Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Table of Contents

# Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Ngay lần đầu tiên gặp Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm đã trúng mũi tên của thần tình ái. Cô mất hai năm để biến mình thành mẫu phụ nữ hợp với anh ta, thêm ba năm thành trợ thủ đắc lực của anh ta, dùng chiêu mưa dầm thấm lâu để chinh phục anh ta. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/em-dung-mong-chung-ta-la-nguoi-dung*

## 1. Chương 1

Chương1

Thậtlà châm biếm, Lục Nhiễm không kiên cường như cô tưởng.

Lục Nhiễm quẳng cả tậpkế hoạch bị trả về cùng lá đơn thôi việc mà cô vừa mất một tiếng đồng hồ đểviết xong lên mặt bàn làm việc to lớn bề thế bằng gỗ đỏ của Hàn Mặc Ngôn, cảmgiác sảng khoái đến không ngờ: “Hàn tổng, tôi xin thôi việc”.

Năm năm yêu thầm, ba nămnhẫn nhịn, trong chốc lát thành công dã tràng.

Vượt qua cơn đau là sựgiải thoát hoàn toàn, cuối cùng, cô quyết định buông tay.

Hàn Mặc Ngôn ngước mắtlên, lộ ra khuôn mặt thanh tú và anh tuấn đến nỗi trông như manơcanh.

Vì người đàn ông này, côđã nhẫn nhịn quá lâu.

Ánh mắt lạnh lùng củaHàn Mặc Ngôn lướt qua bản kế hoạch và Lục Nhiễm, hỏi một cách trịnh trọng: “Trợlý Lục có cần suy nghĩ thêm không?”.

Nếu đổi thành Lục Nhiễmcủa hai năm trước, không, một năm trước thôi thì chỉ cần nghe thấy thanh âm đólà lại do dự, nhưng, giờ đây… Lục Nhiễm nhếch môi cười, nói giọng trịnh trọngcủa một trợ lý: “Không cần đâu, anh Hàn, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi”.

“Cô Lục, nếu đãnhư vậy, chắc cô cũng nắm rõ quy định, sau khi bàn giao công việc, đến phòngtài vụ lĩnh tiền lương là cô có thể rời khỏi đây. Nhân tiện, cô gọi Lucy vàonhé”.

Nói xong, Hàn Mặc Ngônlại cúi xuống xem tài liệu, thái độ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhiễm khẽ hít mộthơi thật sâu.

Cố bắt mình kiềm chế, cômới không nổi điên ngay trong phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.

Nhẫn nhịn bao nhiêu lâunhư vậy, nhịn thêm một lúc cũng chẳng sao.

Tuy nhiên Lục Nhiễm biếtrằng, giây phút ấy, cô rất muốn đấm cho Hàn Mặc Ngôn một cái, để xem có thể đậptan lớp băng giá nghìn năm đang che phủ khuôn mặt anh ta hay không.

“Cô Lục?”. Độtnhiên Hàn Mặc Ngôn lại lên tiếng.

“Gì cơ?”. Nhấtthời Lục Nhiễm không thể phản ứng gì.

“Nếu có thể, côđưa chỗ tài liệu này sang bộ phận bán hàng”.

Một chồng tài liệu đặtngay ngắn ngay trong tầm tay của Lục Nhiễm, đứng ở đó, cô cũng vẫn thấy đượckhuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn, ngũ quan ngay ngắn, sáng sủa, khóe môihơi xếch toát ra vẻ lãnh đạm, nhìn qua cũng biết người này trầm lặng ít nói,cẩn thận nghiêm túc.

Chính xác thì, Lụ̣cNhiễm hiểu rõ về người đàn ông này hơn bất cứ ai.

Có thể tự nhiên như thếmà ra lệnh cho cấp dưới vừa nộp đơn nghỉ việc, Hàn Mặc Ngôn quả nhiên…

Lục Nhiễm không buồnnhìn tài liệu, quay lưng mở cửa phòng giám đốc đi ra ngoài, cũng không buồn đểý phản ứng của Hàn Mặc Ngôn trong đó ra sao.

“Từ từ đã…”.

“Tôi đã thôi việcrồi, từ chối yêu cầu của anh cũng không sao chứ”.

Mãi một lúc sau, mớinghe thấy Hàn Mặc Ngôn lên tiếng tiếp, giọng vẫn lạnh như băng: “Giờ không phảithời điểm để chuyển việc, sắp cuối năm…”.

Không đợi Hàn Mặc Ngônnói hết câu, Lục Nhiễm đã mở cửa đi thẳng.

Cứ tưởng rằng Hàn MặcNgôn sẽ có một phản ứng nào khác, cứ tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn tuy không có tìnhcảm với cô nhưng ít nhất cũng có chút tình cộng tác… hiển nhiên, đó chỉ là mơtưởng của riêng cô.

Thậm chí anh ta cũngchẳng buồn hỏi vì sao cô nghỉ việc.

Quan hệ của họ chỉ làquan hệ của cấp trên với cấp dưới mà thôi.

Từ lúc đó trở đi, tráitim cô âm ỉ đau.

Bộ đồ công sở vừa ngườigiờ trở nên bức bối, Lục Nhiễm cũng không muốn quay về chỗ của mình, cô tháo càvạt, tiện tay vứt luôn vào thùng rác, nới lỏng cổ áo, đi về phía cầu thang máycuối hành lang.

“Chị Lục, chị saothế?”.

Tiểu An, thực tập sinhmới đến đứng ở phòng nghỉ, vừa lấy nước nóng vừa hỏi cô.

Lục Nhiễm nhếch môi, xoađầu cô bé, cười nhẹ.

“Chị không sao. Em cứlàm việc đi, nếu không có gì đột xuất, một tháng nữa là em có thể ký hợp đồngchính thức rồi”.

Đặt cốc trà xuống, TiểuAn cười gật đầu: “Chị Lục, cảm ơn chị”.

Lục Nhiễm suy nghĩ giâylát, cuối cùng không nói với cô bé là mình sắp rời khỏi đây.

“Em có bật lửa không?”.

Tiểu An: “Dạ?”.

Lục Nhiễm mím môi: “Thôiem à”.

Đẩy cửa bước ra, LụcNhiễm nhìn những kiến trúc cao tầng, tòa nọ nối tiếp tòa kia, cảm thấy hết sứcnhạt nhẽo.

Cô đã tiêu tốn thời gianba năm của mình trong những tòa cao ốc này, nhưng mà, cuối cùng cô thu được gì.

Gió nhè nhẹ thổi tung cổáo, Lục Nhiễm cảm thấy hơi lạnh.

Cô lấy điện thoại, bấmsố.

“A lô, Tiểu Nhiễm hả?”.Giọng nam trầm có chút ngạc nhiên.

“Em đây”. TiểuNhiễm ngừng một lát: “Anh, em thôi việc rồi”.

Giọng nói của Lục Tề cóchút lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”.

Lục Nhiễm: “Cũng khôngcó gì…”.

Lục Tề: “Anh đã nói rồi,Hàn Mặc Ngôn không hợp với em…”.

“Anh, đừng nói nữa…”.

Im lặng giây lát, Lục Tềnén tiếng thở dài, giọng nói cứng cỏi lạnh lùng không che giấu nổi sự thỏa hiệpvà tình cảm ấm áp.

“Về đi… Giờ anh qua đónem”.

Lục Nhiễm đáp nhẹ:“Vâng”.

Lục Tề là một người anhtrai tốt, trong trí nhớ của cô, Lục Tề luôn chân thành với mọi người, yêu thươngem gái vô hạn, có thể nói là nuông chiều vô điều kiện.

Cũng có thể vì vậy mà từnhỏ Lục Nhiễm đã có cảm tình với những người đàn ông giống anh.

