anh quay lại, một người tiến tới nói:

-Anh Long, nó đã tỉnh rồi.

-Ừm, tỉnh là tốt rồi.

Nói xong anh quay sang nhìn cô và nói tiếp:

-Đi nào, đi gặp vị cứu tinh của cô.

Không hiểu sao Hạ Chi rất ghét cách ănnói ngang ngược đó của Long, nhưng cũng chỉ biết nín nhịn, cô còn khôngngốc tới mức gây chuyện với một anh chàng như thế. Long dẫn cô đi rakhỏi căn nhà lớn, đi vòng ra phía sau, tới một dãy nhà cấp bốn ở gócvườn, đèn điện bên ngoài sáng trưng, có vài bóng người đứng ngay ngoàicửa. Nhưng những người này nhìn không giống những người vừa luyện võcùng Hải Long trong ngôi nhà, họ có vẻ nhiều tuổi hơn, và mặt mũi cũngbặm trợn hung dữ hơn nhiều.

Thấy Long tới cùng một cô gái, bọn họcũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đã quen với việc phải giả câm giả mù nên họ không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa để Hải Long và Hạ Chi đivào. Bên trong gian phòng này khá bừa bộn và độc một mùi ẩm mốc. Đi quagian phòng thứ nhất, Hạ Chi chỉ thấy để những thứ đồ linh tinh, hộp xốpvất ngổn ngang. Ở ngay giữa cửa thông căn phòng này với phòng bên trongcó hai người đàn ông đang ngồi trên ghế đánh tá lả. Thấy Hải Long vào,hai người họ đứng dậy chào. Hải Long không bước vào trong ngay mà dừnglại hỏi:

-Nó thế nào rồi?

-Tỉnh rồi đại ca.

-Anh Năm đâu?

-Đang ngồi ở trong đó đợi anh.

-Ừm, tao hy vọng nó đủ tỉnh táo để nói chuyện với tao. Thằng Năm lần này ra tay dữ quá!

Hải Long nói một câu này khiến cho HạChi rùng mình. Hình như tình hình của Quân còn tệ hơn cô nghĩ. Nhưngngoài việc Quân từng ngăn cản cô tiếp xúc nhiều với Long ra thì cô không nghĩ ra được thêm lý do gì để họ trở thành kẻ thù của nhau. Hoặc trướcđó họ đã từng quen biết và ở hai bờ chiến tuyến rồi cũng không biếtchừng?

Hải Long cũng không nói gì nữa mà trựctiếp đi thẳng vào trong. Căn phòng bên này rộng rãi hơn và cũng sạch sẽhơn. Bên trong có kê một cái bàn gỗ và vài cái ghế cũ. Ngoài ra thìchẳng còn gì nữa. Trên ghế lúc này có ba người đang ngồi, một chai rượumàu đen đã khui nắp cùng mấy cái chén để trên bàn. Rượu trong ba cáichén cũng đã cạn, dường như đang đợi lượt rót tiếp theo.

Ngồi quay lưng ra cửa là một gã đàn ôngcó vẻ không cao lớn lắm, nhưng trên người thì đầy những hình xăm trổ gớm ghiếc. Người ngồi ở bên tay trái của hắn là một tên còn khá trẻ, đầutóc dựng đứng lên, lại nhuộm màu đỏ ánh tím, thoạt nhìn có chút buồncười. Còn người ngồi đối diện với gã đàn ông xăm trổ đầy mình, quay mặtra cửa là một người mà Hạ Chi quen- Quân. Quân vẫn mặc nguyên bộ đồ nhưhôm gặp cô, nhưng bộ đồ này cho tới hôm nay đã ngả sang một màu khác, có chỗ rách toạc cả ra, có chỗ lại lốm đốm những màu nâu đen. Gương mặtQuân sưng vù, hai mắt cũng thâm đen, hõm xuống, dường như bấy lâu nayanh không được ngủ.

Thấy có người đi vào, cả ba người trongcăn phòng đều hướng ra phía cửa. Vẻ mặt Quân khi nhìn thấy Hạ Chi vàLong là kích động nhất. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, anh ta thậm chícòn không dám đứng lên hay nói gì cả. Người đàn ông xăm trổ đầy mìnhđứng dậy, uể oải vươn vai rồi nói với Long:

-Cuối cùng cũng thoát nợ rồi. Chăm nócòn hơn chăm ông nội, chẳng đã tay chút nào. Với lại tôi cũng sợ gây rarắc rối cho anh với mấy tên công an.

-Tôi thì chả sao, chỉ là Thiên Anh… Mà thôi, ngày mai rút quân về Hà Nội đi…

-Không xử lý cả băng của cha con hắn sao?- Năm Đại Bàng ngạc nhiên hỏi lại.

-Các anh là xã hội đen chứ không phải hiệp sĩ. Chuyện của tôi đừng quản.

-Vậy khỏe, ngày mai tôi đưa anh em về Hà Nội.

Năm Đại Bàng nói xong thì khoát tay rahiệu cho tên đàn em tóc đỏ đi ra ngoài cùng mình. Nhưng hắn chưa ra tớicửa thì đã nghe Long hỏi tiếp:

-Vợ và con anh khỏe chứ.

-Cảm ơn, họ đều khỏe.- Năm Đại Bàng quay đầu lại đáp, không hiểu sao khi nói tới vợ con thì vẻ mặt hung dữ củahắn lại thay đổi hoàn toàn, dịu dàng hơn rất nhiều.

Long không nói gì thêm với hắn nữa, anhthản nhiên ngồi xuống ghế mà Năm Đại Bàng vừa ngồi, Hạ Chi cũng ngồi vào ghế bên cạnh, hai mắt thậm chí còn không dám nhìn Quân. Cô cảm thấyhình như chính mình là nguyên nhân gây ra tai họa này cho Quân vậy.

Một khoảng thời gian im lìm ghê người cứ thế trôi qua. Ba người không ai nói gì, cũng không ai tỏ ý sẽ bắt đầutrước. Tới khi gã tóc đỏ quay lại và đặt xuống trước mặt Hải Long một tờ giấy. Long cầm tờ giấy lên khẽ liếc qua rồi nói với Hạ Chi:

-Cô rót rượu đi, cho anh bạn này của côcó thêm chút dũng khí để nói chuyện. Hình như hắn đang hơi run và cóchút không thoải mái khi thấy tôi.

Hạ Chi cảm thấy phật ý vì cái cách ralệnh trịch thượng đó, nhưng cô vẫn làm theo. Ở đây anh ta mới là ngườichủ quản, nếu làm trái ý anh ta, có khi bản thân mình cũng gặp chuyệnxui xẻo. Vừa nhìn đã biết đám người vừa rồi chính là đám xã hội đentrong tay Long mà Quân từng nói đến hôm trước. Đã liên quan tới xã hộiđen thì chắc chắn chẳng phải người tử tế gì, dù có nể mặt Thiên Anh tớimấy, nhưng nếu cô làm anh ta không vui thì chắc cũng sẽ phải chịu khôngít thiệt thòi.

-Phạm Mạnh Quân, 26 tuổi. Nguyên quán:Lê Chân, Hải Phòng. Nghề nghiệp: bán cây cảnh.- Trong lúc Hạ Chi rótrượu thì Hải Long chậm rãi đọc to dòng lý lịch của Quân.

-Bố đẻ Phạm Mạnh Tường, 58 tuổi. Nghề nghiệp: buôn bán tự do. Mẹ Nguyễn Thị Tú, đã mất.

Long đọc đến đây thì ngẩng đầ lên nhìn Quân đang ngồi ở đối diện, hỏi:

-Mày có cần tao đọc tiếp không hay mày tự nôn ra những thứ còn lại?

Quân cau mày vẫn không đáp lại. Một bênmá của anh ta sưng húp lên, bầm tím do bị đánh, tóc cũng bê bết khôngbiết là máu khô hay bùn đất bình thường. Nhưng đặc biệt đôi mắt Quân lúc này chỉ toàn là uất hận, căm thù mà thôi.

Rồi đột nhiên Quân quay sang nhìn Chi, gằn giọng hỏi:

-Cô đã bán tôi cho hắn?

-Mày đáng để tao ngã giá sao?- Long cười khinh khỉnh, cũng không buồn nhìn nét mặt lúc trắng lúc xanh của Hạ Chi một lần.

Lặng im vài giây, Long lại hướng Hạ Chi nói:

-Đưa cho tôi cái vòng cổ của cô.

-Anh muốn làm gì?- Hạ Chi giật mình hỏi.

-Cho hắn câu trả lời mà hắn muốn thôi.

Hạ Chi không hiểu lắm ý của Long nhưngvẫn đưa cho anh chiếc vòng đá trên cổ mình. Long cầm lấy rồi tách haimặt đá ra, chỉ thấy bông hoa lan bảy sắc vẫn nằm im lìm bên trong, vôcùng kiêu kì và lộng lẫy, một mùi hương êm dịu theo đó bay ra. Hải Longkhông nói không rằng, nhấc bông hoa ra ngoài sau đó cẩn thận dùng taytách đám cánh của nó ra, dốc ngược nó xuống bàn. Một thứ bé xíu từ bêntrong rơi ra, tiếp sau đó lại rơi ra một cái thẻ nhớ được bọc bởi mộtlớp ni-lông mỏng. Hạ Chi sửng sốt nhìn, hai mắt thiếu điều muốn rơi rakhỏi tròng nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì cô biết bây giờ không phảilúc để hỏi những chuyện đó.

-Thiết bị nghe lén công nghệ cao.- Longcầm cái vật bé xíu, nhìn giống như một cái thẻ nhớ nhưng không phải thẻnhớ giơ lên rồi nhún vai tiếp- Nó bằng cả một gia tài đấy.

-Còn đây chắc là thứ mà ông già mày đang tìm phải không?- Long nhặt tiếp cái thẻ nhớ giơ lên- Bằng chứng tố cáotội danh làm ăn phi pháp của ông già mày, vô cùng đáng giá đấy. Nhưngtao rất thắc mắc, bằng vào một mình Thanh Lâm thì không thể có đượcnhững tư liệu và cảnh quay rõ nét như trong này được. Có kẻ bên trong đã giúp đỡ anh ta thì phải?

Dù không nhớ gì nhưng chỉ cần nghe Longnói vài câu là gần như cô đã đoán ra mọi việc, đoán ra Quân là ai, đoánra Quân tiếp cận cô để làm gì.

-Anh Long, sao anh không nói với em làcó chiếc thẻ nhớ trong đó? Nếu đưa cho bên công an sớm thì có thể đã sớm có tin tức của anh trai em rồi.- Cô bất bình hỏi.

-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?- Long nhướng mày- Tôi chỉ có trách nhiệm phải để mắt tới cô, tránh cho côkhỏi vài cái phiền phức không đáng có. Ngoài ra thì tôi không có nghĩavụ phải báo với cô tất cả những chuyện tôi làm.

-Thì ra vật đó vẫn còn ở đây, nó ở ngayđây.- Bất chợt ở bên kia, Quân thở dài, ánh mắt không còn vẻ căm phẫn mà dường như có một chút gì đó uất hận khó nói.

## 30. Chương 30 : Đáp Án

-Anh thực sự là ai?- Hạ Chi hồ nghi hỏi lại khi nghe Quân nói như thế.

-Cô không nghe hắn nói sao? Tôi chính là kẻ đã khiến anh em cô rơi vào tình cảnh này. Cũng chính tôi là người đã sắp xếp mọi việc, chỉ là tất cả đều không được như ý.

Hạ Chi liếc nhìn Long một cách hoangmang, cũng chưa hiểu tại sao Quân lại nói vậy. Hình như bị mất trí nhớđồng nghĩa với việc cô đã bị mất đi rất nhiều thứ.

-Nếu cô còn mất trí nhớ, chắc chắn lúcnày cô sẽ không bao giờ nghe tôi giải thích, dù chỉ nửa lời. Tôi chỉkhông muốn trong lòng cô tôi mãi là một kẻ đê tiện và xấu xa như trướcđây cô vẫn nghĩ.- Quân nói tiếp.

-Cho tôi biết, anh tôi ở đâu? Anh tôicòn sống không? Anh ấy thế nào rồi?- Hạ Chi vội vã hỏi, đó là thông tinđầu tiên mà cô muốn biết.

-Thanh Lâm chết rồi.

Người lạnh lùng như Hải Long nghe thấymột câu này cũng hơi cau mày lại. Còn Hạ Chi, nếu không phải đang ngồitrên ghế, chắc cô đã ngã ra rồi.

Người thân duy nhất, người quan tâm vàyêu thương cô nhất đã không còn thật sao? Cô muốn gào to lên, muốn laovào cấu xé người đàn ông bên cạnh, người đã đẩy anh em cô vào thảm cảnhnày, nhưng lúc này mọi sức lực đều tan biến, cô chỉ có thể lặng lẽ ngồikhóc tại đây. Nước mắt không ngăn được, cứ thế giàn giụa chảy ra.

-Thanh Lâm và tôi cùng nghĩ ra kế hoạchvạch tội lão. Bản thân tôi cũng rất muốn đi tìm con đường sáng cho mình. Nhưng sai một ly, đi một dặm, không ngờ lão cáo già đó bắt được anh emcô và tìm cách để anh em cô hiểu lầm tôi, rằng tôi chính là con trailão, và tôi đã diễn một vở kịch hoàn hảo để anh em cô vào tròng.

Hạ Chi vẫn khóc, cô nấc nghẹn, một lời cũng không thể nói ra được. Lúc này cô đang quá đỗi đau lòng.

-Lão tìm cách cách ly tôi và anh em cô.Sau đó vì không tìm ra được chiếc thẻ nhớ, lão đã lên kế hoạch thủ tiêuanh ấy. Lão cho đàn em đánh đập anh ấy tàn tệ rồi đưa lên thuyền, mangra biển vứt, muốn anh ấy chết như một tai nạn. Tôi đã tìm suốt một ngàyđêm trên biển nhưng cũng không thấy xác của anh ấy. Khi tôi quay về,định quay lại bất chấp tất cả để cứu cô thì cô đã tự mình chạy trốn, sau đó bị chúng ném xuống vách núi. Tôi cứ tưởng cô đã chết, mãi cho tớikhi người của lão tìm được cô. Tôi lại lên kế hoạch để đưa cô đi trốnkhỏi lão, chỉ không ngờ là hắn…- Quân liếc nhìn Long đang ngồi hút thuốc ở ghế đối diện-… Không ngờ là hắn xuất hiện, và kế hoạch của tôi lạimột lần nữa phá sản. Tôi không muốn cô quanh quẩn ở đây mãi, vì tôi biết lão rất độc ác. Chỉ cần cô xuất hiện trong tầm kiểm soát của lão thìlão vẫn có thể thủ tiêu cô dễ dàng.

-Vậy anh chính là con của người đã hạianh em tôi?- Hạ Chi lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp.- Anhthật ra có quan hệ thế nào với tôi và anh Lâm?

-Thật sự thì tôi không phải bạn trai của cô. Tôi coi cô như em gái mình. Còn anh Thanh Lâm, tôi… tôi yêu anh Thanh Lâm.

Câu nói của Quân là Hạ Chi giật nảy mình, quên cả lau đi nước mắt, cô lắp bắp:

-Anh… anh… anh yêu anh Lâm? Anh không phải là…

Quân khẽ gật đầu:

Tôi là dân gay.

-Vậy anh trai tôi thì sao, anh ấy cũng như anh sao?- Hạ Chi bàng hoàng hỏi tiếp.

-Cô đừng hiểu lầm, anh Thanh Lâm khônggiống như tôi đâu. Anh ấy biết tôi là gay, nhưng không vì thế mà xa lánh tôi. Chính anh ấy là người đã an ủi tôi, giúp đỡ tôi, giúp tôi lấy lạitinh thần trong khi bạn bè xung quanh thì dần xa lánh tôi chỉ vì tôi làgay. Nếu cô rơi vào tình cảnh của tôi, cô mới hiểu hết được cuộc sốngvới chúng tôi hạn hẹp tới chừng nào. Người ta không nhìn chúng tôi nhưnhìn cô hay nhìn Thanh Lâm, mà gọi chúng tôi là những kẻ lập dị, nhữngkẻ khác người.

-Mày biết Lâm Thanh Vũ không?- Long đột ngột hỏi khi nghe Quân nói tới đây.

-Biết… Công tử của tập đoàn ô tô Lâm Vũ…

-Nó còn vài cái tên gọi châm biếm khácnhư “công tử hifi”, “cô bóng”,… thậm chí còn có thằng từng đưa tin “Công tử hifi Lâm Thanh Vũ và mối quan hệ tình cảm mờ ám với dân chơi đìnhđám nhất Hà thành- Vũ Hải Long”. Ha ha, tao nhớ sau đó thằng đăng cáitin đã phải nhập viện mấy tháng và bỏ hẳn nghề. Mặc dù bị soi mói vềgiới tính rất nhiều nhưng nó vẫn sống, vẫn cười, vẫn ăn chơi, vẫn đuaxe,… Nghe một, hai câu chửi mà đã không còn niềm tin sống nữa thì chếthẳn đi cho xong. Cũng nhờ có nó mà tao nhìn vào dân đồng tính của tụimày cũng khác đi…

Trước đó, tao từng có ý định muốn xử tất cả những thằng như tụi mày vì ngứa mắt…

-Mày cũng chỉ là một thằng xã hội đen mà thôi.- Quân ngước mắt nhìn Long.

-Không phải lúc nào cũng toàn những kẻsống trên máu thịt của người khác như cha mày. Bóc lột của người ta nhưnhững con sói đói. Tao chơi theo luật, nếu không phạm phải tao thì taocũng không rảnh mà nghía vào.

-Hừ…

-Nhưng vì sao anh phải lôi anh em tôivào chuyện này. Dù anh có hận thù gì với cha đẻ của mình thì cũng khôngnên lôi anh trai tôi vào chứ?- Hạ Chi ở bên cạnh lại hỏi tiếp.

-Vì tôi muốn lão phải đền tội.- Quân gằn giọng, trong đôi mắt lại càng vằn thêm những tia máu đỏ.

-Nếu tao không nhầm thì hắn rất nuôngchiều mày. Mày muốn mở cửa hàng bán cây kiểng, hắn sẵn sàng mua cho màymột căn nhà ở Hà Nội, ngay giữa phố cây cảnh để mày được sống với sởthích của mình… Tao cũng biết là tình cảm bố con giữa mày và hắn rấttốt.- Long lại chen ngang, hỏi.

-Mày có hiểu cảm giác của một thằng nhóc 13 tuổi đầu phát hiện người mà bấy lâu nay mình vẫn gọi là bố chính làkẻ đã giết chết mẹ của mình? Hơn nữa thì hắn từng ép chính mẹ mình phảilàm đĩ để leo lên những bậc thang của tiền bạc và quyền lực. Và đứa trẻấy chỉ là một sản phẩm thừa thãi của những lần làm đĩ đó hay không?

-Tao nghĩ là tao hiểu.- Long im lặng trong giây lát rồi gật đầu.