Thế mà, Lục Nhiễm ômtrán, cười chua chát, tại sao cô lại thích loại người như Hàn Mặc Ngôn.

Năm năm, cô đã thích HànMặc Ngôn đúng năm năm.

Cô gặp Hàn Mặc Ngôn nămnăm trước.

Năm đó, Lục Nhiễm vừasang năm thứ ba đại học, một sinh viên con nhà giàu.

Nhờ vào quyền thế của bốmẹ mà được vào đại học, suốt ngày trốn học đánh nhau, văn dốt võ dát, may màđại học vốn dĩ không phải một nơi hà khắc, các thầy cô cũng bỏ qua hành độngtrốn học của cô, còn cô lại càng được thể an nhàn, thậm chí hai năm học trôiqua, cô cũng chưa biết hết mọi người trong lớp.

Gặp Hàn Mặc Ngôn hoàntoàn là một sự tình cờ.

Năm đó Hàn Mặc Ngôn đượcnhà trường mời đến diễn thuyết, tất nhiên, Lục Nhiễm cũng chẳng hơi đâu đinghe, sau một ngày vui chơi mỏi mệt mới trở về phòng, phát hiện quên mang chìakhóa, sau một hồi suy nghĩ, nhớ ra buổi diễn thuyết ở hội trường lớn cách phòngcô không xa nên đã quyết định không đi lấy chìa khóa.

Hàn Mặc Ngôn đứng trênbục giảng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều súc tíchvà sắc bén.

Giọng nói trầm thấp, vôcùng cuốn hút.

Chắc chắn anh ta khôngbiết Lục Nhiễm, nhưng Lục Nhiễm không bao giờ quên được hình ảnh Hàn Mặc Ngônđứng trên bục giảng.

Hàn Mặc Ngôn không cầnbất cứ ngôn ngữ cơ thể nào, trang phục là một bộ vest đen không thể đơn giảnhơn, nhưng những thứ bình thường ở trên con người anh bỗng trở nên phi thường:thần thái điềm tĩnh như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, không thể xảy rasai sót; đó là một kiểu sức hút nhân cách diệu kỳ.

Cũng từ thời khắc đó,Lục Nhiễm đã yêu người đàn ông này.

Cô đi tìm tất cả nhữngtài liệu có liên quan đến Hàn Mặc Ngôn, cộng thêm các cuộc điều tra và phỏngvấn có liên quan.

Hàn Mặc Ngôn không phảicao xa gì, những thứ tìm được cũng không nhiều nhưng cũng đủ để Lục Nhiễm nhậnra rằng, người đàn ông này là một trang anh tuấn hoàn hảo.

Tuy cùng xuất thân từtầng lớp giàu có, nhưng so với anh, bản thân cô thật chẳng ra gì.

Cũng theo điều tra, LụcNhiễm biết rằng, Hàn Mặc Ngôn thích những người thông minh, chỉ qua lại vớinhững người thông minh, nhanh nhạy.

Tuyệt đối không giốngcô, văn dốt võ dát chỉ biết giải quyết vấn đề một cách giản đơn và lỗ mãng.

Nhưng, tất cả những điềuđó đối với cô đều không thành vấn đề, cô không ngốc, cô có thể học, cô tin làmình có thể làm được.

Sự thực chứng minh, đúnglà cô đã làm được.

Năm năm cố gắng, LụcNhiễm gần như đã không nhớ nổi mình của năm năm về trước, cũng không nhớ từ lúcnào cô trở nên quen với những hành động và lời nói nghiêm túc, đối nhân xử thếcũng ngày càng trở nên thành thục và trơn tru hơn.

Nhưng, thế vẫn chưa đủ…

Hàn Mặc Ngôn vẫn…

Không thích cô.

Lục Nhiễm cúi đầu, đónánh chiều tà còn sót lại chầm chậm lướt qua vai.

Ngồi vào trong xecủa Lục Tề, Lục Nhiễm đưa tay bật nhạc.

Bài hát tiếng Anh chầmchậm vang lên trong không gian nhỏ hẹp, Lục Nhiễm chống tay vào trán, nhắm mắtlại, mặc cho tiếng hát bay bổng trong đầu.

Lục Tề quay sang nhìnLục Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng chất chứa yêu thương.

“Sao em đi xuống taykhông thế?”.

Lục Nhiễm không mở mắt,đáp: “Những thứ khác đã không còn quan trọng nữa rồi”.

Một lát sau, Lục Tề mớitiếp tục hỏi: “Tiểu Nhiễm, em quyết định từ bỏ thật rồi sao?”.

Lục Nhiễm cười đau khổ:“Em có thể không từ bỏ sao? Em kiên trì bao nhiêu năm nay, cuối cùng chỉ là mộtcon số không”.

“Em…”.

“Anh, đừng hỏi em cóđáng không. Bản thân em cũng không biết bao nhiêu năm nay em kiên trì như vậylà vì cái gì? Thậm chí em cũng không biết, tình cảm em dành cho anh ta, còn lạibao nhiêu…”.

Chưa nói hết, cô chợtcảm nhận có bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình.

Sau khi trưởng thành,Lục Nhiễm luôn kiên cường hơn bất cứ ai. Bình thường, đừng nói đến chuyện cóngười xoa đầu cô, vì ngay cả lời an ủi cũng rất ít, mà trên thực tế, cô cũngkhông cần đến.

Nhưng mà, giây phút này,có những tình cảm bi lụy không thể chịu được đang tàn phá thần kinh cô.

Cô không thể từ bỏ, côcảm thấy thật buồn.

Lục Tề xoay vô lăng,dừng xe bên lề đường.

Đưa tay tắt nhạc, giọngcủa Lục Tề trầm thấp mà ôn hòa: “Tiểu Nhiễm, nếu buồn em cứ khóc đi”.

Lục Nhiễm không thể kiềmchế thêm, nắm lấy tay áo Lục Tề, vùi đầu vào lòng anh.

Thanh âm bị chặn lại,càng thêm nấc nghẹn.

“Anh ơi, em buồnquá”.

“Ba năm nay, em cứngồi đó nhìn Hàn Mặc Ngôn qua lại với hết người con gái này đến người con gáikhác, rồi lại nhìn họ chia tay. Cảm giác đó vẫn như vừa mới hôm qua, Hàn MặcNgôn vẫn mãi là một giấc mơ mà em không thể với tới. Ba năm nay, dù em có tìmcách tiếp cận thế nào, anh ta cũng không có phản ứng gì…”.

“Anh biết, anhbiết…”.

“Anh, em còn cóthể về nhà không?”.

“Có chứ, mẹ đãnghĩ lại từ lâu rồi, còn bố tuy vẫn nói cứng, nhưng lúc nào cũng mong mỏi emtrở về”.

Ba năm trước, vì Hàn MặcNgôn mà cô đã cãi nhau với bố mẹ, chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào lại mong congái mình đơn phương hủy hôn ước đã định, vào làm ở công ty đối phương, mục đíchđể theo đuổi một người đàn ông.

Cô cũng không nhớ nổimình đã cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần.

Kết quả cuối cùng là côdứt khoát dọn ra ở riêng, bố mẹ cũng cắt mọi viện trợ, nếu không có Lục Tề tiếptế, một mình cô chắc cũng không sống nổi qua ngày.

Những lúc cãi nhau căngthẳng nhất, bố mẹ còn công khai thể hiện ra rằng mình không có đứa con gái nhưcô.

Lúc đó, cô chẳng thèm đểý, nhưng thật không ngờ, cuối cùng cũng chỉ có người thân có thể đón nhận cô.

Thật là châm biếm, LụcNhiễm không kiên cường như cô tưởng.

Lục Nhiễm ngủ trọn mộtngày.

Cô vẫn ở trong phòng trọcủa mình. Tuy Lục Tề đã mở đường cho cô quay về, nhưng tinh thần hiện tại củaLục Nhiễm cũng không thích hợp để về nhà, huống hồ cô cũng không biết phải đốimặt với bố mẹ mình như thế nào.

Lục Tề cũng không miễncưỡng, đưa Lục Nhiễm về đến chân cầu thang, nhìn cô lên trên.

Khi cô tỉnh dậy, trời đãtối.

Hình như lâu lắm rồi côchưa được ngủ thế này, ba năm nay ngoài từ thứ hai đến thứ sáu quẹt thẻ đúnggiờ, thì hầu hết những ngày cuối tuần đều dành để làm thêm giờ cùng với Hàn MặcNgôn, bởi vậy ngày nào cũng cần mẫn bận rộn như chẳng có lúc nào để nghỉ ngơi.

Thật là không dám nghĩthêm.

Cô đứng trong phòng tắm,vừa đánh răng vừa soi mình trong gương.

Một khuôn mặt mệt mỏiđến xa lạ.

Cô đặt bàn chải xuống,với tay lấy khăn mặt, không ngờ giá phơi khăn mặt bằng nhựa bị gẫy, rơi xuống.

Căn phòng trọ năm mươimét vuông, chật hẹp, chịu sự giày vò của cô ba năm nay, ngày càng cũ kỹ.

Nhưng cô vẫn nhớ, trướckia cô đã vất vả thế nào mới thuê được một gian phòng riêng trong cái thành phốtấc đất tấc vàng này và cũng đã phải vất vả thế nào để từng bước thích nghi vớicái nơi đơn sơ này.

Là vì ai chứ?

Làm tất cả những điềunày…

Lục Nhiễm cười cay đắng,cái khí thế bừng bừng hôm qua lúc xin thôi việc với Hàn Mặc Ngôn hôm nay đãbiến đi đâu mất.

Nghỉ việc cũng vậy, cốgắng vì anh ta cũng thế, thực ra đó đều là quyết định của một mình Lục Nhiễm,chẳng liên quan gì đến Hàn Mặc Ngôn, nên chẳng thể trách gì anh ta.

Nhưng, oán hận…

Đêm qua Lục Nhiễm tắtđiện thoại, giờ bật lên, điện thoại rung bần bật.

Cô lật xem, mười mấy tinnhắn, mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Có công việc, cũng cóbạn bè, Lục Nhiễm đọc từng tin một, nhưng không có của Hàn Mặc Ngôn.

Cô cũng đã đoán đượcđiều này từ trước.

Sau khi trả lời lầnlượt, Lục Nhiễm đi chuẩn bị đồ ăn.

Mới đi được mấy bước,điện thoại rung chuông, giai điệu dồn dập đã được cài đặt sẵn.

Lục Nhiễm giật mình, timcũng đập nhanh hơn, vội vàng lấy điện thoại: “A lô?”.

“Có phải trợ lýLục Nhiễm đó không?”.

Không phải giọng của anhta.

Lục Nhiễm nhanh chónglấy lại thăng bằng, lịch sự đáp: “Tôi đây, xin hỏi anh cần gì ạ?”.

“Ủa, cô quên rồisao? Tôi là Lưu tổng, Lưu Điền Vũ, lần trước trong cuộc gặp tôi đã gửi cô danhthiếp rồi”.

“Tôi nhớ ra rồi.Xin hỏi Lưu tổng có việc gì không?”.

“Trợ lý Lục đã xinnghỉ việc rồi đúng không?”.

“… Vâng”.

“Nếu trợ lý Lụcbằng lòng, chi bằng đến chỗ tôi, tôi đảm bảo đãi ngộ chắc chắn sẽ hơn công việctrước của cô, công ty cũng sẽ sắp xếp cho cô thêm một trợ lý nữa…”.

Giọng nói của Lục Nhiễmhạ xuống: “Cảm ơn Lưu tổng. Có điều tôi vừa mới thôi việc, muốn nghỉ ngơi vàingày. Ý tốt của anh, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh được không?”.

“Được, được chứ”.

Ngắt máy, Lục Nhiễm cảmthấy càng mệt mỏi, nằm xuống ghế sofa, thở nhẹ.

Điện thoại lại rungchuông, vẫn là giai điệu lúc nãy.

Lục Nhiễm chẳng hề muốnnghe điện thoại, giọng nói có đôi chút miễn cưỡng: “Lưu tổng, tôi đã nói là sẽsuy nghĩ mà. Nhưng tạm thời đúng là tôi chưa có hứng thú tìm một công việcmới”.

Nói xong, Lục Nhiễm cũngcảm thấy khẩu khí của mình không dễ nghe cho lắm.

Nhưng… cô cũng chẳng còntâm trí nào để lo mấy chuyện này.

Im lặng, Lục Nhiễm tưởngrằng đối phương đang tức giận, nên cũng cảm thấy đôi chút đắc tội. Đang địnhngắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng: “CôLục, cô không định tìm việc mới sao?”.

Một giọng nói không thểquen thuộc hơn, giọng của Hàn Mặc Ngôn.

Lục Nhiễm giật mình, đầudây bên này rơi vào im lặng.

Nghe rõ cả hơi thở màkhông biết nói gì.

Hồi lâu, Lục Nhiễm mớilên tiếng, giọng lạnh lùng: “Hàn tổng còn có việc gì sao?”.

Như cảm nhận được vẻ thùđịch trong giọng nói của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn dừng một lát, rồi bất ngờchuyển đề tài: “Lưu tổng? Lưu Điền Vũ?”.

“E là việc này khôngliên quan gì đến Hàn tổng”.

“Trợ lý Lục!”.

“Tôi đã không cònlà trợ lý của anh nữa rồi”.

Lục Nhiễm có thể tưởngtượng được điệu bộ cau mày của Hàn Mặc Ngôn ở đầu dây bên kia, nhưng cũng chẳngcó tâm trạng nào để chiều theo tâm tính anh ta.

“Khi nào thì cô đến bàngiao công việc? Còn nữa, khi nào thì cô đến lấy đồ đạc?”. Dường như Hàn MặcNgôn đang cố nén cảm giác không vui, cũng lâu lắm rồi anh ta không nghe ngườikhác ăn nói thẳng thừng như thế với mình.

Lục Nhiễm cười nhẹ: “Hàntổng, tôi không làm nữa, tôi cũng không cần những thứ đó nữa”.

“Cô Lục, như thế là viphạm hợp đồng”.

“Tôi không cần biết,tháng này cứ coi như tôi làm không công, tôi chẳng cần lương thưởng gì hết, nếuanh muốn tôi đền tiền thì cũng cứ nói ra, tôi vẫn còn chút tích lũy”.

“Cô…”.

Lục Nhiễm không do dựngắt lời anh ta: “Hàn tổng, tính tôi là vậy. Trợ lý Lục của anh ngày hôm qua đãthôi việc rồi”.

Một lúc sau, Hàn MặcNgôn vẫn không nói gì.

Hình như anh ta khôngthể tưởng tượng nổi, cô trợ lý nhỏ bé ngoan ngoãn cun cút nghe lời ba năm naygiờ lại trở nên cay độc như vậy.

Lục Nhiễm nhếch môi:“Hàn tổng, nếu không có việc gì khác, tôi ngắt điện thoại đây”.

Nói xong, cô khẽ ấn nútngắt điện thoại, trong giây lát, đầu dây bên kia trở nên im ắng, không còn bấtcứ thanh âm nào.

Tắt điện thoại, LụcNhiễm quay về giường.

Hiện giờ cô chưa quênđược, nhưng, sẽ có một ngày cô hết sạch vấn vương.