-Mười lăm tuổi, nó lại phát hiện ra giới tính của mình hoàn toàn khác biệt so với những đứa bạn cùng trang lứa.Nó rất sợ hãi, nó cần một người ở bên quan tâm và an ủi nó. Nhưng rồi nó phát hiện ra rằng người đàn ông đó nuôi nó lớn lên, yêu thương nó chỉvì muốn vỗ béo cho một thằng đĩ đực. Xin lỗi cô, Hạ Chi, nhưng sự thựcnó là như vậy. Tôi bị hắn, chính người nuôi lớn mình lên đã coi như mộtnô lệ tình dục từ khi ấy. Tôi phải đối mặt với đủ mọi thứ trò kinh tởmvà bẩn thỉu nhất trong suốt gần mười năm liền.

Trước khi gặp Thanh Lâm và tham giaPhong Lan hội, tôi sống như một bóng ma, không biết tới tương lai hayngày mai. Cho tới khi tôi gặp Thanh Lâm trong một lần anh ấy tới Cát Bàkhám phá. Khi đó tôi đang ở trên một vách núi cao, tôi muốn tự tử. Anhấy xuất hiện và chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh rủ tôi đi tìm một loài hoa bảy màu có tên là Hải Thạch lan.

Cuối cùng, sau nhiều ngày treo mình trên các vách đá, chúng tôi đã tìm thấy một nhánh Hải Thạch lan có hoa. Màcây đó lại có tới hai bông hoa. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã vô cùng sửng sốt. Thanh Lâm chụp lại ảnh của nó, lấy đi hai bông hoa và vẫn để lạicây. Anh nói rằng không muốn mang cả cây về vì đây mới là nơi chốn củanó, anh còn muốn nhìn thấy nó nở hoa thêm nhiều lần nữa. Và anh kể vớitôi rằng, loài lan này là loài đơn tính, nó cũng rất quật cường, mặc dùsống đơn độc nhưng nó chọn những nơi đầu sóng ngọn gió để sinh trưởng.Anh cũng hy vọng tôi mạnh mẽ như nó. Một trong hai bông hoa đó anh épkhô và tặng cho tôi, còn lại anh để cho cô, người em gái quan trọng nhất cuộc đời anh.

Vạch trần tội buôn bán động vật quý hiếm của lão cáo già kia cũng là do Thanh Lâm đề nghị. Đáng lẽ anh chỉ rađây một mình, nhưng sau đó vì cô phải trải qua một cú shock nào đó vềtình cảm nên anh ấy đã đưa cả cô theo. Sau khi Thanh Lâm bị hại, tôi rất muốn tìm ra bằng chứng mà anh ấy để lại, chính là chiếc thẻ nhớ này đểđưa lão cáo già kia vào tù, trả thù cho anh ấy, chỉ là không một ai biết nó ở đâu. Có thể bản thân cô khi chưa mất trí nhớ cũng không biết làchiếc thẻ nhớ được giấu kĩ ở ngay bên cạnh mình.

Sau khi anh ấy mất, tôi rất muốn tìm racô, đưa cô đến một nơi thật xa, để chúng ta cùng làm lại cuộc đời vàquên đi nỗi đau này. Tôi không biết cú shock tình cảm khi trước của côlà gì, nhưng hiện tại dường như cô đã tìm được chỗ dựa cho mình. Chúcmừng cô. Sau hôm nay, chắc lão cáo già đó không thể làm hại gì tới cônữa. Lão sẽ phải đền tội.

-Còn anh, anh sẽ đi đâu, làm gì?

-Cô quên tôi cũng là thành viên củaphong lan hội sao? Tôi sẽ thực hiện tiếp giấc mơ của Thanh Lâm, đi khắpnơi để tìm ra những loài lan quý hiếm nhất.- Quân đáp rồi quay sangLong- Tôi biết anh bắt tôi tới đây chỉ vì nghe được việc tôi đã đả độngtới niềm kiêu ngạo của anh. Xin lỗi, tôi cũng là người ích kỷ, khi đótôi chỉ có một ý nghĩ là muốn thay anh Thanh Lâm bảo vệ cho cô gái quantrọng nhất của anh ấy.

-Còn mày đừng hy vọng tao sẽ xin lỗimày. Nhưng tao sẽ để đàn em hộ tống mày và cái thẻ nhớ này tới chỗ côngan, coi như đền bù cho việc đã quá nặng tay với cái mặt đẹp trai củamày. OK?

-Lời xin lỗi được chấp nhận.- Quân gật đầu cười và giơ tay ra bắt.

Hải Long nhìn người đối diện với mìnhrồi cũng giơ tay ra, trên gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một néttươi cười, dù rất nhanh nhưng nó cũng khiến cho Hạ Chi cảm thấy conngười này càng lúc càng kì lạ.

Sau đó Quân được người của Long đưa đitắm rửa và ăn một trận đã đời trước khi được đưa tới đồn công an. CònLong lại để cho đàn em đưa Chi về, cũng chẳng buồn để mắt tới tâm trạnglúc này của cô. Anh thậm chi còn buông một câu khi đi qua trước mặt côđể quay vào nhà:

-Đàn bà… thì ra ai cũng dại dột và cả tin như ai…

## 31. Chương 31 : Sau Một Đêm Say

Đêm nay là một đêm trắng với nhiều người.

Thiên Anh nghe tiếng bước chân xa dần,rồi sau đó là tiếng khép cửa khẽ khàng, cuối cùng chỉ còn bóng tối yênắng tới đáng sợ, anh chợt trở mình.

Vậy là cuối cùng cô cũng đi, rời bỏ anhnhư anh đã biết từ trước đây rất lâu. Lâu nay cô ở bên anh, chăm lo choanh như một người vợ trẻ thực thụ. Cô cho anh cái giấc mơ mà anh đã khao khát từ lâu. Cô ở bên anh giống nhưa giữa hai người chưa từng có sự xacách. Nhưng anh biết, cô chắc chắn sẽ rời bỏ anh, chạy theo giấc mơ củacô.

Thực ra không phải là Thiên Anh khôngthể cho cô giấc mơ đó. Anh có thể đưa cô tới sinh sống ở bất cứ nơi nàocô muốn, nhưng cái anh không thể, chính là rời bỏ Việt Nam, rời bỏ bốmẹ, gia đình của mình.

Từ lúc rời khỏi Hà Nội, ra đảo và bắtđầu lao động như những người nông dân, anh mới thấy yêu hơn quê hươngcủa mình. Đó là một thứ tình yêu kỳ lạ mà chỉ trong lao động vất vả anhmới có thể tìm ra. Anh thậm chí đã từng làm công việc cào muối thuê, tằn tiện từng đồng một để có đủ tiền thuê nhà, rồi mở ra phòng khám nhưhiện tại. Nếu bảo anh phải rời bỏ những điều đó để tới sinh sống cùng cô ở một vùng đất trong mơ nào đó, có lẽ bản thân anh sẽ khó lòng chấpnhận được.

Nhưng rồi nỗi nhớ cô khiến anh bật khóclên thành tiếng. Chưa khi nào anh thấm thía nỗi cô đơn kinh khủng nhưlúc này. Anh khóc vì đau khi không thể mạnh mẽ níu giữ người con gáimình yêu ở lại. Anh khóc vì biết cô sẽ rời xa mình, mà lại không thể làm gì ngoài việc bất lực nằm nghe cô khóc trước khi rời đi. Giá như anh có thể chìm hẳn vào giấc ngủ thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy đau đớn nhưlúc này.

2h sáng, Long gọi điện cho Thiên Anh.Lúc này anh đã tỉnh táo hơn một chút, vẫn lặng lẽ ngồi đốt hết điếuthuốc này tới điếu thuốc khác bên cửa sổ. Long gọi anh đi uống rượu. Nếu bình thường thì sẽ chẳng bao giờ anh đồng ý, nhưng hôm nay khác. Anhcảm thấy mình cũng cần phải có thêm một chút rượu, và một người bạn cùng say.

Khi anh tới, Long đang ngồi ở một góc,trong tiếng nhạc ầm ĩ của vũ trường, đứng cách anh không xa là vài tênvệ sĩ, có nhiệm vụ không để ai tới gần làm phiền trong lúc anh uống mộtmình. Bình thường nếu Long không mang theo vệ sĩ, có rất nhiều cô gái sẽ tới gần làm quen hoặc ve vãn anh. Ở bất kì nơi nào, Long cũng là mộtchàng trai vô cùng nổi bật và cuốn hút.

-Đi rồi à?- Long cười hỏi khi thấy anh ngồi xuống.

-Ừ, đi rồi. Sao cậu biết?- Thiên Anh cầm lấy cốc Hennessy mà người pha rượu vừa đưa cho rồi gật đầu đáp.

-Gặp cô nàng kéo va li ra khỏi khách sạn bắt taxi mà.- Long cười khẩy- Thôi quên đi, đàn bà toàn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo. Uống đi ông anh.

Long nói rồi ghé cốc rượu lại chạm vào cốc của Thiên Anh, tiếp tục đưa lên miệng uống.

-Cô ấy thậm chí còn không nói một lời từ biệt, ngoài một lá thư.- Thiên Anh thở dài.

-Ha ha, em nói rồi, lòng dạ đàn bà rấtkhó dò mà. Anh thử nói xem, em có để cho chúng nó phải thiếu thốn cái gì không, tình cảm cũng có, tiền bạc cũng có, vậy mà… Ha ha… Kẻ thì có con với người khác, kẻ thì bỏ đi vì ghen tuông với người chết… À không,nghe một con bé nào đó nói thì cô ta bỏ đi theo cái học bổng thiết kếthời trang chết tiệt nào đó của cô ta.

Uống đi anh. Hôm nay em sẽ cho anh bò về phòng. Ngủ một giấc, mai dậy quên hết. Đàn bà không thiếu mà, đúngkhông? Mặc dù em không cần nhưng nếu anh cần thì chắc chắn còn rất nhiều người mà… Ha ha.- Long cười rồi tiếp tục cầm cốc rượu lên.

-Thôi, không nói gì tới họ nữa. Anh em mình uống đã.

-À, nói tới đàn bà em lại phải nói với anh chuyện này. Cái con bé mà anh nhờ em để mắt tới ấy… tên gì nhỉ? Tự nhiên em quên…

-Hạ Chi? Có chuyện gì với cô ấy sao?- Thiên Anh sửng sốt hỏi.

-Tối qua em đã cho cô ta gặp một người, chính là cái gã mà anh đã gặp ấy, tên là Quân, anh nhớ không?

-Quân à? Nhớ, người của phong lan hội. Rồi sao?

-Hắn nói Thanh Lâm mất rồi.

-Sao? Thanh Lâm đã chết sao?- Thiên Anh giật mình kêu lên.

-Đúng rồi, mặc dù không ưa lắm cái tênnhà báo đó nhưng hắn chết em cũng thấy tiếc. Đời đâu phải ai cũng đượcnhư hắn đâu. Hắn là người duy nhất dám chửi to tên em trên mặt báo, màem chẳng làm gì được. Hắn chửi đúng quá mà.- Long nhếch miệng cười.

-Vậy giờ Hạ Chi thế nào rồi?

-Đã yên ổn ở trên phòng rồi. Bỏ qua đi, mai rồi hãy tới hỏi thăm cô ta sau. Uống đi anh.

Thiên Anh và Long uống hết hai chaiHennessy thì Long giục mấy tên vệ sĩ đưa anh và Thiên Anh về. Thiên Anhcũng đã say mờ cả mắt, lâu lắm rồi anh mới được say như thế. Long đượcmấy gã vệ sĩ đưa về phòng, còn Thiên Anh thì nằng nặc đòi tới phòng khám vào giờ này. Lúc thấy anh định lái ô tô đi, một tên vệ sĩ của Long đành phải thở dài và chiều theo ý anh, lái xe chở anh tới phòng khám củamình.

Thấy Thiên Anh đang được một người đànông cao lớn dìu đứng trước cửa, Phượng thốt lên một cách kinh ngạc rồivội mở to cửa để người kia đưa Thiên Anh vào. Anh ta cũng có vẻ ngạcnhiên khi thấy cô ở đây, nhưng rồi nghĩ gì đó, anh ta lại cười cười vànói với cô:

-Chị chăm sóc cho anh ấy nhé, tôi phải về khách sạn đây.- Người vệ sĩ đặt Thiên Anh nằm xuống giường rồi ra về.

Đóng cửa phòng khám lại rồi, Phượng quay lại phòng ngủ, thử lay gọi Thiên Anh, nhưng anh đã quá say nên chẳngnghe thấy gì, hoặc có nghe thì chỉ đáp lại cô bằng những tiếng lảm nhảmkhó hiểu. Phượng không gọi anh nữa mà đi sang phòng vệ sinh rồi mang vềmột cái khăn ướt, chườm lên trán anh. Thấy anh nằm im rồi, cô mới yêntâm một chút, ngồi lặng lẽ bên giường.

Chưa bao giờ cô được ngắm anh gần và kĩnhư vậy. Từ lần đầu tiên gặp anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh khi anhdùng dao cắt miệng bao tải cứu cô ra, cô biết cô không bao giờ có thểquên được người con trai này.

Trong suy nghĩ của Phượng, Thiên Anh vàcô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mặc dù anh có một phòng khám từthiện ở đây, và anh làm việc gần gũi với thiên nhiên, nhưng chưa bao giờ bản thân cô mất đi cảm giác xa lạ đó. Anh ở gần ngay bên cô, nhưng vớicô khoảng cách đó là cả một bầu trời. Anh cười với cô, chỉ bảo tận tìnhcho cô trong công việc, nhưng Phượng biết, anh và cô mãi mãi giống nhưhai đường chân trời song song với nhau. Rất gần mà lại quá xa!

Anh đã cứu cô khỏi bàn tay của tử thần,anh còn giúp đỡ chị em cô tận tình, cho cô một công việc ổn định, chocác em cô không phải từ bỏ giấc mơ tới trường, chỉ cần được ở bên anh,lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc, vậy là cô cùng quá mãn nguyện rồi. Nhưngrồi, nhìn anh rạng ngời hạnh phúc bên một cô gái cao sang, đẹp đẽ khác,lòng cô thấy đau vô cùng. Hơn nữa anh còn chẳng biết tới điều đó, vẫn cứ tự nhiên ôm ấp và bày tỏ tình cảm của mình với cô gái kia, thậm chíngay cả ở trước mặt cô khiến cho Phượng không tài nào chịu nổi. Cô hiểulà mình không nên và không có tư cách gì để ghen như vậy, nhưng bản thân lại không ngăn nổi cái ý nghĩ đó.

Thấy anh vẫn không ngủ yên và cứ lẩm bẩm nói những câu nghe không rõ, cô bèn đặt tay lên ngực anh vỗ về, giốngnhư trước đây cô hay vỗ về dỗ mấy đứa em ngủ.

Đột nhiên, một tay của Thiên Anh chộp lấy bàn tay cô và giữ thật chặt.

-Anh Thiên Anh…- Cô kinh hãi gọi tên anh khi bàn tay còn lại của anh bắt đầu quờ quạng loạn xạ.

Nhưng Thiên Anh dường như đã chìm trongmột cơ mê loạn không tài nào dứt ra được. Anh mở mắt nhìn cô, và rồi anh gọi tên của Hương. Nước mắt anh cũng theo đó lại bắt đầu trào ra.Phượng sững sờ trước tình cảnh đó. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ôngcứng rắn như anh lại có ngày khóc trước mặt mình, khóc một cách bất lựcvà không tự chủ.

Thiên Anh nắm chặt lấy tay cô, một tayđưa lên mặt cô khẽ vuốt ve và lẩm bẩm. Rồi anh vít cổ cô xuống, tham lam hôn lên gương mặt mà trong lúc say này, anh chỉ thấy đó chính là ngườicon gái anh yêu.

Sớm bình minh, mây đen bắt đầu từ phíabiển xa ùn ùn đổ về, báo hiệu một trận mưa dông như muốn cuốn trôi đimọi đau khổ của một đêm nhiều nước mắt.

Một tia chớp rạch ngang trời, kèm theo đó là một tiếng sét đì đùng nổ vang, Thiên Anh giật mình mở mắt ra.

Trời đã sáng.

Thứ đầu tiên mà anh thấy chính là trầnnhà màu rêu, nơi đây là phòng khám- một nơi đã quá quen thuộc với anh.Nhưng sao hôm nay trần nhà có vẻ cao và xa quá! Đầu anh nằng nặng, cổhọng thì khô rát, có lẽ là do hậu quả của việc uống say ngày hôm qua,rồi đến sáng lại đi uống cùng Long nữa. Nhưng sao anh lại ở phòng khám?Ai đã đưa anh về tới đây?

Thiên Anh bồi hồi nhớ lại những chuyệnxảy ra hồi đêm và thở dài. Người đi thì đi rồi, nhưng cảm giác như tráitim bị người ta cắt và mang đi đến phương trời xa một phần làm anh cảmthấy đau và buồn vô hạn.

Anh nhớ tiếp rằng Long đã kể về chuyệnThanh Lâm mất rồi, sau đó còn những gì nữa thì anh không biết. Anh cầnphải tìm Hạ Chi, giờ này cô chắc đang buồn đau lắm. Nguyên lại không có ở đây. Có lẽ anh nên gọi cho Nguyên và kể hết mọi chuyện để Nguyên thuxếp ra đón cô về một chuyến.

Quơ tay tìm điện thoại, Thiên Anh giậtbắn mình khi đụng phải cơ thể đang trần trụi của bản thân. Mặc cho sứclực đã chạy khỏi cơ thể từ đêm qua, Thiên Anh bật dậy, sững cả lại khinhìn ra khung cảnh căn phòng ngủ bé tí của mình.

Anh đang nằm trên nền nhà, trên ngườichỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng, ngoài ra không còn một mảnh vải nào trên người. Quần áo tung tóe, lộn xộn ở khắp nơi. Nhưng khiến Thiên Anh rụng rời cả chân tay chính là ở bên cạnh anh có một thân hình đang nằm coquắp lại, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững trên người để lộ ra làn da bánhmật khỏe mạnh phía dưới. Người đó nằm quay lưng về phía anh, nhưng chỉnhìn thôi anh cũng có thể đoán được là ai.

Thiên Anh ngồi đến ngẩn cả người, thựcsự là anh không thể nhớ ra lúc say mình đã làm gì? Hình như anh đã thấyHương? Hình như anh đã ôm và hôn Phượng vì tưởng rằng đó là Hương? Hìnhnhư anh đã bỏ qua tiếng khóc lóc của cô mà chiếm đoạt cô?

Cả người Thiên Anh như run lên. Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra tệ hại như vậy. Anh đã hại đời một thiếu nữ mà anh chẳng hề có tình cảm gì. Anh sẽ phải nhìn cô gái ấy như thế nào đây?

Thở dài một tiếng, Thiên Anh túm lấyquần áo mặc lại rồi kéo chăn đắp lên người Phượng và ôm cô đặt lêngiường. Lúc đặt cô ngay ngắn rồi, anh còn thấy cả mấy vết máu đã chuyểnsang màu hơi nâu loang lổ trên chăn. Anh nhắm mắt lại, răng cắn cả vàolưỡi. Xếp quần áo của cô gọn lên phía cuối giường, anh khẽ thở dài nhìncô bằng một ánh mắt tràn đầy sự áy náy rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.

Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng mưa gió bên ngoài và thỉnh thoảng là tiếng sấm ì ầm vọng tới.

Mãi một lúc sau, thân hình nằm co rotrên giường mới trở mình quay ra. Một phần vì cả người vẫn còn ê ẩm vàđau vì dữ dội và mạnh bạo của Thiên Anh, một phần vì tiếng thở dài nãonề vừa rồi của Thiên Anh làm cô càng không ngủ được. Cô biết tất cảnhững gì xảy ra đêm qua chỉ do rượu mà ra, Thiên Anh không phải là người đàn ông hay vắt chanh bỏ vỏ, chính vì vậy có thể sau này anh sẽ cảmthấy khó xử khi đối mặt với cô. Nếu anh nói sẽ ở bên cô ngay thì chỉ làgiả tạo, hoặc có chăng chỉ là muốn làm hết trách nhiệm với cô, còn nếuanh coi như không có gì, thì anh lại không phải là bác sĩ Thiên Anh màcô vẫn ngưỡng mộ và thầm yêu nữa.

Nếu vì chuyện này mà anh tránh mặt côthì đó là điều cô không bao giờ muốn. Cô sẽ chẳng biết làm thế nào nếuanh không gặp cô nữa, cô không sợ phải quay về cuộc sống trước kia,nhưng cô sợ nếu một ngày không được trông thấy anh dịu dàng và chu đáotrước những người bệnh của mình.

Thiên Anh mở cửa, gió lớn thốc vào mangtheo một màn nước mưa tưới đẫm lên khuôn mặt anh. Tự nhiên cả người anhlạnh buốt. Lòng mang đầy một nỗi hoang mang, Thiên Anh bước ra sân rồicứ thế lầm lũi đi trong mưa, cũng chẳng biết là mình sẽ đi tới đâu. Anhmuốn nước mưa gột rửa đi hết những cảm giác tội lỗi trong mình, anh muốn nước mưa sẽ làm cho cái đầu đang nóng của anh tỉnh táo lại.

Trận mưa cuối mùa vẫn không ngừng trútxuống, giống như cả biển nước đang ập xuống hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹpnày. Tiếng sấm đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây đen, có lẽ sẽ cómột ngày mưa không hết nước.

## 32. Chương 32 : Hồi Phục

Lần này thì Thiên Anh cảm thấy mình kiệt sức hoàn toàn thật, đến hai mắt cũng không mở ra nổi. Nhưng anh nghethấy có tiếng người nói chuyện, là giọng của em gái anh, và một ai đó.Anh cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng hai mí mắt chỉ muốn sụp xuống ngay.

Anh khẽ cựa mình nhưng cả người cứ cứngđơ. Lần thứ hai, Thiên Anh cố gắng hé mắt ra nhìn. Sau một lúc, anh nhận ra gương mặt quen thuộc đang ngồi nhìn mình đến thẫn thờ kia là củaPhượng. Sau đó Thiên Anh nhìn thấy thêm hai người nữa đi tới. Một ngườilà em gái anh- Tú Linh, còn gương mặt còn lại cũng rất quen, một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa của huyện mà thỉnh thoảng anh vẫn thường đi nhậucùng.

-Cậu ấy tỉnh dậy là tốt rồi.- Bác sĩnhìn anh rồi nói với Tú Linh- Cứ cho cậu ấy nằm ở đây để theo dõi thêm,nếu không có gì thay đổi thì chiều nay có thể xuất viện được.

Tú Linh gật đầu cám ơn rồi tiễn bác sĩ ra cửa. Khi quay lại, cô nói với Phượng:

-Được rồi, em cứ về đi. Ở đây có chị lo rồi. Cảm ơn em nhiều.

Phượng ngập ngừng định nói gì đó, dường như cô cũng không muốn rời khỏi đây, nhưng rồi cô gật đầu đứng dậy

-Vậy em về đây ạ! Nếu có việc gì thì chị cứu gọi điện cho em, em sẽ tới ngay.

-Ừm.- Tú Linh gật đầu, cũng không chú ý nhiều tới cô bé này nữa.

Khi Phượng đi rồi, anh mới mở hẳn mắtra. Tú Linh nhìn anh, không biết đang nghĩ gì mà đôi mày cau lại dữ tợn, có vẻ như cô đang kìm nén để không phải nổi giận với anh trai mình.

-Anh không sao. Đừng nói việc này cho bố mẹ hay ông nội nhé! Mọi người sẽ lại quýnh quáng mà làm lớn chuyện lên.- Anh nói khẽ.

-Lúc nào rồi mà anh còn nói như thếđược. Anh có biết anh suýt chết chìm dưới biển rồi không? Anh đi ra cầutàu vào cái giờ đó, trong thời tiết như thế làm cái gì hả?- Tú Linh giận dữ quát- Vì một người đàn bà mà anh xuống tinh thần như thế, anh cóphải là anh trai em không vậy? Từ khi nào mà anh trở nên bạc nhược vàyếu đuối đến thế chứ?

-Anh xin lỗi...- Anh cố gắng ngắt lời cô em gái nóng nảy của mình.

-Xin lỗi em làm gì? Anh tự ý bỏ nhà ra đây, chạy theo sở thích của mình, ít nhất thì cũng đừng làm ông và cả nhà lo lắng chứ.

-Linh…- Thiên Anh yếu ớt nói, nhưng anh cũng không biết phải nói câu gì để át lời cô em gái của mình.

-Anh mà không mau khỏe lại thì lấy aichăm sóc cho Hạ Chi, em nghe nói hiện tại anh là người bảo trợ của côấy…?- Tú Linh thở dài, giọng điệu cũng dịu trở lại.

-Em nói sao? Hạ Chi làm sao? Rốt cuộcthì anh đã hôn mê bao lâu rồi?- Thiên Anh nghe vậy thì gần như muốn ngóc đầu dậy, chỉ là bản thân anh quá yếu, chẳng còn chút sức lực nào nữa.

-Anh ngủ hơn một ngày rồi. Hạ Chi cũngthế, nhưng cô ấy nguy kịch hơn anh. Hôm qua nhân viên dọn phòng củakhách sạn phát hiện cô ấy nằm bất tỉnh trong phòng, hiện tại vẫn đanghôn mê sâu. Đã đưa về bệnh viện thành phố rồi.

-Đã gọi cho Nguyên chưa?

-Đi nước ngoài rồi… Ông nội bắt đi công tác, chắc mấy ngày nữa mới về.

-Vậy giờ có ai chăm sóc cô ấy không?

-Một anh chàng xưng là chồng chưa cưới gì đó đang ở trong bệnh viện chăm sóc… Mà em nhìn hắn thấy quen quen…

-Thằng Vincent, bạn của Nguyên mà.

-Thảo nào…- Tú Linh thốt lên- Vậy là tình tay ba à?

-Thế bác sĩ bảo sao?

-Chưa chắc lắm, cô ấy uống thuốc ngủ quá liều mà, lại phát hiện muộn nữa, chưa nguy hiểm tới tính mạng là may rồi.

-Có lẽ cô ấy bị shock khi biết tin anh trai mình đã mất.- Thiên Anh thở dài.

-Còn nữa, có anh nào bên công an cũng tới đây thăm anh đấy.

-Anh biết rồi. Điện thoại của anh đâu?

-Anh rơi xuống biển, chưa chết mà may rồi, cái điện thoại mà còn dùng được mới lạ đó. Đợi khỏe rồi hãy đi mua cái khác.

-Lần này em về được lâu không?

-Em về hẳn.

-Cũng tại anh đấy. Nhà chỉ có hai anhem, em con gái đi xa không nói làm gì, vậy mà anh cũng sống chết phải bỏ ra sống ở cái chốn này. Thỉnh thoảng mẹ gọi điện lại khóc lóc, em nghemà não hết cả lòng.- Tú Linh cằn nhằn.

-Em cũng về lấy chồng được rồi mà, bà cô ạ!

-Anh lo cho anh trước đi, sao tự nhiên đổ lên đầu em.- Tú Linh lườm.

-Mà bố mẹ chưa biết chuyện anh bị ốm thế này đúng không?- Thiên Anh cười.

-Giờ này mà anh còn cười được. May choanh là biết điều tỉnh lại. Em tính nếu đến trưa mà anh không tỉnh chắcđưa anh về thẳng Hà Nội rồi.

-Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Anh sẽkhỏe lại ngay thôi. Như em nói đấy, anh còn phải chăm sóc cho cả Hạ Chinữa. Cô ấy cũng thật đáng thương. Thằng Nguyên lại bỏ về đúng lúc quantrọng này, chẳng phải là tạo cơ hội tốt cho Vincent sau.

-Cái tên đó lúc nào chả tự tin quá đángvào bản thân mình.- Tú Linh bĩu môi.- Thôi anh nghỉ đi, em đi mua choanh ít cháo. Vừa mới về nước, nghỉ ngơi còn chưa kịp mà đã phải phục vụanh thế này rồi. Buồn bực quá đi mất.

-Ai bảo em là em gái xinh đẹp của anh chứ.

-Dẹp, anh đi mà nói với mấy cô chân dài xếp hàng hóng hớt ngoài kia đi.

-Em gái anh chân dài ở đây là đủ rồi.

Tú Linh cũng không nói gì nữa mà đi rakhỏi phòng và khép cửa lại. Thiên Anh nhìn theo cô em gái rồi lại mở mắt nhìn lên trần nhà màu rêu. Nhìn thấy nó, những hình ảnh của buổi sángđầy tội lỗi hôm trước lại ập tới trong tâm trí anh. Thiên Anh nhắm chặtmắt lại, môi mím chặt, cố gạt đi những hình ảnh mà anh đã thấy sau khitỉnh dậy sáng hôm ấy.

Rồi anh nghĩ tới Hạ Chi, không biết côbé ấy lúc này ra sao nữa? Hạ Chi thật bất hạnh, hy vọng là sẽ có ngườithực sự yêu thương và chở che cho cô. Nguyên cũng được, Vincent cũngđược, chỉ cần họ chân thành với cô là được. Mặc dù ngay từ đầu chỉ coiHạ Chi như một cô em gái, nhưng không vì thế mà anh không lo lắng cho cô trên phương diện tình cảm. Những người bị mất trí nhớ đều giống như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, bản thân họ hoàn toàn mất điphương hướng. Người ta lái họ tới đâu thì họ sẽ tới đó. Hạ Chi cũng vậy, yếu đuối và cả tin tới đáng thương. Ban đầu anh cũng lo lắng về chuyệnHạ Chi và Nguyên, không biết Nguyên có bỏ rơi cô giữa chừng như những cô gái khác hay không? Bây giờ Thanh Lâm thực sự đã không còn, anh càngthấy mình phải có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của cô sau này.

Có lẽ định mệnh đã cho anh cứu được côvà Phượng chiều hôm ấy. Một người anh không thể không quan tâm lo lắng,một người lại có duyên nợ tình cảm với anh. Và có lẽ cả đời này anh sẽkhông thể dứt mình ra khỏi suy nghĩ phải lo lắng cho cả hai người congái này.

Đến một ngày sau thì Thiên Anh có thểrời khỏi giường và đi lại bình thường. Đến ngay cả Long khi tới thăm anh cũng tỏ ra kinh ngạc không sao hiểu nổi một người có dáng vẻ thư sinhlẻo khoẻo như anh lại có thể hồi sức nhanh đến thế. Mặc dù tai nạn đólàm cho anh bị bệnh viêm phổi nặng, nhưng sức trẻ của một người thanhniên thường xuyên vượt suối băng rừng khiến cho anh bình phục rất nhanh.

Trung tới thăm anh và nói về vụ án điềutra về tên trùm buôn bán động vật quý hiếm Phạm Mạnh Tường và cái chếtcủa Thanh Lâm. Mọi tình tiết trong vụ án đã được làm sáng tỏ, Phạm MạnhTưởng và toàn bộ đàn em đều bị bắt cũng như cung khai toàn bộ tội trạnggiống như trong thẻ nhớ mà Thanh Lâm đã ghi lại trong chiếc thẻ nhớ,hiện tại bọn chúng đang bị tạm giam và chỉ còn đợi ngày ra tòa nhận ánxét xử nữa mà thôi.

Cuối cùng Thiên Anh cũng liên lạc đượcvới thư ký của Nguyên ở nước ngoài và thông báo về tình hình của Hạ Chi. Sau đó anh tới thăm Chi ở bệnh viện. Từ hôm cô hôn mê tới giờ, Vincentdường như không rời khỏi giường bệnh của cô nửa bước, điều đó khiếnThiên Anh cảm thấy tình cảm mà anh chàng này dành cho Hạ Chi còn chântình hơn Nguyên. Thế nên anh tự nhủ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ canthiệp vào chuyện giữa ba người họ, dù sao thì nó cũng đã đủ rắc rối vàđau đầu cho cả ba người rồi.

Ngày thứ tư sau khi Hạ Chi lâm vào hônmê thì Nguyên về tới Việt Nam. Dường như anh đã bắt chuyến bay sớm nhấtsau khi nghe tin cô gặp chuyện để về nước, rồi sau đó bay thẳng ra thành phố Hải Phòng. Khi Nguyên tới bệnh viện thì cả Thiên Anh và Vincent đều có mặt ở đó. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cả hai cũng không cảnanh tới gần giường bệnh, để mặc anh nắm lấy bàn tay gầy rộc và vuốt lênbờ má gầy hõm lại của cô. Chỉ có mấy ngày mà nhìn cô giống như vừa đimột vòng quanh cõi chết rồi mới trở về.

-Đã có chuyện gì vậy? Tại sao mới có mấy ngày mà cô ấy đã ra nông nỗi này.- Nguyên hỏi khi ba người ra ngoàihành lang để y tá làm vệ sinh và thay đồ cho Hạ Chi.

-Cô ấy uống thuốc ngủ khi nghe tin anh Lâm mất…

Vincent nói đến đây thì Nguyên đã tức giận túm lấy cổ áo anh giận dữ:

-Vậy mà mày nói mày sẽ chăm sóc cho côấy? Tao vừa đi thì đã có chuyện xảy ra rồi. Mày là chồng chưa cưới củacô ấy cơ mà, sao một chút cũng không lo được cho cô ấy như vậy?

-Mày đủ tư cách để hỏi tao những câu này sao? Còn mày thì thế nào, mày thậm chí còn không dám thú nhận với cô ấy rằng mày vẫn còn dây dưa tình cảm với chị dâu của mày. Mày thực ra yêucô ấy được bao nhiêu phần? Mày có biết khi thấy mày đi cùng chị dâu màysuốt đêm, cô ấy đã khóc nhiều thế nào không? Thậm chí đưa chị ta vềchính căn phòng mà mày và cô ấy vẫn ở. Mày xem mày có xứng đáng để xưngmột tiếng người yêu của cô ấy không?

-Tao chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn với chị Dung, vì thế tao cấm mày đặt điều cho chị ấy.

-Hừ, những cái ôm giữa mày và chị ta giống cái ôm của em chồng với chị dâu lắm sao?

-Này, hai cậu làm gì vậy?- Đúng lúc haingười đang nhìn nhau như thể sắp đánh nhau tới nơi thì Thiên Anh từphòng của bác sĩ chuyên khoa trở ra.- Ở đây là bệnh viện, thích đánhnhau thì ra ngoài kia. Hạ Chi còn nằm đó mà các cậu chỉ nghĩ được tớiviệc sống chết với nhau thôi à?

-Được rồi, nể Thiên Anh, tao không chấpmày làm gì…- Nguyên hừ giọng- Nhưng mày cũng biết rõ là Hạ Chi chọn taochứ không phải mày, vì thế mày cũng nên về nhà đi, đừng bám theo cô ấynữa. Từ nay trở đi tao sẽ chăm sóc cô ấy.

Vincent vừa nói tới đây thì cửa phòng bệnh bật mở, y tá ló mặt ra kêu lớn:

-Bác sĩ, gọi bác sĩ đi, cô ấy tỉnh rồi…

-Cái gì, Hạ Chi tỉnh rồi sao?- Thiên Anh kêu lên đầu tiên và chạy vào phòng, dù sao thì trong ba người ở đây anh cũng là người có chuyên môn nhất.

Thiên Anh chạy vào rồi, Vincent liếc mắt nhìn Nguyên rồi chợt thở dài nói:

-Mày vào với cô ấy đi, tao đi gọi bác sĩ.

Nguyên thấy Vincent chợt buồn, nhưng trong đầu óc anh lúc này chỉ có Hạ Chi nên anh gật đầu rồi bước nhanh vào phòng.

Khi anh bước vào phòng thì thấy Thiên Anh đang vạch mí mắt Hạ Chi xem xét.

-Em vừa xoa bóp tay cho cô ấy, thấy tay cô ấy nắm lại…- Cô y tá giải thích để chứng minh rằng mình không nói dối.

-Cô ấy tỉnh thật chứ?- Nguyên tiến lại gần hỏi với vẻ lo lắng.

-Ừm, đừng lo, sẽ sớm tỉnh thôi.- ThiênAnh gật đầu rồi đứng thẳng dậy.- Mày ở đây đợi bác sĩ đi, tao đi sắp xếp để chụp lại não đồ cho cô ấy.

-Ừ. Tất cả nhờ vào mày đấy.

Thiên Anh đi rồi, Nguyên ngồi xuống ngay cạnh cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bờ má gầy của cô, trượt qua đôi môikhô nẻ rồi vòng lên đôi mắt trũng sâu.

-Đồ ngốc này, sao em lại làm chuyện dại dột như thế chứ?

-Không có em thì anh biết làm sao hả?

-Chi, em có nghe anh gọi không? Anh về với em rồi đây. Em tỉnh lại đi, đừng làm anh lo.

Sau câu gọi đó, Nguyên mừng muốn khóc khi mi của cô chớp động, rồi cô mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Nhưng Nguyên mừng không được bao lâu vìngay sau mở mắt ra, nhìn anh trong mấy giây, và hành động đầu tiên củaHạ Chi là giơ tay bên kia tát bốp vào mặt anh, miệng thốt ra một từ duynhất:

-Đồ tồi.

## 33. Chương 33 : Bất Ngờ Mang Tên Vincent

Giống như một trò đùa của định mệnh.

Lần đầu tiên mở mắt ra nhìn anh sau khigặp nạn tại vách núi, câu đầu tiên Hạ Chi nói với anh cũng là “Đồ tồi”kèm theo một cái tát cháy mặt. Lần này sau khi tỉnh lại từ trận hôn mê,Hạ Chi cũng gọi anh như thế, và cũng là một cái tát kèm theo, mặc dù sovới lần trước thì yếu ớt hơn nhiều. Có lẽ do cô đang thực sự yếu ớt nênkhông thể ra tay mạnh hơn được.