Hết sạch vấn vương ngườiđàn ông cô từng khắc cốt ghi tâm, tình đầu của cô.

Cô xuống bếp pha một bátmỳ.

Lôi chiếc va ly to từtrên nóc tủ xuống, Lục Nhiễm ngồi xuống đất, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Cô xếp từng bộ quần áo,những đồ đạc khác cũng xếp riêng ra từng loại.

Hồi tưởng lại cuộc sốngluộm thuộm trước đây, Lục Nhiễm cũng phải cảm ơn sự mẫu mực của Hàn Mặc Ngôn,những thói quen này cô đều học được từ anh ta.

Hàn Mặc Ngôn là mộtngười cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, mấy năm nay Lục Nhiễm cũng đến nhà anh ta mộtvài lần, căn phòng phối màu đen trắng không một hạt bụi, tất cả đồ đạc đều ngănnắp gọn gàng, cả quần áo trong tủ cũng là thẳng tắp không một nếp nhăn.

Giống như con người HànMặc Ngôn, trong mắt không có nửa hạt bụi.

Cũng khổ cho cô mấytháng đầu mới theo Hàn Mặc Ngôn làm việc, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ khônglàm vừa lòng anh ta.

Vừa nghĩ vừa sắp xếp,cuối cùng cô đã thu dọn xong.

Lục Nhiễm lại bắt đầusắp xếp các đồ đạc lặt vặt, đằng nào thì bây giờ cô cũng thừa thời gian, cứthong thả mà làm.

Dọn dẹp đến nửa đêm mớihoàn tất mọi công việc, nhìn căn phòng trống không, trong lòng Lục Nhiễm cũngtrống rỗng theo.

Sáng sớm ngày hôm sau,Lục Nhiễm gọi công ty chuyển nhà.

Trước khi xin thôi việc,cô đã nói chuyện trả nhà với chủ nhà trọ, chỉ là chưa chắc chắn hôm nào chuyểnthôi.

Trên thực tế, cô đã tìmđược nhà mới, nơi đó cách xa trung tâm thành phố, điều kiện ăn ở tốt hơn nơiđây, tiền thuê cũng thấp hơn, rất phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay củacô.

Nếu chịu khó tiết kiệm,cũng đủ trả tiền thuê nhà thời kỳ đầu.

Thực ra, chuyển nhà haykhông không quan trọng, nhưng ở lại nơi này sẽ chỉ làm cô nhớ lại quãng thờigian ba năm bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Hơn nữa, Hàn Mặc Ngônbiết chỗ này, cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh ta.

Nhà mới rất ổn,Lục Nhiễm sắp xếp xong đồ đạc, lăn ra ngủ một giấc.

Trong mơ, cô đánh choHàn Mặc Ngôn một trận nên thân, Hàn Mặc Ngôn cứ để cô đánh thật thoải mái màkhông hề chống đỡ, sau đó quỳ xuống ôm lấy ống quần bò của cô, cầu hôn cô, LụcNhiễm kết thúc giấc mơ của mình bằng một cái tát nảy đom đóm mắt.

Có thể thấy rằng, cô vẫnquá nặng lòng với Hàn Mặc Ngôn.

Tỉnh dậy, cô bắt đầu gọiđiện cho đám bạn cũ mà đã lâu rồi không liên lạc.

Nhận được điện thoại, aicũng ngạc nhiên vì sự quan tâm đột xuất của cô và cảm thấy kỳ lạ vì cô vẫn cònsống trên cõi đời này.

Lục Nhiễm hỏi han từngngười, tiếng cười giòn tan trong điện thoại không giống của chính cô.

Sau cùng, họ hẹn nhautối đi chơi.

Những bộ quần áo hay mặctrước đây, Lục Nhiễm đều để lại ở biệt thự gia đình, hiện giờ trong tủ quần áocủa cô toàn những bộ quần áo nghiêm chỉnh và lễ phục, ngay cả quần áo ngàythường cũng toàn những bộ kín cổng cao tường.

Chẳng có bộ nào mặc đichơi, Lục Nhiễm đành phải mặc tạm một bộ, sau đó tìm mua bộ khác.

Con gái bẩm sinh aichẳng thích dạo phố mua đồ, nhưng Lục Nhiễm không mấy hứng thú với việc này,mua đồ chủ yếu chỉ dựa vào trực giác.

May mà cô dáng chuẩn,cũng dễ mặc quần áo.

Cô chọn một chiếc váyngắn, tất giấy phối hợp với áo thun mỏng màu hồng, cổ chữ V, đủ làm nổi bậtvòng eo thon thả và đôi chân thon dài, nhìn qua đã thấy trẻ hơn vài tuổi so vớitrước đây lúc nào cũng bó mình trong đồ công sở.

Khi cô đến quánbar đã hẹn đã hơn chín giờ.

Quán bar rất rộng, phânthành nhiều khu vực khác nhau.

Phong cách châu Âu vớigam màu hồng sẫm làm chủ đạo, không gian phối màu trầm ấm, kết hợp với ánh sángtrang trí nhấp nháy huyền ảo, không khí càng trở nên hữu tình.

Cho dù chỉ là những giaodịch xác thịt, nhưng trong một khung cảnh huyền ảo như thế, cũng thành ra lunglinh diễm lệ.

Không khí trong đó rấtnhộn nhịp, vừa bước vào, Lục Nhiễm đã thấy đồng bọn cũ Lâm Tĩnh đang ngồi bênquầy bar, tay cầm một chiếc ly, tươi cười nhìn cô.

“Đợi cậu lâu lắmrồi”.

Lâm Tĩnh nhảy từ trênghế xuống, dáng vẻ phong tình, đám tua rua của chiếc váy ngắn Scotland nhúnnhảy theo từng cử động trông rất đẹp mắt: “Chúng tớ đợi cậu lâu lắm rồi, còntưởng là cậu cho bọn tớ leo cây đấy. Lần này tụ tập là vì cậu, tối nay chúngmình phải chơi thâu đêm, không được trốn về đâu đấy”.

Lục Nhiễm lấy ly rượutrên tay Lâm Tĩnh, cúi đầu uống một ngụm, cười đáp: “Tớ đã bao giờ chạy trốnchưa, chỉ có cậu ấy, vừa uống đã giả vờ say”.

Lâm Tĩnh nháy mắt vớiLục Nhiễm: “Cậu tưởng là tớ vẫn như trước kia sao? Tớ bây giờ nghìn cốc khôngsay đấy. Đi thôi…”. Nói rồi khoác vai Lục Nhiễm đi vào bên trong.

Đi được vài bước, LụcNhiễm nhớ ra quên cầm theo ly, vừa quay đầu lại, thấy một bóng người quen quenlướt qua.

Lục Nhiễm vội dừng bước,quay lại nhìn.

Lâm Tĩnh thấy vậy, nghihoặc hỏi: “Sao thế? Vừa gặp người quen à?”.

Lục Nhiễm lắc đầu: “Nhìnnhầm rồi, chúng ta đi thôi”.

Gần như toàn là ngườiquen, tiếng cười nói hỗn độn, inh tai nhức óc, không khí này giờ đây đã trở nênxa lạ với cô.

Trong mơ màng cô cảmthấy, thời gian năm năm qua như một giấc mơ.

Có người ấn Lục Nhiễmngồi xuống, cô cười thoải mái.

Thế là, tán phét, uốngrượu, trêu đùa, nhảy nhót.

Trên sàn nhảy, ánh đènrực rỡ loang loáng trên người, xanh đỏ tím vàng, không ngừng biến đổi.