Chỉ có điều, ánh mắt Hạ Chi trước đâynhìn anh đầy hoang mang và lo sợ, lại có vẻ trống rỗng thì giờ đây ánhmắt cô hoàn toàn khác. Nó có gì đó u uất, đau buồn và tràn đầy phức tạp.

Trước đôi mắt tràn đầy sững sờ và nghi hoặc của Nguyên, cô rụt tay lại, khẽ nói:

-Em xin lỗi anh Nguyên.

-Em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng chịu tỉnh lại rồi.- Nguyên mừng rỡ, cũng quên cả đau đớn, ôm chặt lấy cô nói.

-Anh Nguyên…

Nhưng cô chưa nói được thêm câu nào thìbác sĩ đã tới, Vincent cũng theo phía sau. Đợi bác sĩ khám xong cho côvà chắc chắn là sẽ không có di chứng nào phát sinh, lúc ấy Nguyên mớithở phào nhẹ nhõm.

Từ đầu đến cuối Hạ Chi vẫn im lặng không nói gì, hết nhìn Nguyên lại nhìn Vincent, giống như cô muốn nói gì đómà không thể nói. Nguyên vẫn ngồi cạnh cô, còn Vincent đứng ở gần cửa sổ nhìn lại, giống như anh đang cố tạo ra một khoảng cách thật xa với cô.

-Anh Trung…- Cô đột ngột lên tiếng, cũng không phải là hướng tới Nguyên ở bên cạnh mà lại là anh chàng ở phía xa kia.

-Ừ…

-Đưa em về nhà.

Câu nói gần như van nài của cô khiến không chỉ Nguyên mà cả Vincent đều sững sờ.

-Hạ Chi…- Vincent ngẩn ra, hình như anh còn chưa hiểu ý cô.

-Em không muốn ở đây nữa. Anh nói sẽ đưa em tới một nơi chỉ có hoa và gió mà… Anh từng hứa khi cầu hôn em mà…

Bàn tay Nguyên đang nắm chặt tay cô cũng run lên sau câu nói trong tiếng nấc ấy. Anh có cảm giác như trong mắtcô lúc anh, sự tồn tại của anh hoàn toàn bằng con số không. Anh đã hiểutại sao từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô lại nhìn anh bằng ánh mắt phứctạp như thế.

Cô đã hồi phục trí nhớ. Và điều anh lolắng nhất đã xảy ra, trong tâm trí cô lúc này dường như vị trí cao nhấtlại là người chồng chưa cưới của mình, cũng là bạn thân của anh,Vincent.

Nhìn thấy cô khóc mà anh lại không dámđưa tay lên lau đi nước mắt cho cô. Nhìn thấy cô đau khổ mà anh khôngdám ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy lúc này người cô cần là Vincent chứkhông phải người đến sau là anh.

Anh quay đầu đưa mắt nhìn bạn mình,Vincent cũng nhìn anh. Dường như quá hiểu nhau dù chỉ qua ánh mắt,Vincent bước tới cạnh giường bệnh, đặt tay lên vai cô nói:

-Em nín đi. Vừa ốm dậy đừng có khóc. Anh hứa sẽ đưa em tới nơi đó. Anh nhất định sẽ đưa em đi.

Hạ Chi vẫn không ngừng khóc. Cô cũng rút tay ra khỏi bàn tay của Nguyên tự lúc nào. Vincent đỡ cô nằm xuống rồithở dài, cũng không biết nói gì với thằng bạn mình vẫn ngồi ngây ra nhưphỗng ở trên ghế ngay bên cạnh. Cuối cùng, anh vỗ vai Nguyên và nói:

-Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cô ấy nghỉ ngơi.

Vincent thấy ánh mắt buồn bã và đầy thất vọng của Nguyên thì chỉ khẽ gật đầu, cũng không biết bản thân anh đang nghĩ gì.

\*\*\*

Hai hôm sau Hạ Chi được xuất viện. CảNguyên và Vincent đều có mặt để đưa cô về khách sạn, nhưng suy nghĩ củahai người đàn ông lúc này vô cùng rối rắm. Từ khi cô tỉnh lại, dường như tình bạn giữa họ đã có một khoảng cách ghê gớm không sao có thể hàn gắn lại như xưa được.

Nguyên cũng không ở chung phòng với HạChi nữa mà anh quyết định thuê một căn phòng khác. Việc ở chung một chỗvới cô có lẽ bây giờ không còn thích hợp nữa, và dường như Hạ Chi cũngkhông chấp nhận điều đó.

Sau khi đưa cô về khách sạn, Thiên Anhvà Nguyên cũng đi tới trụ sở công an để gặp Trung để thay Hạ Chi giảiquyết nốt những gì còn liên quan tới vụ án liên quan tới cái chết củaanh trai cô. Trong căn phòng quen thuộc của Hạ Chi ở khách sạn chỉ cònlại cô và Vincent. Hạ Chi ngồi bó gối trên ghế sofa, mặt đăm chiêu nhìnra phía cửa sổ, nơi gió đang thổi tung rèm cửa lên. Cô cũng không cònkhóc như lúc mới tỉnh dậy nữa, có lẽ bản thân cũng ý thức được rằng dùcô có khóc bao nhiêu thì Thanh Lâm cũng không thể sống lại. Mặc dù không khóc, nhưng cô cũng chẳng mấy khi mở miệng, hoặc có thì cũng chỉ là trả lời những câu hỏi của Thiên Anh, và đôi khi là nhờ vả Vincent mấy câu.Cô đột ngột trở nên xa lạ với tất cả mọi người, nhất là Nguyên, người đã từng ở bên cô nhiều nhất, và cũng là người cô yêu nhiều nhất. Cô lặnglẽ và đóng kín lại bản thân, giống như là khi phục hồi lại trí nhớ, cômới phát hiện ra bản thân mình là tờ giấy đã bị tô vẽ tới mức nào.

Vincent từ ngoài đi vào, mang theo một cốc nước lọc đặt xuống trước mặt cô, nói:

-Nước đây, em uống đi.

-Ừm…

Hạ Chi khẽ đáp lại rồi cầm cốc nước lên. Vincent ngồi xuống bên cạnh rồi dường như không nhịn được, anh buột miệng hỏi:

-Tại sao em lại ngốc nghếch như thế? Em có biết là em suýt mất mạng rồi không?

-Em xin lỗi.- Hạ Chi chợt nhớ lại mọichuyện và gương mặt cô trở nên vô cùng buồn bã- Lúc đó em cảm thấy quátuyệt vọng. Anh trai thì không còn, bản thân thì mất trí nhớ, người mình yêu thì chạy theo một người đàn bà khác. Em chỉ có một ý nghĩ duy nhấtlà muốn giải thoát bản thân mà thôi…

-Em mà chết thì anh…- Vincent ngập ngừng mãi một lúc cũng không biết nói tiếp thế nào, sau cùng anh đột ngộthỏi- Thực ra em chưa nhớ lại được gì đúng không?

Hạ Chi nhìn anh một hồi lâu, sau đó đặt cốc nước xuống bàn, lắc đầu:

-Không, em đã nhớ lại tất cả rồi.

Vincent phản bác:

-Không đúng, nếu em đã nhớ lại, thì chắc chắn em đã biết anh…

-Không phải chồng chưa cưới của em.- Hạ Chi nhẹ nhàng mỉm cười.

-Sao…- Vincent bị câu nói bình thản củacô làm cho điếng cả người, miệng lưỡi đột nhiên lắp bắp không thể nóithêm vào điều gì nữa.

-Em chỉ diễn cho tròn vở kịch mà anh đã bày ra thôi mà, không đúng sao?

-Nhưng em không sợ Nguyên nó sẽ buồn sao?

-Anh đừng lo, anh ta sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế em thôi.- Hạ Chi lắc đầu cười.

-Anh chưa bao giờ thấy nó lo cho ai nhiều như lo cho em.

-Bỏ qua đi. Em đang rất muốn biết tạisao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh lại khăng khăng khẳng định em là vợ chưa cưới của anh? Có phải anh muốn thử thách em và Nguyên? Chúng tacũng chưa bao giờ gặp nhau trước đó, tại sao anh lại tìm được em ở trêntrung tâm? Tại sao có ảnh em? Tại sao có chiếc vòng đá giống hệt của em?

-Không nghĩ em trước khi mất trí nhớ lại là con người sắc sảo như thế! Em hỏi anh một lô một lốc như thế làm sao anh trả lời kịp cho được.- Vincent cười khổ.

-Anh có thể từ từ trả lời em từng chuyện một.

-Thực ra, trước khi tới đây gặp em, anhđã có một chút thông tin về em rồi, hơn nữa cũng có người phó thác choanh phải chăm lo cho em trước khi người ấy quay lại.

-Là ai?

-Thanh Lâm. Anh trai của em.- Vincent từ tốn nói.

-Là anh Thanh Lâm nhờ anh tới đây đểchăm sóc em? Anh nói anh ấy sẽ quay lại? Vậy là anh ấy còn sống phảikhông?- Hạ Chi túm lấy cánh tay anh lay lay, vẻ mặt đầy kích động hỏi.

-Hiện tại thì anh ấy còn sống, nhưng cũng chỉ là sống dở mà thôi.

-Nghĩa là sao?- Hạ Chi giật mình hỏi tiếp.

-Ngày anh ấy bị bọn xã hội đen đánh đậprồi đem vất xuống biển cũng là ngày chị gái anh đang du lịch ở đây, vàchính chị ấy đã vớt được anh Lâm trong tình trạng đã gần như tắt thở.

Sau khi được chị gái anh đưa tới bệnhviện, bác sĩ chẩn đoán anh ấy có thể sẽ không qua khỏi. Đầu của anh ấycó vết máu tụ, tay chân thì bị gãy nhiều chỗ, các dây thần kinh ở nhiềuvùng bị dập nát. Chị gái anh lại đưa tiếp lên bệnh viện ở Hà Nội, anh ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở một trong những bệnh viện tốtnhất, thậm chí chị ấy còn mời cả bác sĩ chuyên khoa thần kinh nước ngoài về điều trị cho anh ấy. Sau hơn một tháng sống trong tình trạng chếtgiả, anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nhờ vào các mối quan hệ của mình, chịgái anh biết anh ấy là một nhà báo và bị mất tích đúng vào thời điểm chị ấy cứu được anh Lâm trên biển. Mặc dù thời điểm đó chị ấy có thể trảanh ấy cho bên cơ quan điều tra tiếp tục công việc, nhưng bác sĩ lạiphát hiện ra một điều: anh ấy đã bị mù và có thể sẽ không còn khả năngvận động nữa.

-Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?- Hạ Chi run run hỏi.

-Ở nước ngoài. Chị gái anh đã đưa anh ấy ra nước ngoài vì các bác sĩ điều trị nói rằng chỉ ở nước ngoài mới cóđủ phương tiện máy móc để giúp anh ấy hồi phục. Nhưng thời gian sớm làmột năm, muộn cũng phải vài năm.

-Anh đưa em đi gặp anh ấy nhé! Em sẽ vay tiền để đi, anh chỉ cần đưa em đi thôi.- Cô nài nỉ.

-Không được. Trước khi đi anh ấy đã nóivới anh rằng dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho em trước khi anh ấytrở về. Và dù có bị em đe dọa tới đâu cũng không được đưa em sang đó.Anh ấy muốn trở về trước mắt em khi có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình.- Vincent lắc đầu- Hơn nữa anh ấy đang trong quá trình điềutrị gian khổ, nếu em tới có thể làm anh ấy phân tâm, quá trình điều trịgián đoạn là không tốt. Hiểu chưa?

-Sao chị em anh lại đối xử tốt với anh em em như vậy? Chúng ta vốn không quen biết nhau mà?

-Ai biết được. Có thể do bà chị anh bénduyên anh Thanh Lâm rồi cũng nên. Bao nhiêu năm giục lấy chồng thì không chịu lấy, cuối cùng lại bám anh Lâm không rời. Còn bỏ cả công việc kinh doanh để sang đó chăm sóc cho anh ấy. Còn anh thì đang học võ trên núicùng một vị sư phụ cũng bị điệu về đây, nói là phải chịu trách nhiệmchăm sóc cho em.- Vincent than thở.

-Thế nên anh đã bày ra việc anh là chồng chưa cưới của em à?

-Không phải anh, mà là anh trai em.-Vincent kêu lên- Bà chị anh điều tra và được biết em đang mất trí nhớ,nên ông ấy đã bày ra cái chuyện đính hôn gì gì đó, còn bày cho anh việcđặt mua chiếc vòng đá giống hệt của em để làm tin. Hai người đó hại anhthật rồi, không ngờ em lại chính là bạn gái của thằng Nguyên.

-Vậy thì anh nên đóng cho tròn vai đi,làm vị hôn phu của em, và cùng em rời khỏi nơi này. Sau đó em sẽ trả tựdo cho anh. Thế nào?

-Tại sao vậy? Em không yêu Nguyên nữa sao?

-Trước đây thì em rất yêu anh ấy… Nhưng còn bây giờ, em lại thấy hận anh ấy.- Hạ Chi lặng lẽ lắc đầu.

-Vì sao? Nếu là chuyện của chị Dung thì…

-Không phải vì chuyện đó đâu… Thôi, anhcứ làm một vị hôn phu thật tình cảm là được rồi, thế nào? Nếu không saunày em sẽ bán đứng anh cho chị gái anh và anh Lâm, xem họ xử trí anh thế nào?

-Được rồi… Hóa ra anh Lâm nói bị em đedọa là thế đấy.- Vincent nhăn nhó- Anh sợ em rồi, được chưa? Đằng nàothì cũng khó lòng mà giải thích với Nguyên rồi… Haizz…

Từ phút biết tin anh trai mình vẫn cònsống, Hạ Chi như được hồi sinh hoàn toàn. Cô toét miệng cười trước vẻnhăn nhó của Vincent:

-Anh thật tốt quá, cám ơn anh!

Nói rồi cô vòng tay ôm lấy cổ anh thaycho lời cám ơn. Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa, Nguyên theo thói quen đivào phòng mà không bấm chuông, bản thân anh vẫn tưởng rằng mình vẫn đang sống ở trong căn phòng này.

Rất nhanh, thay vì chỉ ôm, Hạ Chi ghémôi hôn lên môi của Vincent rồi mới buông ra. Vincent bị nụ hôn bất ngờvà táo bạo này của cô làm cho cứng đơ cả người, còn Nguyên cũng khôngthể giả vờ là không thấy được.

Một nụ hôn rất nhanh mà khiến tim anh ầm ầm đổ vỡ, mọi niềm tin muốn kéo lại người anh yêu cũng theo đó hoàntoàn sụp đổ. Anh khẽ khàng lùi lại, mở cửa và bước ra ngoài, hai ngườikia vẫn còn đang chìm trong cơn say với nụ hôn ấy nên hình như khôngbiết còn có người thứ ba ở đó.

Thật ra chỉ có Vincent, do quá bất ngờnên mới không để ý, còn Hạ Chi thì hoàn toàn biết sự có mặt của Nguyênvừa rồi. Đó cũng là lý do cô đã chủ động hôn Vincent.

-Cảm ơn anh. Hôm nay em vui quá! Tối nay mình đi ăn mừng chứ?- Cô đứng dậy vui vẻ hỏi.

-Vừa ốm dậy, em mà ra ngoài chắc Thiên Anh giết anh. Thôi ở phòng đi cho anh nhờ.

-Tùy thôi, vậy em đi ngủ chút.- Hạ Chi nhún vai và đi về phía phòng ngủ.

Còn lại mình Vincent trong căn phòngrộng thênh thang, anh khẽ đặt tay lên môi, nơi hương vị của nụ hôn vẫncòn chưa kịp tan đi, rồi chợt anh lẩm bẩm:

-Sao mình cứ có cảm giác như vừa bị cưỡng… hôn ấy nhỉ?

## 34. Chương 34 : Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh

Sau nhiều lần chần chừ, cũng thêm việccủa Hạ Chi nên cuối cùng đến tận bây giờ Thiên Anh mới có dũng cảm đểgọi cho Phượng và hẹn gặp cô nói chuyện. Từ sau chuyện đó, hình nhưPhượng cũng ngại chạm mặt anh nên cô không tới phòng khám nữa. Đến tậnhôm nay, khi anh gọi cô tới quán café, cô vẫn không dám nhìn thẳng vàomắt anh mà cứ cúi gằm xuống, vân vê vạt áo cũ của mình.

-Anh xin lỗi vì hôm nay mới gọi em rađây nói chuyện. Thực sự không phải vì anh muốn trốn tránh trách nhiệmvới em, mà là anh không biết phải đối mặt với em như thế nào. Anh luôncảm thấy áy náy và tự trách mình vì chuyện xảy ra hôm ấy. Tối hôm ấy anh đã uống hơi quá chén.

-Bác sĩ, anh đừng trách mình nữa. Embiết vì tự trách mình mà anh đã bỏ đi sáng hôm đó, sau đó còn ngã xuốngbiển nữa. Nếu vì em mà bác sĩ trở thành như thế thì em không dám nhậncái trách nhiệm mà bác sĩ dành cho em.- Phượng lắc đầu quả quyết nói.

-Không, có thể vì chuyện đó mà sau nàysẽ phải đối mặt với nhiều thứ trong cuộc sống gia đình, nếu như… ừ, nếunhư em gặp phải một người chồng không hiểu em.- Thiên Anh ngập ngừng rồi nói- Anh không phải người không có trách nhiệm với những gì mình làm,dù cho khi đó là anh say, nhưng anh không muốn vịn vào lý do đó để trốntránh.

-Em… Em thực sự không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Hôm đó là do em tự nguyện.- Phượng lắc đầu.

-Sao hôm ấy em lại không tát anh vài cái cho anh tỉnh lại nhỉ, biết đâu sự việc đã không tệ như thế.- Thiên Anh cười cay đắng.

-Em không thể làm thế được.

-Anh hiểu. Em là người hiền lành và cũng dễ bị thỏa hiệp. Nếu sau này em không thể có hạnh phúc với người đànông nào, thì tới tìm anh, anh không hứa có thể yêu em bằng cả trái timmình, nhưng anh vẫn có thể ở bên và che chở cho em được. Em hiểu ý anhchứ?

Phượng khẽ gật đầu, len lén nhìn đôi mắt đượm buồn của anh một chút rồi lại cúi gằm xuống.

-Anh sẽ rời khỏi đây một thời gian. Hyvọng khi anh trở lại, anh sẽ xóa hết được hình bóng cô ấy… Nhưng đừng có chờ đợi anh, nếu hạnh phúc đến thì cứ nắm giữ lấy, đừng để vụt mất nó,hiểu không?

Phượng lại gật đầu. Trước người đàn ôngnày, cô luôn cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé và kém cỏi, một lời cũngkhông tự tin để nói với anh.

Sau khi nói chuyện với Phượng xong,Thiên Anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Anh theo tin nhắn của Nguyên,ra bãi đá dưới vách núi, nơi lần đầu tiên anh cứu và gặp Phượng cũng như Hạ Chi, Nguyên đang đợi anh ở đó.