Bỏ mặc bản thân tiêu haosức lực, hết một bản nhạc, Lục Nhiễm lau mồ hôi trên trán, ngồi bên quầy bargọi một ly rượu hoa quả, rượu rất nhẹ nên uống hết cả ly cũng chỉ cảm thấy máthơn đôi chút.

Lâm Tĩnh tràn trề sứcsống vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc, như muốn rủ mọi người cùng tham gia.

Lục Nhiễm nhấm chútrượu, bất giác mỉm cười.

Có người đứng cạnh cô,gọi một ly Whisky.

Lục Nhiễm liếc mắt qua,cũng là một người trong hội lúc nãy, nhưng cô không quen nên cũng chẳng để ý.

Không ngờ, người đó vừagõ nhẹ trên mặt gỗ của quầy bar, vừa như vô tình lên tiếng, giọng nói êm áimang nét đặc trưng của ngọc thạch, từng chữ rõ ràng lưu loát.

“Lục Nhiễm, lâu rồikhông gặp”.

Lục Nhiễm ngạc nhiênđáp: “Anh quen tôi à?”.

Cô quay đầu lại, khuônmặt xa lạ của người đàn ông khi tỏ khi mờ trong bóng tối loang lổ ánh đèn, khóemiệng cười mà như không, đuôi mắt xếch nhưng vẫn dễ coi: “Em có thấy anh quenkhông?”.

Khuôn mặt này chắc chắnkhông phải người qua đường, Lục Nhiễm trầm ngâm, tìm nhanh trong trí nhớ mộtcái tên thích hợp.

Người đó đỡ lấy ly rượuphục vụ đem đến, những ngón tay thon dài cầm chiếc ly trong suốt, mu bàn taygóc cạnh, đó là một đôi bàn tay rất đẹp.

Anh ta uống một ngụmrượu, rồi mới thư thả nói với Lục Nhiễm: “Không nghĩ ra thì thôi, anh nghĩ chắcem cũng không nhớ ra đâu”.

Lục Nhiễm cố nhịn màkhông quát cho anh ta một trận, cô quay đi nhìn về phía sàn nhảy, bỏ mặc anhta.

Giọng nói kia vẫn tiếptục, pha chút hài hước: “Tính tình em đỡ hơn trước kia nhiều rồi đấy, nếu làtrước kia, chắc sẽ ăn ngay trận mắng rồi”.

Nghe một người lạ mặtnói những lời tỏ ra rất hiểu bản thân mình, Lục Nhiễm liền cảm thấy hết sứcnhảm nhí.

“Đã biết như thế thì cònchọc giận tôi làm gì, đầu óc anh có vấn đề à?”.

Nói rồi, cô đặt ly rượuxuống, định bỏ đi.

Người đó cười cười vẻbất đắc dĩ: “Thế người bỏ thời gian bổ túc ngày đêm cho em hồi năm thứ ba đạihọc, em cũng quên rồi sao?”.

Lần này thì Lục Nhiễmthật sự kinh ngạc.

Cô nhìn người này từtrên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: “Sư huynh Hướng Diễn phải không?”.

Đối phương mỉm cười gậtđầu: “Anh cứ tưởng em đã quên sạch rồi chứ?”.

Làm sao mà quên được, cảnăm trời vùi đầu vào học, một sớm một chiều muốn thu về kiến thức của mười nămbỏ bê đâu phải việc dễ dàng.

Hồi ức dần dần quay trởlại, những ngày tháng đó y như sống trong địa ngục, Hướng Diễn là gia sư nhà cômời về cũng phải chịu khổ cùng cô, may mà Hướng Diễn nhẫn nại, giảng một lần màcô không hiểu thì anh có thể giảng đi giảng lại, thậm chí là mười lần, hai mươilần, ba mươi lần, bắt đầu từ những cái căn bản nhất.

Cô vốn không phải là mộtngười chăm chỉ học tập, mà chỉ là muốn tiếp cận, muốn lại gần, muốn cho xứngvới con người đó mà cắn răng chịu đựng.

Sau một năm, cô đã hoàntoàn có thể theo kịp tiến độ, Hướng Diễn cũng tốt nghiệp đại học, làm cho mộtcông ty ở tỉnh ngoài, từ đó họ không hề gặp nhau.

Giờ đây gặp lại ngườixưa, trong chốc lát, những tình cảm ùa về, vô cùng phức tạp.

Có điều… nhớ lại HướngDiễn hồi đó với cặp kính cận dày cộp, bộ quần áo bạc màu, mái tóc rối bù như tổquạ, ngoài việc dạy học ra chẳng bao giờ nói đến đề tài nào khác, cô thật khôngthể nào liên tưởng đến người thanh niên đang ngồi trước mặt cô bây giờ.

Thế là, Lục Diễm dứtkhoát nói ra nghi ngờ của mình: “Hướng sư huynh, anh phẫu thuật thẩm mỹ à?”.

Hướng Diễn đang uốngrượu, suýt nữa thì sặc.

Anh vừa ho vừa đỏ mặtnói: “Trông anh khác nhiều đến thế sao?”.

Lục Nhiễm gật đầu.

Hướng Diễn cười vang:“Từ lúc anh chuyển về đây làm việc ai cũng nói thế. Thế em thấy anh có đẹp traihơn nhiều không?”. Nói xong, anh đứng dựa vào quầy bar, mặc cho ánh sáng nhảynhót trên mặt mình, Hướng Diễn vốn là người dễ nhìn, tuy lúc này trông có chútuể oải, nhưng nụ cười ấm áp, nếu xét về dung mạo, đúng là rất ưa nhìn.

Đáng tiếc là, có ưa nhìnđến mấy, trong mắt cô cũng không thể so sánh với người kia.

Lục Nhiễm không nói câugì khó nghe, cầm ly rượu lên, vừa như cảm kích vừa như oán thán: “Cũng lâu lắmrồi. Xem ra anh sống tốt lắm đúng không”.

“Cũng không nói được làtốt hay không, chỉ đủ chi tiêu cho gia đình”. Hướng Diễn không cười nữa, nghiêmtúc hỏi: “Còn em hiện nay thế nào? Em sống có tốt không?”.

Lục Nhiễm cười lắc đầu:“Đâu được thuận lợi như anh, em vừa mới thất nghiệp”.

Hướng Diễn không cảmthấy ngạc nhiên, còn nói: “Cũng phải, với tính cách của em thì làm gì có ôngchủ nào chịu nổi. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bố mẹ em sắp xếp một công việckhác phù hợp với em là được”.

Cúi nhìn thứ chất lỏngtrong suốt dập dềnh trong ly, Lục Nhiễm im lặng hồi lâu.

Sau hồi chơi đùa với lyrượu trong tay, Lục Nhiễm uống hết chỗ rượu còn sót lại, trả lời: “Bố mẹ từ emba năm nay rồi, anh không biết à?”.

Hướng Diễn “ồ” mộttiếng, nhất thời không biết nói gì.

Lục Nhiễm vỗ vai HướngDiễn, cười như không có chuyện gì xảy ra: “Vì thế anh cũng đừng nhìn em như đámcon nhà giàu trước kia nữa, hơn nữa, em cũng không kém cỏi như anh nghĩ đâu”.Lục Nhiễm nhìn thấy Lâm Tĩnh vẫy mình, bèn nói “Thôi, em đi đây, gặp anh sau”.

“Khoan đã”.

Hướng Diễn gọi cô lại,nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rất tinh tế, đưa cho cô.

Hướng Diễn nheo mắt,thần sắc trông hơi gian gian: “Đây là danh thiếp của anh, anh mới đến đây, cũngđang thiếu một trợ lý, nếu em đang thất nghiệp, rất hoan nghênh em đến, đảm bảođãi ngộ ưu đãi”.

Lục Nhiễm xem danh thiếprồi lại nhìn Hướng Diễn, lần này cô đã nở nụ cười: “Vâng, em biết rồi”.