Cũng lâu lắm rồi, vì quá nhiều công việc bận rộn nên Thiên Anh cũng không ra đây. Anh không nghĩ Nguyên lại nhớtới nơi này. Khi anh chèo xuồng tới, Nguyên đang ngồi uống rượu một mình trên một hòn đá lớn, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra biển ở phía đằng xa.

Thiên Anh không phải là không biếtchuyện Hạ Chi đã nhớ lại mọi chuyện và lúc này cô chỉ quấn quít bênngười chồng chưa cưới của mình. Anh cũng không trách Hạ Chi có trướcquên sau hay bạc tình bạc nghĩa, anh hiểu là bản thân cô cũng không muốn như thế. Hơn nữa đã tự nhủ là sẽ không xen vào chuyện ba người này nênanh chỉ đành nhắm mắt bỏ qua mà thôi.

Thấy Thiên Anh tới, Nguyên rót thêm một chén rượu rồi nói:

-Chỗ này thật thích hợp để uống rượu giải sầu.

-Không đâu, chỉ thích hợp để ngồi câu cá và ngẫm chuyện đời thôi.- Anh vỗ lên vai Nguyên vì biết Nguyên đang rất buồn.

-Chuyện đời… Chuyện đời thật quá lắm chữ bất ngờ, phải không?

-Ừ… có lẽ thế.

-Càng lúc tớ càng tin câu: “Đa tình càng lắm thì thất tình càng nhiều.” Lần thứ hai tớ quyết định mở trái timmình ra để yêu chân thành một người, thì cũng là lần thứ hai tớ nếm quảđắng. Đúng là nghịch lý thật.

-Đừng trách Hạ Chi… Cô bé ấy đâu có nhiều sự lựa chọn đâu.- Thiên Anh cười.

-Ừ, tớ không trách cô ấy. Tớ cũng khôngtrách Vincent. Mặc dù nhìn thấy họ ôm hôn nhau mà lòng tớ rất đau. Tớkhông biết những người đàn ông khác khi nhìn thấy bạn gái của họ đi vớitớ thì họ có cảm giác như tớ lúc này không? Cảm giác ấy quả thật khôngthể chịu đựng nổi. Nhìn cô ấy ở trong vòng tay của thằng khác, cảm giácnhư cả thế giới của mình đang bị người ta đạp đổ vậy.- Nguyên cười nấclên, cũng không biết anh đang cười hay khóc nữa.

-Cậu nên vui vì cô ấy được hạnh phúc.Cũng như tớ cảm thấy vui vì Hương hạnh phúc với lựa chọn của cô ấy, mặcdù cảm giác bị bỏ rơi như thế này chẳng dễ chịu chút nào.- Thiên Anh lắc đầu.

-Bản thân nên hạnh phúc khi thấy ngườimình yêu hạnh phúc… Chỉ là triết lý suông của mấy thằng thất tình tự anủi mình mà thôi. Vớ vẩn. Cảm giác lúc này của tớ là muốn điên lên, muốnôm lấy cô ấy mà nghiền nát cô ấy ra trong vòng tay mình, để mãi mãi côấy chỉ thuộc về mình tớ. Cậu hiểu không, Thiên Anh?

-Tớ hiểu.

-Không, cậu chả hiểu gì hết. Cậu chỉ làmột thằng cho rằng mình yêu cao thượng mà thôi. Thực tế thì đó là thấtbại. Mà tớ mất mười năm cũng không quên đi được thất bại đầu tiên củamình. Căn bản tớ không vượt qua được nó, thì chưa thể xứng đáng có đượchạnh phúc thứ hai.- Nguyên cười khẩy.- Thôi thì lại trở về với nhữngbóng hồng kiêu sa, những mối tình một đêm đầy cuồng nhiệt vậy. Tớ sẽ đểcô ấy bình yên với Vincent. Nó tốt hơn tớ, vì ít nhất nó không đa tìnhgiống tớ.

-Ừ. Thôi uống đi rồi anh em mình về sớm. Linh nó mà biết tớ vừa ốm dậy đã đi uống thế này chắc nó dần anh em mình nhừ xương.

-Ha ha, bà chị bé của tớ lúc nào chẳng như một bà cô lỡ thì, lúc nào cũng càu nhàu phát ghét.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Chai rượu cũng cứ thế dần vơi đi.

Nắng đã tàn. Ngày sắp tắt.

Bão lòng đi qua, sẽ có những người ra đi và những người ở lại.

\*\*\*

Trước khi bắt đầu một câu mới, người ta cần chấm hết câu cũ. Một dấu chấm ngay ngắn và tròn trịa!

Nguyên đã nói với Hạ Chi như thế khichia tay cô để về lại Hà Nội. Anh sẽ chẳng bao giờ biết lý do chính xáccô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Dù cô còn rất yêu anh!

Hạ Chi thầm cười chính mình khi nghĩ lại điều đó. Nguyên đã rời khỏi đây được hơn một tháng. Vincent cũng về lại Đà Lạt để thu xếp công việc. Hạ Chi cũng không ở khách sạn Paradise nữa mà chuyển lên ở hẳn trên trung tâm nghiên cứu ở trên núi. Chăm sóc vườn hoa lan là công việc mơ ước của cô trước đây khi ở Phong Lan hội. Những kiến thức của cô về hoa lan khiến cho anh em trong đội nghiên cứu cũngphải sửng sốt, và dĩ nhiên họ chẳng một lời phản đối khi cô xin vào đâylàm việc lâu dài.

Princess lúc này đã lớn, đã bắt đầu biết bám vào mọi thứ để leo trèo. Nó thích được mọi người đặt lên vai đi đây đó. Đại Tướng Quân không hiểu sao cũng rất quý nó, thường cho nó leotrèo lên lưng của mình chạy khắp khu nghiên cứu, hoặc để nó rúc vàongười rồi cả hai cùng lăn ra ngủ ngon lành. Nó thậm chí cũng chẳng ghentức khi vị trí số một được cưng chiều tại trung tâm của nó đã bịPrincess chiếm giữ. Anh em trong khu nghiên cứu đều gọi Đại Tướng Quânlà “vú nuôi” của Princess khi phần lớn thời gian đều là con sói lông đỏnày chăm sóc và chơi đùa cùng Princess.

Mấy ngày gần đây Thiên Anh bận bịu choviệc xin chuyển công tác nên anh ít khi về phòng khám. Hạ Chi vừa bướcvào phòng khám đã nghe thấy những tiếng “ọe ọe” phát ra từ nhà vệ sinh.Tiếng nôn khan rất lớn khiến cô không thể không tò mò đi tới. Cửa nhà vệ sinh khép chặt nhưng do không thấy Phượng đâu nên cô đoán chính Phượngđang ở bên trong.

Một lát sau, Phượng đi ra, gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Thấy cô đang ngồi trên ghế thì Phượng giật mình rồi lúng túng hỏi:

-Chị Chi, chị tới khi nào vậy?

-Chị vừa về tới thôi. Em sao thế? Không khỏe sao?

-Em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi.- Phượng lắc đầu.

-Chị thấy em nôn dữ lắm mà…- Hạ Chi nhìn cô bé đầy nghi hoặc.

-Em không sao thật mà, tại bụng dạ em xưa nay không được tốt lắm. Chị đừng nói với bác sĩ…

Thấy Hạ Chi nhíu mày vẻ khó hiểu, Phượng vội giải thích:

-Em sợ bác sĩ sẽ không cho em làm ở đây nữa.

-Anh ấy sắp vào Lâm Đồng làm rồi, chị em mình có muốn làm ở đây nữa cũng không được. Bác sĩ nói sẽ sắp xếp choem một công việc khác. Em có muốn lên khu nghiên cứu làm cùng chị không?

-Làm gì ạ?

-Ừm, trên đó đang cần tìm thêm một người rẫy cỏ trong vườn ươm nữa. Công việc cũng hơi vất vả đấy. Nếu em khôngngại vất vả thì có thể lên đó làm.

-Chỉ rẫy cỏ thôi ạ? Em còn từng làmnhiều việc vất vả hơn thế nhiều.- Phượng lắc đầu- Nếu trung tâm nhận emvào làm thì em sẽ lên đó. So với việc cào muối thuê mà em từng làm thìviệc đó còn đỡ vất vả hơn nhiều chị ạ!

-Ừ, vậy là được rồi. Chị phải trở lạitrung tâm đây. Chừng nào thu xếp xong anh Thiên Anh sẽ đưa em lên đó.-Hạ Chi gật đầu cười rồi đi ra khỏi phòng khám.

\*\*\*

Nguyên mở mắt thức giấc, cũng chẳng buồn nhìn sang cô nàng vẫn đang nằm ngủ say sưa với một gương mặt mãn nguyện ở bên cạnh. Anh nhổm dậy, mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng ra vềtrước. Anh biết anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ta nữa nên cũng khôngcần phải tỏ ra lịch sự làm gì.

Hôm nay là chủ nhật nên anh trở về nhà,định bụng sẽ làm thêm một giấc nữa, sau đó buổi chiều thức dậy sẽ điđánh tennis. Và tối thì lại tới vũ trường kiếm một cô nàng nóng bỏng nào đó để tán tỉnh. Ban đầu sau khi chia tay với Hạ Chi, anh có vẻ hơi khớp với cuộc sống mà trước đó bản thân đã quá quen thuộc này. Anh cứ tưởnganh sẽ không bao giờ quay lại với nó nữa, nhưng không ngờ rằng hạnh phúc mà anh vẽ ra chẳng bao giờ thành sự thực. Anh lại buông thả mình vàolối sống phóng túng trước kia, mặc kệ cho ngày tháng qua đi.

Dung đã về ở cùng bố mẹ đẻ, và tất nhiên có cả nhóc Boo theo cùng. Anh trai anh sau đó cũng dắt theo cô vợ mớivề nhà, đi đăng kí kết hôn và tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Anh cóthêm một bà chị dâu và hai đứa cháu, cũng đáng yêu không kém thằng Boo.Nguyên ít khi về nhà, anh đi làm từ sáng tới tối, sau đó lại tới vũtrường, qua đêm ở một khách sạn nào đó, chỉ thỉnh thoảng sáng sớm mớitrở về nhà tắm rửa thay đồ nên cũng ít tiếp xúc với người chị dâu mớicủa mình. Thậm chí trong bữa tiệc ra mắt dòng họ của người chị dâu cùnghai đứa cháu anh cũng không có mặt mà lại say sưa cùng một nàng ca sĩtại một nhà hàng vô cùng lãng mạn. Anh không ghét họ, nhưng trong tâmtrí của anh thì luôn chỉ có một người duy nhất anh coi là chị dâu- đó là Dung.

Khi anh về tới nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt vừa như bực bội, lại cóphần lo lắng, sốt ruột. Nhìn thấy anh bước vào, bà cau mày hỏi một cáchkhông vừa lòng:

-Anh cũng giỏi đi thật, cả tuần mới thấy mặt anh được vài lần. Bận rộn quá, đến mẹ muốn gặp cũng khó!

-Hôm qua con gặp đối tác quan trọng, uống say quá nên ngủ ở khách sạn luôn.

-Ngủ ở khách sạn với đối tác luôn chứ gì? Tôi còn lạ gì đám đối tác của anh. Lên thay đồ đi rồi chở tôi ra ngoài.

-Con buồn ngủ lắm, mẹ bảo anh Dũng đi.- Nguyên ngáp dài đáp.

-Việc gì anh cũng thoái thác được. Việc này là việc của anh, lên thay đồ nhanh rồi xuống đây.- Mẹ anh đột nhiên quát lên.

Mặc dù bình thường rất được mẹ chiều nên Nguyên hay làm nũng, nhưng ít khi anh thấy mẹ nổi giận thực sự vớimình. Nhìn vẻ mặt như sắp nổi trận lôi đình của bà, anh miễn cưỡng gậtđầu rồi đi thẳng lên phòng.

Sau khi tắm và thay đồ xong, anh mới lững thững đi xuống nhà. Mẹ anh đã thay đồ xong, miệng làu bàu:

-Việc này mà giải quyết không xong, tới tai ông nội anh thì anh chỉ có chết. Còn ung dung như thế được à?

-Việc gì mà mẹ làm như sắp cháy nhà tớinơi thế?- Nguyên nhíu mày rồi ngồi xuống ghế, anh cảm thấy hồ nghi vớithái độ của bà hôm nay.

-Cháy tới đũng quần anh rồi đấy, không thấy nóng mông hay sao mà còn ngồi đó, ra đánh xe nhanh lên.

-Nhưng đi đâu ạ?

-Cứ đi đi rồi biết. Gặp người ta thì thu cái vẻ vênh váo của anh đi một chút.

-Ặc, con có vênh váo hồi nào đâu?-Nguyên cứng đầu cãi lại nhưng cũng đi ngay ra cửa trước khi bà to tiếngthêm và đánh thức bố anh dậy. Ông mà dậy thì còn to chuyện hơn cũngkhông chừng.

Do mải nghĩ chuyện khác, thêm vào việcbuồn ngủ nên đầu óc Nguyên hơi mơ màng, mãi tới khi xe dừng lại anh mớigiật nảy mình. Xe của anh đang dừng trước cổng một ngôi nhà hai tầng cũkĩ, ở cổng có một giàn hoa giấy nở rực hồng. Ngôi nhà này anh đã từngtới một lần trước đây- nhà của anh em Hạ Chi.

Anh quay sang nhìn mẹ mình đầy hồ nghi. Bà đang nhìn vào một tờ địa chỉ rồi ngẩng đầu nhìn số nhà trên cổng, gật gù:

-Đúng là đây rồi.

Nói rồi bà mở cửa xe bước xuống, đi tớitrước cổng, cúi xuống nhìn qua lỗ khóa, thấy bên trong khóa im lìm thìlấy làm ngạc nhiên lắm. Nguyên vẫn ngồi yên lặng trên xe, không phải vìanh lười xuống, mà chân anh lúc này không tài nào nhấc lên nổi. Tại saomẹ anh lại tới đây? Chẳng lẽ bà thậm chí còn cho người điều tra về côgái mà anh yêu sao? Nhưng vẻ mặt của bà thì không giống như vậy, hơn nữa Nguyên còn có cảm giác người mà bà muốn tìm thậm chí bà còn coi trọnghơn cả chính con trai mình.

Anh có nên nói cho bà biết người bà cầntìm đang ở đâu hay không? Đang định cất lời thì bác hàng xóm tốt bụng mà trước đây anh từng tiếp xúc đi ra. Mẹ anh vội vàng tiến lại hỏi. Ngườiphụ nữ ấy nhìn cách ăn mặc sang trọng của mẹ anh thì có chút lúng túng,mãi không trả lời thành câu. Nhưng cuối cùng câu chuyện giữa hai ngườiphụ nữ cũng kết thúc, khi mẹ anh biết tin Thanh Lâm mất tích, còn Hạ Chi thì mất trí nhớ và đã được hai người thanh niên khác dẫn đi rồi.

Người phụ nữ ấy thậm chí không biết mộttrong hai thanh niên ngày ấy lúc này đang ngồi trong xe, đang hoang mang với đủ mọi suy đoán của bản thân mình.

Mẹ anh chào người hàng xóm của anh em Hạ Chi rồi quay trở lại xe, thấy con trai cứ ngồi đờ đẫn thì bà lên tiếnggiục. Nguyên như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng quay xe ra, miệng thìquay sang hỏi chuyện:

-Mẹ tìm ai thế?

-Còn tìm ai nữa… Chính là người mà ông nội đã hứa hôn cho anh từ ngày bé đấy. Lần này thì anh chết với ông.

-Sao…- Nguyên giật mình, chân không tựchủ được đạp phanh khiến cho chiếc xe dừng lại ngay tức thì, hai mẹ concũng vì thế suýt ngã xô về phía trước.

-Anh lái xe kiểu gì thế? Muốn giết mẹ anh à?- Bà giận dữ quát.

-Con xin lỗi…- Nguyên lại tiếp tục cho xe chạy- Mẹ nói người sống trong nhà đó là người được hứa hôn với con sao?

-Thì sao? Anh chê người ta nghèo à? Nólà con nhà có giáo dục, mặc dù bố mẹ nó mất sớm nhưng hai anh em biếtnương tựa mà nuôi nhau thành người. Ngày trước ông nội anh từng nói muốn đón chúng về nuôi dạy cho tử tế, nhưng thằng lớn một mực từ chối. Nóvừa đi làm vừa kiếm tiền ăn học cho cả hai anh em. Chính vì thế mà ôngnội anh mới quyết tâm tiến hành cuộc hôn nhân này cho bằng được.

-Nhưng chuyện hứa hôn có từ khi nào? Sao con không biết gì cả.

-Người mải chơi bời như anh làm sao mànhớ được. Ngày còn bé bọn nó thường được ông nội dẫn đến nhà ta chơisuốt. Anh mải chơi với anh em chúng nó đến nỗi còn muốn theo về nhà bênấy nữa. Ông nội anh với ông nội của bọn trẻ là anh em kết nghĩa từ lúcđi bộ đội với nhau.

-Sao con lại không nhớ gì nhỉ?- Nguyên nhăn nhó.

Đúng là số phận trêu ngươi nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế này.

-Cái hôm anh từ nước ngoài về, tôi cóhẹn anh em nó đi ăn, tiện cho ba anh em gặp lại nhau luôn. Thế mà anh,anh trốn ra ngoài Cát Bà chơi. Anh em chúng nó có học, có lòng tự trọng, đời nào chịu được cách cư xử của anh. Vừa rồi tôi nghe nói thằng Lâmthì mất tích khi đi điều tra gì đấy, còn con bé Hạ Chi thì bị hai thằngthanh niên nào đó dẫn đi. Nó mất trí nhớ thế, không biết có phải bị bọnxấu lợi dụng bán đi không nữa.

Nguyên muốn cười mà không dám cười. Nếumẹ anh biết một trong hai thằng “người xấu” đó là cháu bà, thằng còn lại thậm chí chính là thằng con đang ngồi cạnh mình đây thì bà sẽ phản ứngnhư thế nào.

Nhưng rồi anh chợt nhớ tới câu chuyệncủa Vincent. Vậy việc Vincent là chồng chưa cưới của Hạ Chi là thế nào?Chẳng lẽ sau khi bị anh cho leo cây, Hạ Chi đã đính hôn cùng với Vincent sao? Mọi việc rốt cục là như thế nào đây. Có lẽ sau khi về nhà anh phải gọi cho Vincent hỏi rõ mọi chuyện mới được.

-Mẹ…- Anh quay sang cười với bà.

-Chuyện gì?

-Mẹ đừng lo. Con biết cô ấy ở đâu. Con sẽ mang một cô dâu toàn vẹn về cho mẹ là được chứ gì?

## 35. Chương 35 : Những Ngã Rẽ Cuộc Đời

Hạ Chi đang ngồi trong vườn ươm cùngPhượng thì đột nhiên thấy cô bé bỏ thuổng ra, bưng miệng chạy ra một góc và nôn ọe. Gần đây ngày nào cô cũng thấy chuyện này xảy ra, hơn nữaPhượng cũng ăn uống kém đi, cứ ăn vào là buồn nôn nên ban đầu cô cũng cứ nghĩ rằng Phượng bị bệnh dạ dày như cô bé từng nói. Nhưng nghĩ kĩ lại,trước đó Phượng không hề có biểu hiện này nên cô càng thêm nghi hoặc.