Lâm Tĩnh đi đến, khuônmặt lộ vẻ tỏ tường.

Lục Nhiễm mặc kệ cô bạn,mượn cớ vào nhà vệ sinh để tránh những nghi ngờ mà Lâm Tĩnh có thể đưa ra.

Khi cô đang rửa tay,chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn khe khẽ của một phụ nữ từ một phòng khác vọngra.

Từ trước đến giờ cô vốnkhông thích xen vào chuyện của người khác, huống hồ quán bar càng chẳng phảinơi tử tế gì, chỉ là… khi cô tắt vòi nước, âm thanh đó nghe rất quen tai, khiếncô liên tưởng đến bóng người phụ nữ quen mặt lúc trước. Lục Nhiễm suy nghĩ giâylát, rồi tiến lên phía trước, đạp cửa phòng.

Tiếng động trong đó bỗngchốc im bặt.

Một giây sau, vọng ratiếng chửi thô lỗ của một người đàn ông.

Lục Nhiễm đạp cửa rầmrầm, trong tiếng chửi bới không ngừng, cánh cửa bật mở.

Một cô gái xống áo xộcxệch đang bị ấn xuống đất, khuỷu tay bị trói, giãy giụa dữ dội, người đàn ôngthì đã tháo được một nửa thắt lưng.

Lục Nhiễm không nghĩngợi gì liền xông vào.

Thuở nhỏ, vì sợ cô bịbắt nạt, nên bố mẹ đã cho cô đi học võ một thời gian, cô theo học môn võ ngườithật, quyền thật chứ không thiên về biểu diễn như Taekwondo.

Bị đá trúng vào xươngsườn, người đàn ông đau đến cúi gập cả lưng, Lục Nhiễm tung thêm hai chưởng đáhắn nằm lăn ra đất.

Cô luyện tập khá chămchỉ, nên biết cách ra đòn hiểm khiến đối phương không thể xoay xở.

Đang định kéo người phụnữ kia dậy, chẳng ngờ, cô ta hình như không nhìn thấy Lục Nhiễm, vẫn đang tiếptục giãy giụa.

Lục Nhiễm sốt ruột, hétlên một tiếng: “Lý Tiêu Ảnh?”.

Cô gái như chợt tỉnh,ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô, lớp son phấn dày trên mặt nhoe nhoét.

Trông cô ta thật tệ, LụcNhiễm không thể nào tìm ra mối liên hệ giữa cô gái này với cô con gái nhà giàulạnh lùng lúc nào cũng trang điểm kỹ càng yêu kiều diễm lệ mà mình từng gặp.

Ánh nhìn của cô gái dừnglại khá lâu trên khuôn mặt cô, hồi lâu mới nấc nghẹn thăm dò: “Trợ lý… trợ lýLục phải không?”.

Lục Nhiễm cảm thấy càngkhó xử, đúng vậy, cô biết người phụ nữ này bởi vì cô ta là bạn gái trước củaHàn Mặc Ngôn.

Với giao tình giữa cô vàngười con gái kia, không, không thể gọi là giao tình, chỉ là quan hệ, thì côkhông cần thiết phải cứu cô ta, khi còn ở cương vị bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, đãkhông ít lần cô ta làm khó cô, sai bảo cô làm cái này làm cái khác, y hệt nhưthiếu phu nhân nhà họ Hàn.

Cô cứu cô ta, chỉ là vì…

Vì cái gì…

Lục Nhiễm ngây ramột lúc.

Cũng vào lúc đó, cô gáikia cũng như bừng tỉnh, cô ta hất tóc, vừa khóc lóc vừa hét lên với cô: “Tạisao cô lại cứu tôi, cô bảo Hàn Mặc Ngôn đến đây, Hàn Mặc Ngôn là một tên khốn,một tên khốn, tại sao anh ta lại không cần tôi… hu hu…”.

Lục Nhiễm cúi xuống giúpLý Tiêu Ảnh tháo dây thừng đang trói trên tay, lạnh lùng nói: “Tôi đã thôiviệc, không còn là trợ lý của Hàn Mặc Ngôn nữa”.

Cô đã nghĩ ra lý do rồi.

Cô cứu cô ta là vì đâylà cô gái duy nhất sau khi bị Hàn Mặc Ngôn đá, chạy tới văn phòng khóc lóc làmhòa.

Cô ta thật lòng yêu HànMặc Ngôn.

Cũng ngốc y hệt cô.

Nghe Lục Nhiễm nói xong,Lý Tiêu Ảnh dần bình tĩnh lại.

Tháo xong dây thừng, LụcNhiễm định đi ra ngoài.

“Này, cô đi như thế này,tôi không đứng dậy được”. Giọng nói của Lý Tiêu Ảnh vang lên từ phía sau, hìnhnhư cô ta đã tỉnh hẳn, đã kịp lấy lại giọng điệu ngang ngược của tiểu thư connhà giàu.

Lục Nhiễm không tỏ tháiđộ gì, đáp một câu: “Đấy là việc của cô”.

Vừa dứt lời, cả hai đềucảm thấy sững sờ.

Bởi vì người nói câu nàynhiều nhất, chính là Hàn Mặc Ngôn.

Người kịp phản ứng lại,lên tiếng trước là Lý Tiêu Ảnh.

Cô ta thất thần nhìnxuống nền nhà, bỗng ngẩng lên, giọng nói vừa như châm biếm, vừa như tự cườinhạo mình: “Lục Nhiễm, thực ra cô cũng thích Hàn Mặc Ngôn đúng không?”.

“Phải thì sao?”.Lục Nhiễm không phủ nhận, mà cũng không cần phải thế.

Lý Tiêu Ảnh cười ảm đạm:“Không sao, chỉ là cảm thấy, chúng ta thật thảm”.

Lục Nhiễm không hề muốntiếp tục để tâm đến Lý Tiêu Ảnh, không ngờ sau khi tỉnh lại, cô ta túm lấy áocủa cô, điệu bộ muốn nôn mà không nôn ra được, cô đành phải dìu cô ta đến bồnvệ sinh.

Nôn xong, cô ta vẫn túmlấy áo cô không rời.

Lục Nhiễm không còn cáchnào khác, đành phải đưa cô ta về nhà, may mà có mấy lần phải chuyển đồ cho côta, nên Lục Nhiễm vẫn nhớ được chỗ cô ta ở.

Điều duy nhất khiến côphiền lòng là điệu bộ của Lâm Tĩnh khi nhìn thấy cô dắt cô gái này ra ngoài,ánh mắt kinh ngạc lộ vẻ kỳ dị.

Cô không dám nghĩ xemrốt cuộc Lâm Tĩnh nghĩ gì khi nhìn cô.

## 2. Chương 2

Chương2

Anhta nói: “Lục Nhiễm, quay về làm việc đi”.

Sáng sớm hôm sau, LụcNhiễm nhận được cuộc điện thoại giận dữ của Lục Tề.

“Lục Nhiễm, em lại chạyđi đâu rồi?”.

Đang ngủ mê man, giọngLục Nhiễm thảng thốt: “Anh, em không đi đâu cả…”.

“Chủ nhà nói em trảphòng rồi”.

Lúc này Lục Nhiễm mớinhớ ra, cô vẫn chưa nói chuyện chuyển nhà với anh trai.

“Em chỉ chuyển nhàthôi”.

Lục Tề thở phào, rời mắtkhỏi khu chung cư cũ nát, thả tay khỏi cửa xe, ngồi vào trong xe.

“Không đi đâu thìtốt… Em chuyển đi đâu thế?”.

Nghe Lục Nhiễm đọc địachỉ xong, Lục Tề ngắt điện thoại, lái xe về phía trước.

Bố mẹ bận suốt ngày, gầnnhư một tay anh nuôi nấng cô em gái này lớn khôn, có điều… tính xấu đó, cũngmột phần là do anh quá nuông chiều, giờ hứng chịu hậu quả, có tức giận thế nàocũng không nỡ làm em bị tổn thương.

Nhưng, anh quên rằng, emgái anh cũng có ngày phải trưởng thành, có chàng hoàng tử trong tim.

Dù anh có bao bọc thếnào, cũng làm sao tránh hết cho em mọi tổn thương.

Hình ảnh Lục Nhiễm nhàovào lòng anh khóc tức tưởi như vẫn ngay trước mắt.

Hàn Mặc Ngôn…

Lục Tề sa sầm nét mặt.

Cộng tác với Hàn MặcNgôn là một việc rất dễ chịu, anh ta luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cảnhững thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng, ngoài công việc ra, anh ta khôngnói thừa một từ nào, cho dù đó chỉ là những câu xã giao vắn tắt nhất.

Ngoài công việc ra, cólẽ Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh băng giá vô tình, cho dù là với bất cứ ai.

Lục Nhiễm thích ngườiđàn ông đó, ngay từ đầu anh đã biết rõ hậu quả, nhưng anh cũng không ngờ con bénày lại cứng đầu như vậy.

Khẽ chau mày, Lục Tềnhấn ga tăng tốc, chiếc xe màu đen chẳng mấy chốc đã mất hút trên đường.

Sự xuất hiện của Lục Tềvừa là tai nạn mà cũng là cứu cánh với Lục Nhiễm.

Một Lục Tề quy củ gọngàng không quen với tác phong bừa bãi của cô, vừa đến nơi anh đã bắt cô dậyđánh răng, sau đó giọng lạnh băng sai cô đi mua đồ.

Nửa tiếng sau, Lục Nhiễmđã đứng trong siêu thị cách nhà không xa.

Siêu thị rất đông, LụcNhiễm đẩy xe hàng, vừa đi vừa nhìn.

Vất vả mãi mới đượcthanh toán, Lục Nhiễm trả tiền, chuẩn bị ra về.

Có người gọi cô: “TiểuNhiễm, Tiểu Nhiễm phải không?”.

Lục Nhiễm quay lại, nhìnthấy một phụ nữ đang bế con đứng vẫy cô.

“Chị Trương, chịcũng ở đây ạ?”.

Chị Trương là giám đốcbộ phận kế hoạch, hồi mới vào làm việc, được chị quan tâm, Lục Nhiễm vẫn luôn cảmkích.

Lúc đó, quy mô công tycủa Hàn Mặc Ngôn chưa được như bây giờ, văn phòng có một tầng, nhân viên mấychục người, làm đại lý tiêu thụ cho một nhãn hàng chưa có tiếng tăm của nướcngoài, nhưng do kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài từ thời học đại học củaHàn Mặc Ngôn, cộng thêm quan hệ có sẵn của bố anh ta, chỉ trong vòng mấy nămcông ty đã trở nên có tiếng tăm trong nước.

Nếu như bây giờ, với mộtngười mới, không có chút kinh nghiệm nào như Lục Nhiễm lúc đó, chắc chắn khôngthể bước chân vào công ty. Lúc đó, công ty vừa mở, rất thiếu người, nên tuy khókhăn đôi chút nhưng cuối cùng Lục Nhiễm vẫn được nhận vào làm.

Chỉ trong vòng một tuần,cô bé Lục Nhiễm lơ ngơ đã bị mấy cú nhớ đời.

Hàn Mặc Ngôn chẳng cóbất cứ sở thích đặc biệt nào, ngoài việc là một cấp trên thích bới lông tìmvết.

Vứt bỏ toàn bộ kế hoạchmà cô vất vả mãi mới làm xong vẫn chưa hả dạ, cộng thêm thái độ lạnh băng chẳngthèm để ý đến ai càng khiến cô cảm thấy bị đả kích.

Hàn Mặc Ngôn không vừamắt với cô, sẵn sàng đuổi việc cô bất cứ lúc nào.

Hai mươi năm thuận buồmxuôi gió, Lục Nhiễm luôn tràn đầy lòng tin vào bản thân mình. Cô chưa từng nghĩđến việc mình bị phê phán, đằng này còn bị phủ nhận mọi cố gắng, hơn nữa mọi cốgắng của cô chính là vì anh ta – người mà cô thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay. Sựtự tin kiêu ngạo hai mươi năm nay càng khiến cô không thể nuốt nổi cục tức này.

Không có ai hướng dẫn,cô phải tự mày mò học, thức thâu đêm lên mạng tìm hiểu, hỏi xin anh Lục Tềnhững bản kế hoạch hoàn mỹ nhất, lần lượt đối chiếu, sửa chữa hoàn thiện bảntrù bị của mình.

Cô học ngày học đêmnhững kiến thức về doanh nghiệp và tiền tệ trước nay chưa từng tiếp xúc.

Lúc đó thực sự giống nhưcon nhặng mất đầu, may có chị Trương đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi củamình giúp cô bổ túc, chỉ bảo cô từng ly từng tí…

Ba ngày sau Lục Nhiễmtrình lại bản kế hoạch đã được sửa chữa lên mặt bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn,anh ta xem xét hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với cô: “Bản này được rồi”.

Lục Nhiễm như trút đượcgánh nặng, ngáp dài một cái, cô chỉ muốn quay về ngủ bù.

Đi được một đoạn, cônghe thấy giọng của Hàn Mặc Ngôn: “Vất vả rồi”.

Giọng điệu lạnh băng,cũng chẳng chứa đựng tình cảm gì đặc biệt bên trong, nhưng chỉ ba từ đơn giảnấy cũng đủ khiến Lục Nhiễm xúc động rơi nước mắt.

Cô đã tiêu tốn bao nhiêusức lực để tiếp cận Hàn Mặc Ngôn, giờ lại tiêu tốn bao nhiêu sức lực để đượcđứng ở đây nghe anh ta công nhận.

Chỉ mình cô biết được,cô đã phải vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay.

Nếu Hàn Mặc Ngônhoàn toàn vô tình thì đã tốt, đằng này, một khi đã được anh ta công nhận, anhta sẽ thu nạp bạn vào vây cánh của anh ta, có thể là quan tâm, cũng có thể làbao che dung túng, nhưng sự đối đãi đó hoàn toàn không hề có chút tình cảmriêng tư nào bên trong, chỉ tại cô không phân biệt được mà thôi…

“Lục Nhiễm, LụcNhiễm…”.

Tiếng gọi của chị Trươngđã cắt đứt dòng suy tưởng của Lục Nhiễm: “Dạ, chị đấy ạ?”.

“Nhà chị ở gầnđây, bình thường chị vẫn hay đến đây mua đồ. Sao em lại đến đây, chị nhớ là emở gần công ty mà”.

Lục Nhiễm không muốnphân bua hay giải thích, nên chỉ trả lời đơn giản: “Em chuyển nhà rồi, em ở gầnđây”.

Chị Trương “à” mộttiếng, đặt em bé vào xe, hỏi tiếp: “Tiểu Nhiễm, sao đột nhiên em lại nghỉ việcthế?”.

Lục Nhiễm cười đáp: “Tạiem cảm thấy mệt mỏi”.

“Là cấp dưới của Hàntổng có bao giờ không mệt đâu?”. Chị Trương cười nói: “Em bỏ đi đột ngột thế,làm bọn chị mấy hôm nay chả dễ thở chút nào”.

“Sao thế được? Thiếu emthì có người khác thay mà”. Lục Nhiễm nghĩ rằng chị Trương cũng chỉ nói quá lênthôi, nếu có chút quan trọng thì cũng chỉ là đối với Hàn Mặc Ngôn mà thôi.