Cô tiến lại vỗ vỗ lên vai của Phượng,đợi cho cô bé qua cơn buồn nôn mới đưa cho Phượng cái khăn để cô bé laumặt. Nhìn thấy gương mặt vốn đã xanh xao của Phượng lúc này càng táinhợt đi, cô nhíu mày rồi đột ngột hỏi:

-Em có thai phải không Phượng?

Nghe cô hỏi, Phượng giật mình đánh rơicả chiếc khăn đang cầm trên tay. Nhìn thái độ đó của cô bé, Hạ Chi càngtin vào phán đoán của mình.

-Đừng giấu chị, chị biết em đang ốm nghén chứ không phải bị đau dạ dày. Sao em không nói cho chị biết, chị không đáng tin sao?

-Không phải đâu…- Phượng lắc đầu rồi đột ngột nắm chặt lấy tay cô nói như van nài- Chị ơi, chị đừng nói với ainhé, kể cả anh Thiên Anh, kể cả các anh chị ở đây, em không muốn mọingười nghĩ em là đứa không chồng mà chửa, nghĩ em là đứa con gái dễ dãi.

-Được rồi. Lại đây ngồi nghỉ chút.- Hạ Chi vỗ lên tay cô bé rồi hai chị em tiến lại một gốc cây lớn và cùng ngồi xuống.

-Cái thai mấy tháng rồi?- Ngồi xuống rồi, thấy Phượng cứ cúi gằm mặt, cô ân cần hỏi.

-Hơn hai tháng rồi chị ạ!

-Bố đứa bé là ai? Có biết em mang thai không?

Phượng khẽ lắc đầu.

-Là em không nói?

Phượng gật, cũng không nói gì.

-Sao em không nói cho người đó để cả hai cùng giải quyết?

-Em sợ ảnh hưởng tới người ấy.

-Ảnh hưởng gì?

-Tới công danh, sự nghiệp của người ấy.Không có em, người đó chắc chắn sẽ có tương lai tươi đẹp hơn. Em chỉ làmột đứa không cha không mẹ, em không xứng đáng với người đó chị ạ!

-Nếu hai người thực lòng yêu nhau và đến với nhau thì sẽ không nói chuyện gia cảnh. Có ai mong mồ côi cha mẹđâu. Bố mẹ chị cũng mất từ khi chị còn nhỏ. Có một gia đình giàu có muốn giúp đỡ nuôi anh em chị, nhưng anh trai chị đã từ chối, bọn chị mặc dùkhông có cha mẹ thật, nhưng không có nghĩa là thiếu lòng tự trọng. Emnên nói cho cha đứa trẻ biết việc này.

-Anh ấy hiện không ở đảo này.- Phượng lắc đầu.

-Không có sao? Đi làm ăn xa à? Hay đi học xa?

Phượng không đáp mà chỉ lặng thinh nhìn xuống bụng mình.

-Nhưng chắc còn gia đình của anh ta chứ?

-Thôi chị ạ! Em sẽ không nói cho người đó biết đâu. Em sẽ nuôi con một mình.

-Nuôi con một mình? Em điên sao?- Hạ Chi quát- Em có biết nuôi con một mình vất vả thế nào không? Em còn nuôitới mấy đứa em nữa, thêm một đứa trẻ con rồi cả em, cả con em và mấy đứa trẻ đều chết đói hết sao?

-Em đi làm ở phòng khám cũng tích cóp được một ít tiền rồi chị ạ!

-Một chút tiền cỏn con đó của em liệu cầm cự được mấy ngày? Em nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi.

-Ngày xưa nhà em rất nghèo, thế mà bố mẹ em vẫn nuôi chị em em lớn lên được. Em không tin em không nuôi con một mình được.

-Đó là vì mẹ em còn có một người chồngđể dựa vào, chị em của em còn có một người cha che chở. Còn con em thìcó gì? Một bà mẹ không nghề nghiệp và mấy ông cậu vẫn còn đang tuổi ănbám sao? Em nghĩ mọi chuyện cũng thật quá đơn giản rồi, đồ ngốc.

-Chị đừng mắng em nữa, em biết em ngốc,nhưng em đã quyết tâm rồi. Em sẽ không để mất đứa con này đâu. Em yêuanh ấy, và em sẽ sinh đứa bé ra.

-Thôi được rồi, chị cũng không khuyên em bỏ đứa bé, chỉ là cần phải bàn bạc với anh chàng kia để đứa nhỏ sinh ra không bị thiếu thốn tình cảm hay thiệt thòi gì. Nếu em không phản đối,chị sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của em, thế nào?

-Thật chứ? Chị đồng ý là mẹ đỡ đầu cho con của em thật sao?- Phượng nắm lấy tay cô vui mừng hỏi.

-Tất nhiên rồi. Chị sẽ cùng nuôi đứa bévới em.- Hạ Chi gật đầu rồi đứng dậy- Thôi đứng dậy đi, chị em mình xinnghỉ sớm một chút rồi xuống phố mua ít đồ. Em đang có bầu, không thể ănuống qua loa được. Hơn nữa từ nay cũng đừng đi đi về về nữa, chị sẽ xinvới trung tâm cho em lên đây ở hẳn. Còn mấy đứa em của em nếu được thìcũng cho chúng nó lên đây ở luôn đi.

-Như thế làm sao được ạ? Đây là nơi làmviệc mà.- Phượng kêu lên.- Chị đừng lo, chúng nó ở một mình quen rồi, em sẽ nhờ mấy bác hàng xóm để mắt giúp nữa. Một tuần em sẽ về thăm tụi nómột hai ngày là được rồi.

-Thế cũng được. Thôi, đứng dậy, chị em mình đi.

Từ hôm Thiên Anh đi, Nguyên đi, rồiVincent cũng đi, lâu rồi Hạ Chi mới lại vui như thế. Niềm vui sắp đượcchào đón một đứa bé ra đời khiến cho cô phấn chấn hẳn lên, giống nhưngười sắp làm mẹ là cô chứ không phải Phượng vậy. Bằng số tiền tích cópcủa mình, cô mua cho Phượng nhiều đồ để tẩm bổ, và nếu Phượng không ngăn lại, chắc cô còn sắm cả đồ dành cho trẻ sơ sinh nữa.

Hai chị em lang thang dưới phố một lúcthì cảm thấy đói bụng, đang định tìm một quán nào đó ăn tạm rồi mới vềtrung tâm thì Hạ Chi nhận được điện của Vincent. Anh hỏi cô đang ở đâu,nói sẽ tới gặp cô ngay rồi tắt máy. Hạ Chi tưởng rằng anh mang tin củaThiên Anh tới cho mình nên mừng lắm. Không ngờ, một lúc sau, người tớikhông chỉ có Trung, mà còn có cả Nguyên. Nguyên đứng đó nhìn cô, dườngnhư đang cố kiềm chế lắm để bản thân không chạy ào tới mà ôm siết lấythân hình mảnh mai yếu đuối kia. Chỉ một thời gian không gặp mà nhìn côđã đen đi rất nhiều, nhưng cũng có vẻ rất khỏe khoắn và tươi vui.

-Chi, anh muốn nói chuyện riêng với em.- Khẽ hít vào một hơi, Nguyên nói.

-Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?- Hạ Chi xa lạ hỏi lại, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-Còn, rất nhiều nữa là khác.- Nguyên gật đầu.

Hạ Chi nhìn sang Vincent, thấy anh khẽ nhún vai và chẳng nói gì thì cô cau mày lại một chút. Sau đó, cô nói tiếp:

-Anh Trung, anh đưa Phượng đi ăn giúp em, rồi đưa cô ấy về trung tâm trước, được chứ?

-Cũng được.- Trung gật đầu và tách ra khỏi Nguyên.

Phượng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo anh.

Nguyên vẫy taxi sau đó đưa Hạ Chi tớiquán café quen thuộc mà hai người thường hay ngồi trước đây. Thấy anh cứ ngồi im nhìn mình với một vẻ ưu tư khó nói, Hạ Chi đành lên tiếngtrước:

-Dạo này anh khỏe không?

-Anh khỏe. Còn em.

-Tất nhiên là em cũng rất khỏe rồi. Một ngày có thể đi rừng mấy lượt cũng không vấn đề gì.- Hạ Chi nhún vai.

-Mấy công việc đó không thích hợp với em đâu. Em nên xin một công việc văn phòng ổn định hơn.

-Em nghĩ là ổn chứ. Em thấy bản thân emrất thích hợp với nghề làm vườn và trồng hoa. Hơn nữa, em còn phải ở lại đây, chờ một người.

-Anh Lâm phải không?

-Sao anh biết?- Hạ Chi giật mình hỏi,rồi nghĩ tới cái nhún vai của Vincent, cô lại thở dài như tự trả lời cho mình- Anh Trung kể hết với anh rồi sao?

-Anh xin lỗi, Hạ Chi.- Nguyên tiếp tục nói một câu không ăn nhập lắm với chủ đề đang nói chuyện.

-Về chuyện gì chứ?

-Vì đã không tới gặp em và anh Thanh Lâm ngày hôm đó.

-Anh…- Hạ Chi sững sờ nhìn anh như không tin vào những gì anh vừa nhắc.

Cô từng nghĩ đó là bí mật mà cô sẽ giữ cả đời này, sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

-Mẹ đã nói cho anh biết, còn bảo anh đitìm em và anh Thanh Lâm. Anh không nghĩ số phận lại trêu ngươi chúng tatới vậy.- Nguyên cười khổ giải thích.

-Thôi bỏ đi, nếu anh tới, cũng đã chắc gì anh sẽ yêu một người như em.- Hạ Chi lắc đầu.

-Sao khi nhớ lại, em không nói với anh?

-Em nói thế nào với anh được? Khi đó emcăm hận anh tới tận xương tủy. Xin lỗi, nhưng em không thể quên được nỗi tủi nhục của em và anh Thanh Lâm khi bị anh cho leo cây buổi tối hôm đó ở nhà hàng. Hơn nữa, sau đó em còn phát hiện ra anh không tới chỉ vìanh đã chạy ra Cát Bà, và tìm vui với những cô nàng nóng bỏng khác. Kểcả khi mất đi trí nhớ rồi, em vẫn còn lưu giữ một chút hình ảnh về anh,người đã gián tiếp gây ra tai họa cho anh em em.

-Đó là lý do em đã tát anh ngay khi mởmắt ra và nhìn thấy anh? Không phải một lần, mà là hai lần… Em thực sựhận anh đến thế sao, Chi?

-Đúng, em hận là không thể đánh anh,không thể trút mọi nỗi oán hận lên anh, sau khi em đã khôi phục trí nhớ. Cái tát lần đầu tiên khi em thấy anh, có thể là một chút kí ức còn sótlại, hoặc cũng có thể là nỗi đau mà em không thể nào quên đi được.

-Anh xin lỗi, anh thực sự không biết sự nông nổi và bồng bột của anh lại gây ra hậu quả như vậy.

-Giờ anh xin lỗi đâu có ích gì.- Hạ Chilắc đầu- Anh không thể trả lại được cho em và anh Lâm những tháng ngàybình yên được nữa.

-Chi…

-Anh biết không- Chi ngắt lời anh nóitiếp- Từ khi còn nhỏ, em đã rất thích anh, mặc dù khi đó em hoàn toànkhông biết rằng chúng ta được hai ông nội hứa hôn cho nhau. Sau đó ôngnội em mất, trước khi mất ông có dặn hai anh em về hôn ước đó, ông chỉnói rằng đó là lời hứa của người lớn, nếu cả hai cảm thấy không thíchhợp với nhau thì cũng không nên cưỡng cầu. Nhưng từ ấy, trong tâm trí em luôn tồn tại một ý nghĩ rằng: em có một người chồng chưa cưới rất đẹptrai. Ý nghĩ của một cô gái bắt đầu vào tuổi mới lớn nhiều màu hồng lắm.

Ông mất đi rồi, cuộc sống với hai anh em cũng trở nên khó khăn hơn. Số tiền ông để lại cho hai anh em ăn họccũng cạn dần. Hai anh em em phải chuyển về học ở một trường huyện, xathành phố, cho đỡ tốn kém. Em chỉ là một cô học trò nhỏ không gì nổibật, trong khi anh là hotboy của trường, nổi tiếng trên khắp các mặt báo dành cho tuổi học trò. Em thậm chí còn đi mua báo và cắt hình anh đểvào trong cuốn nhật kí của mình.

Suốt thời gian đi học, em ấp ủ hình ảnhcủa anh trong trái tim. Sau khi anh ra nước ngoài, em không còn có tintức gì của anh nữa. Rồi khi em tốt nghiệp đại học, đột ngột một ngày ông nội anh tìm tới anh em em và nói rằng muốn em đi gặp anh để xúc tiếnchuyện kết hôn. Anh trai em cũng đồng ý, gặp một lần cho xong, nếu cóthể tiếp tục thì tiếp tục, còn không thì cũng nên kết thúc.

Nhưng rồi em và anh trai ngồi đợi anhsuốt buổi tối. Em đã nghĩ tới một buổi hẹn trong mơ, thậm chí còn chuẩnbị rất nhiều, suy nghĩ sẽ nói những gì khi gặp anh nữa. Mẹ anh thì luônmiệng xin lỗi. Anh Lâm thấy em buồn nên cũng không nói gì nhiều, nhưngem biết là anh ấy rất giận.

Sau đó anh ấy nói có việc đi công tác ởCát Bà, muốn đưa em đi cùng cho khuây khỏa. Và em đi. Rồi ở đây, emtrông thấy anh, anh khoác vai một cô gái rất xinh đẹp đi dạo ngoài bãibiển. Nhưng anh không nhận ra em, hoặc chẳng thèm để ý đến một ngườibình thường như em. Sau đó thì tai họa tới với anh Lâm và em…

-Anh thật sự xin lỗi. Lúc này anh không biết nói gì ngoài lời xin lỗi em và anh Lâm cả.

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô đã bắt đầu ngân ngấn nước, cô lấy tay quẹt đi, lắc đầu cười:

-Thôi, đừng xin lỗi em. Ngay từ đầu là chúng ta đã được sắp xếp có duyên mà không có phận.

-Anh không tin vào duyên phận. Nếu em đã được sắp xếp để dành cho anh, thì thế nào anh cũng sẽ đưa em về lại bên anh được. Chỉ cần em yêu anh, Hạ Chi.

-Cả đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.- Hạ Chi bật khóc, lúc này cô không thể cố gắng cười được nữa.

-Tại sao vậy? Anh thực sự không cố ý mà.- Nguyên nhìn cô đầy bất lực.

-Những ngày tháng em mất trí nhớ, anh đã ở bên chăm sóc cho em. Nhưng còn anh Lâm, ai sẽ bù đắp được cho anh ấynhững ngày tháng này? Mặc dù anh không phải là người trực tiếp khiến anh ấy trở thành như vậy, nhưng có thể nếu không phải vì buổi hẹn đó anhkhông tới, thì anh ấy đã không quyết định đi công tác ngay và dẫn emtheo cùng. Một ngày anh ấy chưa lành lặn trở về, thì ngày đó em cònkhông tha thứ cho anh được. Hơn nữa…

-Em nói hết đi.

-Anh vẫn còn yêu chị Dung lắm đúng không?

Nguyên sững cả người với câu hỏi này của Hạ Chi. Thấy anh lúng túng mãi không biết trả lời thế nào, cô cười chua chát:

-Em biết chuyện ấy lâu rồi, nhưng đó làthế giới tình cảm riêng của anh, và em tôn trọng. Hơn nữa, đến lúc nàyem vẫn còn quý trọng anh, chỉ vì em thấy được tình cảm đơn phương mườinăm kia của anh. Không phải người đàn ông nào cũng duy trì được điều ấy.

-Anh xin lỗi, Hạ Chi. Mối tình đầuthường rất khó quên, mặc dù đó chỉ là mối tình đầu đơn phương. Nhưng anh xin thề, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em hết. Giữa anh vàchị Dung hoàn toàn không có gì.

-Thôi, anh về đi. Về thành phố của anh, em phải ở lại đây chờ anh Lâm trở về. Sau đó, em sẽ tìm một nơi bình yên để sống.

“Và quên anh…” Hạ Chi thầm nghĩ, cô không dám nói ra câu này, sợ rằng sẽ làm chùn bước chân Nguyên.

-Chi, anh yêu em mà. Em quên những gì đã nói với anh sao? Chẳng lẽ tình cảm giữa hai chúng ta kết thúc chỉ vìnhững sai lầm trong quá khứ sao?

-Đúng… Là sai lầm mà em sẽ ghi nhớ suốt đời. Em sẽ hận anh cả đời.

-Được rồi, em đừng khóc nữa. Nếu sự xuất hiện của anh làm cho em khóc nhiều như vậy, thì anh sẽ đi ngay, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em.- Nguyên thở dài rồi sau đó đứng dậy- Để anhđưa em về nhé, lần cuối thôi.

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâusẫm và đầy nỗi buồn của anh, không từ chối, cũng không đồng tình, côlẳng lặng cất bước đi ra khỏi quán.

## 36. Chương 36 : Đoàn Tụ

Nếu có quãng đường nào dài nhất cuộcđời, thì Nguyên có thể khẳng định, chính là đoạn đường mà chiều nay anhđưa Hạ Chi về. Con đường mòn dẫn lên trung tâm đã quá quen thuộc nhưnghôm nay với anh thực sự quá xa xôi.

Anh vẫn lẽo đẽo theo sau Hạ Chi từ lúcxuống xe ở dưới dốc. Cô cứ lặng lẽ đi phía trước, còn anh lặng lẽ theođằng sau, không ai nói với ai một lời nào. Đôi lúc, khi ngẩng đầu nhìnvề phía trước, thấy dáng hình bé nhỏ và có phần cô đơn của cô, anh chỉmuốn chạy ngay tới ôm lấy cô. Nhưng rồi anh lại không dám. Anh đã làmtổn thương cô quá sâu sắc, con người sống vô tâm và ích kỷ trước đây của anh cuối cùng đã phải trả giá, một cái giá quá lớn.

Anh đã lấy những tháng ngày vô nghĩa đó để giờ đây mất đi người con gái mà anh yêu nhất.

Cứ nghĩ tới cái cách mà cô đã khóc nhưthế nào trước mắt mình, anh lại dằn lòng xuống, không cho phép bản thânđược làm tổn thương cô thêm nữa.

Hai người cứ một trước một sau đi lêntới đầu dốc. Đột nhiên nghe tiếng sủa ở phía trước, sau đó là thân hìnhđỏ rực một màu của Đại Tướng Quân đang chạy tới. Nhìn kĩ có thể thấy,dưới cổ nó còn có một thân hình bé xíu đang bám vắt vẻo ở đó, trông rấtbuồn cười. Thân hình bé xíu ấy chính là con voọc Princess.

Đại Tướng Quân tiến tới quấn vào chân Hạ Chi. Con voọc con từ cổ con sói lông đỏ, lập tức bám vào quần cô và cứthế leo lên người cô. Ở trung tâm này, ngoài Đại Tướng Quân ra thì HạChi chính là người cưng chiều nó nhất và nó cũng quấn quýt nhiều nhất.Hạ Chi khẽ mỉm cười ôm nó vào lòng và quay lại nhìn Nguyên.

Nguyên nhìn thấy Hạ Chi cười với con voọc nhỏ thì im lặng không nói gì. Có lẽ cô ở đây rất tốt và vui vẻ?

-Nó là Princess đúng không?- Anh khẽ hỏi.

-Đúng. Nó lớn nhanh đúng không?

-Ừm… có lẽ em ở đây rất tốt?

-Đúng vậy.

-Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh về nhé!

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô hiện lên một sự thoảng thốt khó nói, nhưng Nguyên đã quay đi rồi nên không nhận ra.

-Anh Nguyên.- Cô vội gọi.

-Ừ?- Nguyên dừng bước, quay lại nhìn cô chờ đợi.

-Cho em gửi lời chào tới ông nội anh và hai bác.

-Ừ, được rồi.- Nguyên gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một chút thất vọng, rồi anh lại quay người, thong thả đi xuống.

Hạ Chi nhìn theo bóng dáng của anh,trong lòng cô rất muốn chạy theo anh, nói anh đừng đi, nói anh hãy ở bên cô. Nhưng rồi lòng kiêu hãnh của một cô gái từng bị anh bỏ rơi đã không cho cô làm điều đó, nên cô chỉ khẽ thở dài.

Khi Hạ Chi quay đầu lại, định đi vàotrong trung tâm thì chợt thấy Vincent đi ra. Anh đứng ở dưới gốc cây,ngay sau trạm gác bảo vệ nên cô không để ý thấy.

-Sao anh còn ở đây vậy?- Cô ngạc nhiên hỏi- Có tin gì của anh Lâm phải không?

Trung lắc đầu.

-Vậy là chuyện gì?

Trung lại gần thêm một bước, khi đã tới sát người cô thì đưa tay, kéo và ôm cô vào lòng, nói:

-Anh yêu em, Hạ Chi.

Hạ Chi giật mình, con voọc con bị ép ởgiữa cũng kêu lên choe chóe. Cô quay lại phía sau, thấy Nguyên vẫn đangchậm rãi cất bước đi xuống, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ hoàn toànkhuất bóng. Cô đẩy Trung ra và cười:

-Không cần đâu anh. Anh ấy sẽ không quay lại đâu. Đóng kịch lúc này cũng chẳng thể níu kéo được gì cả.

Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn anh, như nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi tiếp:

-Mà sao anh lại có mặt ở đây? Anh chẳng phải đi làm rồi sao?

-Anh xin nghỉ phép rồi. Dù sao cũng không thích công việc đó lắm, bị đuổi luôn thì càng tốt.- Trung thở dài chán nản đáp.

-Thế anh ra đây làm gì?- Cô thắc mắc.

-Ra gặp em chứ làm gì.

-Gặp em làm gì?

-Thằng Nguyên nó gọi cho anh vặt anh lên bờ xuống ruộng cái vụ hứa hôn giả ấy. Anh lo cho em nên chạy ra xem tình hình thế nào.

-Cảm động quá, em không sao rồi, anh về đi.- Hạ Chi cười.

-Đã ra tới đây rồi thì anh cũng phải ở đây dạo chơi ít bữa nữa rồi mới về.

-Anh ở đây mãi rồi, còn chưa chán sao?

-Trước ở đây suốt ngày lo để mắt tới em, anh đâu có thời gian đi chơi bời thăm thú đâu. Em ở đây cũng lâu rồirồi, tranh thủ rảnh đưa anh đi chơi đi.

-Anh đi một mình đi, em không dẫn điđược đâu. Mùa này ra biển lạnh chết đi được. Với lại bây giờ em bận lắm, từ sáng tới tối, từ thứ hai tới chủ nhật, em lại sắp có con nữa…

-Hả?- Trung kêu lên.

-À, không, đừng hiểu lầm.- Hạ Chi lắc đầu- Con đỡ đầu thôi. Nhưng em vẫn phải lo cho nó chứ, đúng không?

-Được rồi, em nói cái gì cũng có lý lắm, anh chịu thua.- Vincent lắc đầu.

-Thế là được rồi. Sao, có muốn vào ăn tối không? Đại Tướng Quân rất nhớ anh đấy.- Hạ Chi tủm tỉm cười một cách gian xảo.

-A… đừng giỡn nha. Anh về khách sạnđây.- Trung giãy nảy lên khi nghĩ ra con chó sói lông đỏ mà anh gặp mộtlần là đã không thể nào quên được.

Hạ Chi cười chào Trung khi anh đi trởxuống, nhưng rồi nghĩ tới Nguyên, cô lại có một chút cảm giác bản thânphũ phàng quá! Đã từng yêu nhau như thế, đã từng quấn quýt bên nhau nhưthế, đã từng một thời ấp ôm như thế, vậy mà chỉ vì lòng kiêu hãnh củabản thân mà không thể chạy theo để níu anh lại được. Có lẽ rồi sẽ cóngày cô hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình, nhưng cô biết, côkhông thể có hạnh phúc cá nhân một khi chưa nhìn thấy anh trai mình bình yên trở về.

Cùng lúc ấy, Trung cũng đang chậm rãi ra về trong khi đang nhanh chóng bao trùm lấy hòn đảo. Nghĩ tới Hạ Chi,anh khẽ lắc đầu lẩm bẩm:

-Ngốc thật. Lúc nào cũng cho là mình đang diễn kịch cả.

\*\*\*

Mùa đông nhanh chóng qua đi. Vẻ già nua, xơ xác của hòn đảo nhanh chóng được thay thế bằng màu xanh của chồi non lộc biếc. Màu biển ảm đạm cũng bị thay thế bởi màu xanh được dệt mộtmàu lấp lánh của nắng xuân. Cả hòn đảo giống như con gấu vươn mình tỉnhgiấc sau một kỳ ngủ đông im ắng.

Mùa xuân ấp áp làm cho những giò hoa lan trong vườn ươm cũng bắt đầu đua nhau khoe sắc. Trong vườn lúc nào cũngngập tràn hương hoa và đủ các loại màu sắc kỳ lạ nhất.

Qua tháng tư, thời tiết bắt đầu nónglên, nắng cũng gay gắt hơn, biển xanh hơn và trời trong hơn. Phượng lúcnày đã mang thai tới tháng thứ bảy, bụng đã vượt mặt nên đi lại vô cùngkhó khăn. Anh em trong đội cũng thống nhất cho cô về nghỉ ngơi để lấysức vì công việc lao động trên khu nghiên cứu lúc này cũng không còn phù hợp với Phượng nữa.

Hạ Chi nhờ Tú Linh liên hệ với một vàingười bạn ở Hà Nội sau đó giúp Phượng nhận một công việc có thể làm tạinhà đó là thêu tranh. Không giống như thêu truyền thống trên vải may mặc ở Việt Nam, thêu tranh treo tường kiểu Trung Quốc không đòi hỏi sự khéo tay mà chỉ cần kiên trì và tập trung là có thể làm. Thêu tranh khá mấtthời gian, sau khi hoàn thành, Hạ Chi giúp Phượng đem kí gửi ở các cửahàng lưu niệm. Do đây là một mặt hàng khá mới ở đảo nên tranh bán racũng rất chạy, nhờ vậy mà Phượng vẫn có chút thu nhập để lo cho các emcũng như tiết kiệm cho đứa trẻ trong bụng.

Mang thai tới tháng thứ năm, khi Hạ Chiđưa Phượng đi siêu âm thì bác sĩ đã báo là Phượng sẽ sinh con trai. Điều này làm cho hai cô gái đều rất vui mừng, vội vàng sắm sửa quần áo cũngnhư chuẩn bị cho đứa trẻ một cái tên thật hay. Cuối cùng, hai cô gáithống nhất sẽ đặt tên đứa bé là Thiên Ân- tức là đứa trẻ do trời bancho.

Tháng sáu, khi Phượng gần tới ngày sinh con thì một niềm vui nữa lại tới với Hạ Chi.

Thanh Lâm cuối cùng cũng trở về.

Sau hơn một năm trời điều trị ở nướcngoài, cuối cùng anh cũng trở về. Nhìn anh gầy hơn xưa nhưng đôi mắt vẫn sáng và ánh lên những cái nhìn sắc sảo, cô mừng đến nỗi ôm anh mà bảnthân chỉ biết khóc. Thanh Lâm cứ vỗ về mãi em gái, không tài nào dỗ chocô nín đi được. Một kiếp nạn mà khiến hai anh em xa nhau tới một nămtrời, mỗi người một nơi, phải trải qua không biết bao nhiêu cay đắng.Một người đối mặt với tử thần từng phút từng giây, từng ngày từng giờđấu tranh giành giật lại sự sống của mình, rồi lại từng ngày kiên trìluyện tập để có thể phục hồi lại hoạt động toàn thân; còn một người thìmất đi trí nhớ, lưu lạc như một kẻ không nhà, phải nhận sự che chở, chăm sóc của những người xa lạ.

Cuối cùng thì cũng có một ngày hai anh em gặp lại nhau.

Nhìn thấy cảnh đó, hai chị em Vincentcũng cảm thấy khóe mắt cay cay. Không biết nếu có ngày phải đối mặt vớicảnh tình thân chia cách như thế liệu chị em họ có chịu được hay không?

Cô gái đi cùng Vincent không cao lắm,nước da trắng hồng, vẻ mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi 27 của cô. Cô chính là chị gái của Trung, người đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc, thờigian và công sức ra để đồng hành cùng Lâm, giúp anh hồi sinh như bâygiờ. Và hiện tại, cô chính là bạn gái của Thanh Lâm. Hai người họ sẽnhanh chóng đi tới hôn nhân sau khi về nước.

Thiên Anh, Long và Nguyên đều không có ở đảo nên Lâm sẽ tới gặp và cảm ơn họ sau khi mấy anh em về tới Hà Nội.Thấy Hạ Chi bày tỏ nguyện vọng chưa muốn về Hà Nội ngay thì anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi cô thổ lộ chuyện Phượng đang có thai và cô sẽ trởthành mẹ đỡ đầu của đứa trẻ thì anh chỉ cười, khẽ xoa đầu cô rồi nói côcứ làm những gì mà mình thích.

Đương nhiên cô không giấu anh chuyệntình cảm của mình và Nguyên. Thanh Lâm chỉ trầm ngâm, không nói gìnhiều. Nhưng đến khi anh chuẩn bị cùng Huyền- tên của chị gái Trung rờikhỏi Cát Bà thì anh đã khuyên nhủ cô một vài điều.

-Nếu em cảm thấy còn yêu cậu ấy, và cậuấy còn yêu em, thì hai đứa nên quay về với nhau. Đừng vì chuyện của anhmà phải sống khổ sở như thế. Mọi chuyện đã qua rồi, dù sao thì anh cũngđã khỏe mạnh quay về. Hơn nữa, có khi nếu chuyện này không xảy ra, thìhai đứa đã không tới được với nhau. Anh không muốn sau này em hối hậnhay oán trách anh. Hiểu không? Anh không giận cậu ta chút nào, trừ phisau này cậu ta lại làm khổ em.

Câu nói của Thanh Lâm làm Hạ Chi nhớmãi. Cô biết bản thân mình không thể nào quên Nguyên, nhưng Nguyên thìsao? Đã bảy tháng từ lúc chia tay tới giờ, một lần tìm cô anh cũng không tới. Nếu anh tha thiết với cô thì sao có thể bảy tháng liền không tớithăm cô một lần, dù chỉ trên tư cách những người bạn? Lần trước Tú Linhra đây thậm chí còn kể rằng hình như anh đang cặp với một cô bé hotgirlnào đó xinh lắm. Anh còn nhớ gì tới cô sao? Chỉ sợ lúc này anh vẫn cònđang vui vẻ bên tình yêu mới mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hạ Chi lại càng hậm hực.Dù sao cũng phải đợi anh Thanh Lâm vào Lâm Đồng thăm gia đình chị Huyềnvà đặt vấn đề xin cưới đã rồi cô quyết định lại cũng không muộn.

## 37. Chương 37 : Bạch Thiên Ân

Chiếc radio của trung tâm nghiên cứu lại tiếp tục phát tin về cơn bão số 1- cơn bão sẽ trực tiếp đổ bộ và Cát Bà ngay trong đêm nay. Đây đã là bản tin bão khẩn thứ mười mấy trong ngàyrồi, anh em trong đội cũng vô cùng khẩn trương.

Gió mỗi lúc một to hơn, mây đen thì vầnvũ đầy trời, mưa cũng bắt đầu lất phất. Hạ Chi cùng với mấy anh trongđội vội vàng chuyển hết đám cây non mới ươm vào trong vườn ươm. Đám câynày đang đợi để mang vào rừng trồng kế vào những vạt rừng trống do bịcháy hoặc bị khai thác trộm. Làm xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5hchiều. Mây đen làm cho bầu trời tối sầm lại, mưa mỗi lúc một nặng hạthơn. Gió làm cho cây rừng nghiêng ngả. Từng trận gió thốc tới mang theomây đen từ biển vào, càng làm không khí trở nên ngột ngạt đầy hơi nước.

Hạ Chi ở trong phòng của mình, gọi điệnmãi cũng không thấy Phượng bắt máy. Chỉ sợ chút nữa mất sóng điện thoạithì rất phiền phức. Phượng đã gần tới ngày sinh, mà căn nhà của ba chịem cô thì đã lụp xụp lắm rồi. Lần trước Thanh Lâm đã nói là khó mà chống đỡ được nếu có trận bão tiếp theo nên cô rất lo lắng và định thuê mộtcăn phòng nhỏ ở trung tâm đảo rồi để chị em Phượng về đó sống. Nhưngchưa kịp làm việc đó thì bão đã ập tới, một trận bão lớn và sớm hơn mọinăm rất nhiều.

Chính vì vậy mà ngay từ sáng Hạ Chi đãgọi điện giục chị em Phượng tránh sang nhà hàng xóm cho an toàn. Hơn nữa Phượng có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào, ở một mình với mấy đứa em còn ở tuổi chưa biết gì, nếu đang mưa bão mà chuyển dạ thì quá nguy hiểm. Lúc đó Phượng đã đáp ứng rồi, không biết hiện tại thế nào? Nếu cô không bận thì cô đã gọi taxi tới đón chị em họ rồi đưa vào trung tâm, thuê kháchsạn cho họ ở tạm rồi.

Hạ Chi buồn bực cất điện thoại đi rồi đi sang phòng lớn, nơi anh em vẫn thường tập trung ăn cơm và bàn bạc côngviệc. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn chạy thật nhanh từ phía cổngvào, hai tay đang che trên đầu để tránh mưa nhưng cũng không ăn thua vìdù sao người anh cũng đã ướt hết. Chiếc ba lô màu xanh trên vai anh cũng đã sũng nước. Thấy người đó lao lên bậc thềm rồi vẩy vẩy nước mưa khỏiống tay áo, Hạ Chi ngạc nhiên kêu lớn:

-Bác sĩ… anh Thiên Anh.

-Chào cô bé…- Thiên Anh nhận ra cô thì toét miệng cười chào lại.

Hạ Chi vẫn đứng há hốc miệng nhìn anh.Cô suýt không nhận ra người này là bác sĩ Bạch đã rời đi gần một nămtrước, là Thiên Anh mà cô luôn yêu quý và kính trọng. Anh đen đi nhiều,phải già thêm mấy tuổi. Nước da rám nắng, mái tóc cũng khô lại, xơ xác,hai má hóp vào, tay chân cũng khô nẻ. Anh không còn giữ một chút nào vẻphong độ, thư sinh của mình trước kia nữa, mà thay vào đó là một dáng vẻ phong trần và khí chất trầm ổn vô cùng.

-Anh về bao giờ thế ạ? Anh vào trong đi, các anh chị đang ở trong đó hết.

-Ừ, đợi anh rũ cho bớt nước mưa đã. Anhvề đến Hải Phòng chiều nay, mà bão quá, mãi mới ra được tới đây. Suýtnữa thì người ta còn giữ thuyền không cho đi nữa đấy.

-Anh cũng liều thật.- Cô đỡ ba lô cho anh rồi chép miệng.

-Anh không ngờ em vẫn làm ở đây đấy. Thế nào, nghiền việc ở đây rồi à?

-Nghiền chứ. Thôi anh vào đi, mưa lớn rồi. Mà xe anh đâu?

-Anh vẫn kí gửi ở khách sạn từ hồi đi tới giờ mà, ra đảo là anh lên đây luôn, nhớ anh em quá! Thôi, vào đi.

Sự trở về bất ngờ của Thiên Anh làm anhem vui mừng rối rít, vừa ăn cơm vừa truyện trò với tận hơn 9h mới xong.Hơn nữa ngoài trời bão đang mỗi lúc một to lên nên cũng chẳng ai muốn ra ngoài làm gì cả.

Nói chuyện tới hơn 10h, lúc này mọingười mới buông tha cho Thiên Anh để anh đi nghỉ sớm. Vừa mới đi mộtchuyến đi dài nên Thiên Anh cũng khá mỏi mệt và cần đi nghỉ ngay. Hạ Chi đưa anh tới một phòng gần chỗ mình ở tạm. Vì anh về quá đột ngột nênanh em chưa thể sắp xếp cho anh chỗ ở tử tế ngay được.

Gian phòng này trước là nhà kho, sau này thì để trống nên toàn mùi ẩm mốc, phân chuột, phân gián nên ai vào lầnđầu cũng phải nhăn nhó một hồi. Sau khi dọn dẹp cho Thiên Anh xong, côcười và gọi anh vào.

-Cám ơn cô bé nhé! Phiền em quá!

-Có gì đâu anh. Anh về gấp nên chưa sắp chỗ ngay được, với lại cũng đang bão nữa.

-Tầm nửa đêm bão sẽ đổ bộ vào Vịnh, mọi người đã che chắn cho cây giống cẩn thận rồi chứ?- Thiên Anh cẩn thận hỏi.

-Xong hết từ chiều rồi anh ạ! Em vừadùng một chút nước xịt phòng để khử mùi. Hay anh qua phòng em ngồi mộtchút cho bớt mùi rồi hãy về ngủ.

-Cũng được. Từ tối tới giờ anh em hỏi chuyện nhiều quá nên anh cũng chưa có thời gian hỏi chuyện riêng của em. Đi nào…

Hạ Chi dẫn Thiên Anh về phòng rồi dầndần theo câu chuyện, kể hết cho anh nghe những gì mình đã trải qua trong thời gian anh đi, chủ yếu là chuyện liên quan tới Nguyên, Vincent và sự trở về của Thanh Lâm, nhưng tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới Phượng. Trướcđây Phượng đã tha thiết đề nghị cô không được nói với mọi người chuyệnPhượng có thai, nhưng sau đó vì cần có tiền cho sự ra đời của đứa bé nên Phượng đã cắn răng ở lại tới tháng thứ bảy mới về nhà. Anh em trong đơn vị cũng không dị nghị gì nên cô bé cũng đỡ cảm thấy tủi thân, thậm chíkhi nhận số tiền ủng hộ ít ỏi của mọi người, cô còn khóc một trận.

-Vậy là em sẽ quay về với Nguyên, đúng không?

-Em cũng không biết nữa, có thể anh ấy đã có người khác, và đã quên em rồi.- Hạ Chi lắc đầu.

-Đừng lo, anh sẽ về Hà Nội một chuyến và thăm dò ý của nó xem sao. Nếu nó còn yêu em, anh sẽ bảo nó ra đón em, thế nào?

-Thôi anh ạ, em nghĩ em sẽ tự về Hà Nộimột chuyến. Đằng nào thì anh Thanh Lâm cũng muốn gặp anh, anh Long vàanh Nguyên để cảm ơn mà.

Thiên Anh khẽ gật gù đồng ý. Sau đó, anh lại hỏi tiếp, một câu hỏi mà băn khoăn mãi anh mới có thể cất được thành lời:

-Đúng rồi, còn Phượng thế nào? Anh tưởng lúc anh đi, cô ấy cũng lên đây làm cùng em mà?

Thấy Hạ Chi ngập ngừng một hồi, Thiên Anh càng thúc giục:

-Sao vậy? Em chắc phải có tin của cô ấy chứ? Hay cô bé lấy chồng rồi à?

-Dạ không, nhưng…

-Có chuyện gì sao?- Thiên Anh nghiêm giọng hỏi, rõ ràng anh cảm thấy vẻ mặt này của Hạ Chi không bình thường chút nào.

-Không ạ! Chỉ là… Phượng có làm ở đây với em, tới hết tháng tư vừa rồi mới nghỉ. Cô ấy đã về nhà rồi.

-Sao lại không làm ở đây nữa? Hay cô bé tìm được việc gì tốt hơn sao?

-Không ạ! Phượng có bầu, sắp sinh connên về đợi sinh.- Hạ Chi cuối cùng đành nói ra sự thật, cô cũng nghĩviệc này sẽ không giấu được Thiên Anh lâu. Hơn nữa, đằng nào thì các anh ở trung tâm cũng biết rồi, Thiên Anh sớm hay muộn cũng biết mà thôi.

-Có bầu? Sinh con?- Thiên Anh nhíu màyrồi mắt anh mở to, sau đó anh dùng hai bàn tay cứng như thép túm chặtlấy vai cô lắc mạnh, giọng nói to như muốn hét lên- Em nói Phượng cóbầu? Bao lâu rồi? Chừng nào thì sinh?

-Đau em, bác sĩ… anh làm sao thế?

-Em nói nhanh đi Hạ Chi?- Thiên Anh lúcnày chẳng còn giữ nổi bình tĩnh để nghe cô kêu nữa, lòng anh bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, giống như cơn bão mỗi lúc một lớn hơn ngoài kia.

-Không đầy một tuần nữa là cô ấy sẽ sinh con thôi. Anh làm sao thế ạ? Không lẽ…- Hạ Chi giật mình nhìn anh đầy nghi ngờ.

-Anh phải đi tìm Phượng đã. Cô ấy đang ở nhà đúng không?

-Vâng. Nhưng anh không nên đi giờ này.Bão đang lớn lắm. Mai bão tan rồi hãy đi thăm cô ấy.- Hạ Chi cố giữ lấytay Thiên Anh khi anh muốn lao ra ngoài.

-Không được, anh phải đi ngay. Để anhđi. Đó là con anh!- Thiên Anh hét lên rồi vùng ra khỏi sự níu giữ củacô, anh lao vào trong gió lốc và cơn mưa đen ngòm trên bầu trời.

Khi anh em của trung tâm chạy ra thìThiên Anh đã biến mất trong màn đêm rồi. Hạ Chi vẫn đứng đó, chưa hếtsững sờ với câu nói sau cùng của Thiên Anh.

“Đó là con anh!”

Đứa bé trong bụng Phượng lại là con củaThiên Anh. Giờ thì cô đã hiểu lý do Phượng một mực năn nỉ cô không đượccho Thiên Anh biết. Nếu anh biết, thì có thể anh đã không đi. Nếu anhbiết, thì có thể đã có một đám cưới, dù là đám cưới không tình yêu. Nếuanh biết, thì Phượng đã không phải vượt qua những tháng ngày vất vả mộtmình thế này.

Nhưng nếu anh biết, liệu Phượng có thựcsự được hạnh phúc hay không? Nếu là yêu nhau mà đến với nhau thì Phượngsẽ không bao giờ giấu anh về cái thai đó. Chỉ có một lý do duy nhất,Phượng không muốn ràng buộc Thiên Anh khi anh không hề yêu cô.

Nhưng Thiên Anh đi tìm Phượng trong thời tiết này thì quá nguy hiểm. Thời tiết này đã không thể lái xe được rồi, chưa kể con đường dẫn tới nhà Phượng lại ở ngay ven biển, chỉ cần sơsuất một chút là có thể gặp tai nạn vô cùng thảm khốc.

Nhưng ai có thể ngăn Thiên Anh lại đây?

Hạ Chi đặt hai tay lên ngực, mắt nhắm nghiền lại. Lúc này, cô chỉ có thể nguyện cầu cho Thiên Anh bình an mà thôi.

\*\*\*

Mây đen cuộn lại như một con rồng khổnglồ đang lên cơn giận dữ, uốn mình không ngừng trên không trung. Mưa rànrạt trên khung cửa kính xe, nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu ThiênAnh lúc này là Phượng và đứa bé chưa chào đời kia. Nó chính là con anh.Bản năng làm cha trỗi dậy, thúc giục Thiên Anh phải tới với người congái đang mang trong mình giọt máu của anh ngay. Anh đã lãng phí quánhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa.Anh phải tới bên cô.

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

heoubaotam - Cấp 10 [ được Cảm Ơn lần trong 19530 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 3, 27/11/2012, 8:58:56 | Bài Thứ 199

Gió rít gào bên khung cửa đã đóng chặt, sấm rền ầm ầm trên trời, giốngnhư con rồng màu đen trên cao kia đang gầm lên giận dữ. Đã gần 12h đêm,cơn bão mỗi lúc một kinh khủng hơn. Trước mắt anh chỉ có một màn đêm đen dày đặc, không có một thứ ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của tìnhyêu thương đang trào lên trong tim anh dẫn đường chỉ lối cho chiếc xechạy về phía trước. Con đường bây giờ như hòa tan vào đêm đen, cùng vớinúi, và biển.

Mười hai giờ đêm, xe mới chạy được mộtnửa chặng đường. Gió mưa cản làm cho chiếc xe dù đã đi với tốc độ khánhanh nhưng vẫn cho Thiên Anh cảm giác vô cùng chậm chạp. Nếu anh đinhanh hơn, chỉ sợ chiếc xe sẽ văng ra khỏi con đường và rơi xuống biểnmất.

Mồ hôi đã tuôn ra ướt đầm trên trán anh. Thiên Anh vẫn ghì chặt vô lăng, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước.Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, tiếng điện thoại như một tiếngchuông đánh mạnh vào tim anh khiến Thiên Anh sửng sốt. Không hiểu saolại có cảm giác như vậy. Số hiện lên trên màn hình là số lạ, Thiên Anhbỏ qua, không nghe. Dù sao tập trung lái xe trong thời tiết này mới làquan trọng nhất.

Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Có một linh cảm vô hình thúc giục Thiên Anh hãy bắtmáy, nhưng hai mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, bỏ qua nó.

Tới hồi chuông thứ ba, Thiên Anh không nhẫn nại được, cuối cùng cầm điện thoại lên và bắt máy.

Ngay khi anh bắt máy, vang tới bên tailà tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng gào khóc của mấy người nữa mà anhnghe không rõ. Thiên Anh nghe tim mình đập thình thịch, anh khẽ đáp:

-A lô.

-Bác sĩ…- Tiếng phụ nữ yếu ớt đáp lại.

Toàn thân Thiên Anh run lên. Một linh cảm không lành bất chợt ập tới.

-Phượng, em phải không?

-Anh Thiên Anh…

-Em thế nào rồi? Đừng lo, anh đang tới.

-Anh Thiên Anh… đứa bé… con… tên… Thiên Ân…

Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cuối cùng imbặt sau khi chữ Thiên Ân rơi vào tai Thiên Anh. Sau đó là hàng loạttiếng gào khóc khác, nhưng tai Thiên Anh đã ù đi rồi, anh không còn nghe được gì nữa.

Đoạn đường phía trước đột nhiên xuấthiện một đống đá to lù lù, kèm theo vô số đất đá nhỏ rơi vãi lung tung.Thiên Anh lúc này trong đầu chỉ vang lên tiếng của Phượng, câu nói saucùng của cô: “Con tên là Thiên Ân.” Chiếc xe, với một tốc độ không chophép trong trời mưa này, đâm thẳng vào đám đá hộc do núi sạt lở rơixuống. Cú va chạm khiến đầu Thiên Anh đập thẳng vào vô lăng. Chiếc xesau khi va vào tảng đá thì trệch hướng, trượt lên đám đất trơn lầy rồitheo đó, lao qua hàng rào chắn và rơi thẳng xuống khoảng không phíatrước. Dưới đó là biển đang gầm gào cùng vách đá.

Thiên Anh, trong giây phút này, đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, và suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu anh chính là câu nói của Phượng:

“Con tên là Thiên Ân.”

Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của mình dù chỉ một lần.

## 38. Chương 38

Kết cục

Một năm sau…

Không ai trong những người đã chứng kiến có thể quên được đám tang nhiều nước mắt của một năm về trước. Không biết bao nhiêu người đã khóc trước hai chiếc quan tài lạnh lẽo nằm kề nhau ấy.

Tiếng khóc của người thân Thiên Anh, của mấy đứa trẻ em của Phượng. Tiếng khóc của những người hàng xóm, những người dân đã quá thân quen với hai người, đặc biệt là vị bác sĩ tốt bụng mà họ vẫn thường ghé qua tặng đồ biển. Tiếng khóc của những người bạn, những người đồng nghiệp đã cùng làm việc nhiều năm với họ. Và khó quên nhất, chính là tiếng khóc ra rả vì khát sữa của đứa trẻ xấu số vừa mới chào đời đã phải tiễn đưa hai người thân yêu nhất của nó. Nhìn nó khóc đến tím tái cả người trên cánh tay của Chi, tim ai cũng như nghẹn lại, nhiều người cũng vì nó mà không cầm được nước mắt.

Hai người không đồng sinh, không yêu nhau, nhưng họ lại mất cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và có chung một đứa trẻ. Gia đình Thiên Anh mặc dù chưa một ngày đón cô gái kia về làm dâu con, nhưng họ vẫn muốn để cô được an táng ngay bên cạnh anh, để hai người họ có thể đến bên nhau khi tới bên kia thế giới.

Ở đó, có lẽ họ sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc.

Hạ Chi đặt hai bó hoa xuống trước hai ngôi mộ, đưa mắt hình lên hai tấm ảnh trên bia mộ, lòng cô lúc này vẫn còn hơi nhói đau khi thấy nụ cười của họ. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn tiếp tục phải sống. Chỉ là cô cảm thấy thật bất công cho hai con người đó. Cô gần như ngất xỉu khi sáng hôm sau hay tin người ta tìm thấy hiện trường vụ tai nạn xe của Thiên Anh, rồi sau đó là cái tin Phượng qua đời vì mất nhiều máu sau khi sinh con tại nhà. Ôm đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn trên tay, cô khóc như mưa như gió. Cô đã mong đứa trẻ này ra đời biết bao, vậy mà ngày nó được sinh ra lại là ngày cô mất đi hai người bạn thân nhất của mình.

-Thằng nhóc vẫn khỏe chứ?

Tiếng đàn ông thình lình vang lên ở phía sau khiến Hạ Chi giật nảy mình quay lại. Là Hải Long, người đã từng che chở và giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày cô mất trí nhớ và sống ngoài Cát Bà. Từ khi Thiên Anh mất đi, cô cũng chỉ gặp anh thêm hai lần, đó là hai lần khi anh tới bệnh viện thăm Thiên Ân khi thằng bé chuẩn bị được phẫu thuật. Thiên Ân mắc bệnh tim bẩm sinh, thân chung động mạch loại ba là một trong những loại bệnh tim nguy hiểm nhất, vì vậy trong suốt một năm đầu tiên này, cả gia đình đã không tiếc tiền bạc để cho đứa bé có được cơ hội phẫu thuật sớm nhất có thể. Bây giờ thì Thiên Ân đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nó bắt đầu biết đứng và đang tập đi.

-Cháu khỏe lắm. Rảnh thì anh tới chơi.

-Tôi không rảnh. Nó khỏe là được rồi. Mỗi lần đến nhà Thiên Anh lại nghe bác gái trách móc rằng đã lôi kéo anh ấy đua xe. Nếu không thì cũng đã không có tai nạn. Giống như tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết ngu ngốc của anh ấy vậy.

Hải Long vẫn như vậy, lạnh lùng, cục cằn và có phần hơi xa cách với tất cả mọi người.

-Chắc hai bác đau lòng quá thôi. Anh đừng trách họ, làm cha làm mẹ ai chả thế.

-Ngày mai cô và Nguyên làm lễ cưới.

-Vâng.

-Mặc dù tôi cũng hơi không thích anh ta, nhưng Nguyên cũng không phải là không tốt. Ít nhất anh ta cũng hơn tôi nhiều cái lắm. Đừng so sánh bản thân mình với những cô gái khác quanh anh ta để rồi tự ti, cái đó chỉ làm hai người xa nhau hơn mà thôi. Dù cô không đẹp bằng họ, cô không giỏi bằng họ, cô không nhiều tiền như họ, nhưng cô vẫn hơn hẳn tất cả những người đó, vì cô có được chiếc nhẫn kết hôn của người đàn ông mà họ yêu. Cô có được đám cưới với anh ta. Vậy là cô thắng rồi. Hơn nữa, đàn bà con gái nên chọn một người yêu mình mà trao thân gửi phận. Nguyên rất yêu cô, cô phải biết điều đó.

-Tất nhiên em biết. Nhưng sao anh cũng biết?- Hạ Chi cười hỏi.

-Sau khi Thiên Anh vào Lâm Đồng làm việc, Nguyên về Hà Nội và thỉnh thoảng bọn tôi vẫn đi uống cùng nhau.

-Ra vậy. Bọn em cũng bận chăm sóc cho Thiên Ân nên bây giờ mới nghĩ đến đám cưới được.

-Thằng nhóc ấy ở với vợ chồng cô chứ?

-Vâng, cưới xong bọn em sẽ sang Anh sinh sống, anh Nguyên sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ ở đó, ông và các bác cũng đều đồng ý để Thiên Ân đi cùng chúng em.

-Vậy là được rồi.- Long nói rồi mới bắt đầu châm hương và cắm lên hai ngôi mộ.- Tôi chúc mừng cho cô và Nguyên.

-Tối nay nhà anh Nguyên mở tiệc, anh tới luôn nhé!- Hạ Chi đề nghị.

-Không, hôm nay tôi không được vui, có lẽ sẽ tới Sky kiếm cái gì đó để uống…

Hải Long lắc đầu đáp và xoay người bước đi. Dưới nắng chiều, chiếc nhẫn kim cương anh đeo trên cổ ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Một câu chuyện mới cũng sắp bắt đầu…

+++Hết+++

Đôi lời của tác giả

Cũng đã gần hai năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu” đầu tiên được đặt lên kệ sách, cũng là ngần ấy thời gian tôi dành hết tâm huyết cho cuốn tiểu thuyết thứ ba có tên là “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi” này.

Gần hai năm không phải là một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ dài để tôi suy ngẫm và tìm cho mình một con đường, một lối đi riêng trong sáng tác. “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi” chính là bước chuyển trung gian trong sự thay đổi về tư duy đó của tôi. Đây là cuốn tiểu thuyết chính thức đóng lại series tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu”, đóng lại thế giới của những chiếc siêu xe và những con người đam mê bất tận với trò chơi tốc độ. Đồng thời, nó cũng mở ra một tư duy sáng tác mới cho bản thân tôi. “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi” sẽ không có câu chuyện tình yêu nhiều ngọt ngào mà cũng đầy mâu thuẫn như “Chỉ có thể là yêu”, cũng không nhẹ nhàng mà đầy đau khổ như “Yêu không hối tiếc”, nó lặng lẽ và giản dị như một chiều trời xanh đầy nắng và gió.

Ở cuốn tiểu thuyết này, tôi hy vọng sẽ đem đến cho độc giả cái nhìn rộng mở hơn về cuộc sống, về môi trường, về xã hội, về những mâu thuẫn tưởng chừng rất đơn giản nhưng không hề dễ tháo gỡ chút nào, về những câu chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp, về những hạnh phúc mà người ta phải đi một vòng thật lớn, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng nó vẫn ở ngay bên cạnh mình. Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại không viết về thế hệ tiếp theo của “Yêu không hối tiếc” mà lại quay ngược về quá khứ của “Chỉ có thể là yêu”? Cuộc sống vốn là một vòng luẩn quẩn giữa những mối quan hệ nhiều chiều, khi một câu chuyện này khép lại, sẽ lại có một câu chuyện mới mở ra. Câu chuyện mới ấy, lại là bắt đầu của một câu chuyện khác nữa, và biết đâu, kết thúc của nó lại chính là khởi đầu của câu chuyện đầu tiên . Cứ theo cái vòng tròn ấy, bạn sẽ nhận ra có nhiều điều khá thú vị và bất ngờ trong cuộc sống của chính mình.

Khép lại cuốn cuối cùng trong series tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu”, tôi sẽ bắt đầu với một chủ đề mới, ở đó nhân vật cũng có những sở thích và đam mê mới. Vẫn là những câu chuyện tình yêu, nhưng ở đó, tôi tìm được sự trưởng thành của chính mình qua các nhân vật của tôi.

Lời yêu thương gửi tới gia đình, những người thân yêu nhất của tôi, tới bố mẹ và em gái, những người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi trở về sau những chuyến đi dài mỏi mệt, luôn tha thứ cho tôi khi tôi mắc lỗi, luôn vực tôi dậy và để tôi tự học cách bước đi khi tôi vấp ngã.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những anh em, bạn bè đã luôn động viên tôi mỗi khi tôi chùn bước, tới những độc giả thân yêu luôn cổ vũ tinh thần cho tôi mỗi khi tôi mất đi cảm hứng sáng tác. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty sách Bắc Hà, NXB Văn Học, NXB Hội Nhà Văn đã giúp đỡ để tôi được tới gần hơn với bạn đọc của mình.

Và tôi cảm ơn bạn vì đã cầm lên cuốn sách này, lắng nghe những điều tôi tâm sự trên đây, bạn thân yêu ạ!

Hà Nội, tháng 8 năm 2012

Hân Như.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/giau-anh-vao-trong-noi-nho-cua-em-di*