“Có trợ lý mớirồi, nhưng làm ăn lộn xộn lắm, đã hay sai lại chậm chạp. Trước đây là Hàn tổngkéo em làm thêm giờ, còn bây giờ cô ta kéo Hàn tổng làm thêm giờ, cô bé ấy hômqua còn bị Hàn tổng giáo huấn một trận khóc sưng cả mắt. Tuy Hàn tổng không nóira, nhưng rõ ràng là tâm trạng cũng khó chịu, mấy hôm nay không khí căng thẳnglắm, làm cho bọn chị cũng rối cả lên, chỉ sợ làm sai chuyện gì rồi rước vạ vàothân”.

Chị Trương lại chuyển đềtài: “Nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi vài ngày cũng được, nhưng dù gì thì em cũnglàm ở đây mấy năm rồi, mọi người cũng đã quen nhau, đi chỗ khác cũng thế, chibằng cứ ở lại đây, nếu vì đã xin nghỉ việc mà cảm thấy ngại, bọn chị có thể nóichuyện với Hàn tổng, cứ coi như em nghỉ phép vài ngày, nghỉ ngơi cho thoải máirồi quay về, em thấy thế nào? Hơn nữa, chị thấy Hàn tổng cũng rất muốn em quaylại đấy”.

Muốn em quay lại?

Lục Nhiễm nhất thời daođộng?

Cô nên nói với chịTrương thế nào đây, lúc cô xin thôi việc, vẻ mặt của Hàn Mặc Ngôn lãnh đạm biếtmấy.

Anh ta chẳng thèm để ý.

Cô trở về nhà, cả cănphòng đã trở nên khác lạ.

Lục Tề đón lấy số đồ ăncô vừa mua về, đeo tạp dề vào bếp.

Lục Nhiễm không muốnngười khác xâm phạm không gian riêng của mình, nhưng Lục Tề nhìn cô làm khôngquen mắt, nên cuối cùng đành phải để Lục Tề nhúng tay vào.

Có điều, không thể khôngnói rằng, tay nghề của Lục Tề thật tuyệt vời.

Chưa đầy một tiếng, mộtbàn đầy ắp thức ăn đã được dọn ra, nghi ngút khói, toàn những món Lục Nhiễmthích ăn.

Sườn xào chua ngọt, canhcá diếc tươi, rau xào dầu hào và cả một đĩa rong biển.

Vừa cầm đũa lên, LụcNhiễm cắm cổ ăn một mạch.

Lục Tề chẳng ăn gì, chỉngồi nhìn em, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em.

Lục Nhiễm nhìn Lục Tề lạlùng: “Anh, sao anh không ăn đi? Trước mặt em mà cũng phải giữ gìn hình ảnhà?”.

“Em cứ ăn đi”. LụcTề vẫn lạnh lùng, không tỏ thái độ gì.

Đồ ăn thịnh soạn nhưthế, tất nhiên Lục Nhiễm cũng chẳng cố hỏi làm gì.

Ăn xong bữa cơm, Lục Tềnghiêm giọng hỏi: “Khi nào thì em về nhà?”.

Đẩy bát đĩa qua một bên,Lục Nhiễm quay đầu về phía sau: “Việc này để sau hãy nói, tạm thời em vẫn chưamuốn về”.

Cuộc đối thoại đến đâylà kết thúc, Lục Tề chẳng nói gì thêm, xách túi rời đi.

Lục Nhiễm cười khổ sở,thế là lại làm anh trai giận rồi.

Cô không hề có ý địnhquay về tìm Hàn Mặc Ngôn, nhưng cũng không muốn quay về gặp bố mẹ ngay, cô cầnchút thời gian để thích ứng với mọi chuyện.

Chỉ là, cô không thể ngờsẽ gặp lại Hàn Mặc Ngôn nhanh như thế.

Mấy hôm sau, cô nhậnđược một tấm thiệp mời thiết kế rất tinh xảo đẹp đẽ.

Đó là lời mời của sếptổng một công ty trước đây hay qua lại làm ăn, trong thời gian làm trợ lý choHàn Mặc Ngôn, quan hệ giữa cô và vị sếp vui vẻ hay chuyện này rất tốt, lần nàyanh ta đính hôn, cũng gửi thiếp mời cô.

Ngoài ra, anh ta còn cẩnthận nhắn tin mời thêm.

Lục Nhiễm nghĩ cũngchẳng sao, chọn lấy một bộ mặc đi dự tiệc.

Tiệc cưới được đặt ởkhách sạn cao cấp, ngoài cổng toàn xe sang, thảm đỏ trải dài, đến cả người đóntiếp ngoài cổng cũng mặc Âu phục phẳng lì, không một nếp nhăn.

Lục Nhiễm bước từ trêntaxi xuống, cảm thấy ngại ngùng chút xíu, rồi đưa thiếp bước vào khách sạn.

Tầng mười bảy, đèn sángtrưng, hội trường sắp xếp kiểu Âu, xung quanh phòng là dãy bàn ăn thịnh soạn,khăn trải bàn trắng tinh, chính giữa là tháp rượu và bánh cưới nhiều tầng.

Thực ra, lúc đầu côkhông hề nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, sau khi đưa phong bao chúc mừng cho chủ nhân,cô nhận ra không ít đối tác quen mặt.

Sau hồi hàn huyên, khibiết cô vừa nghỉ việc, không ít ông chủ tỏ ý mời cô về, khó xử nhất là LụcNhiễm còn nhìn thấy cả Lưu tổng, người đã có nhã ý mời cô về làm việc hômtrước.

Mỏi miệng hàn huyên, LụcNhiễm mới thoát ra khỏi vòng giao tế, bắt đầu đi tìm đồ ăn.

Sau vài vòng tìm kiếm,mắt Lục Nhiễm sáng lên, ngắm chuẩn mục tiêu.

Lục Nhiễm đang định ratay thì có người hớt tay trên con mồi ngắm sẵn của cô.

Cô quay lại, khuôn mặtHàn Mặc Ngôn bất thình lình hiện ra ngay trước tầm nhìn.

Anh ta không nói gì, chỉgắp con cua vào đĩa của Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm thích ăn cua,từ trước đến giờ cô không hề che giấu sở thích này.

Nhớ lại có lần đi côngtác Tô Châu với Hàn Mặc Ngôn, lúc đó vào giữa mùa thu, đúng mùa cua, sau khixong việc, Hàn Mặc Ngôn cho Lục Nhiễm nghỉ nửa ngày phép.

Không biết có phải dohôm đó tâm tình thoải mái, nên khi biết cô định đi hồ Dương Trừng(\*), đã lái xeđưa cô đi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*)Một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu ba kilômét về phía

ĐôngBắc, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hồ này nổi tiếng v. có loại cua

TrungQuốc, thứ cua được xem như đồ cao lương mỹ vị.

Ngồi bên bờ sông, từngthảm cúc đang nở rộ.

Cua vàng béo ngậy, thịtcua trắng nõn, trước mặt là Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm thật không trông mong gìhơn.

Tối hôm đó, một mình côăn hết cả một đĩa cua, khiến một người vô cảm, Thái Sơn có sập trước mặt cũngkhông chớp mắt như Hàn Mặc Ngôn cũng phải lộ chút kinh ngạc.

Nhưng đúng là vạ từmiệng mà ra, tối hôm ấy cô bị viêm dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu, truyềnnước. Xung quanh không có ai thân thích, chỉ một mình Hàn Mặc Ngôn băng giá ởbên…

Cứ tưởng với bản tínhbạc bẽo thường ngày, anh ta sẽ bỏ cô lại tự ăn tự chịu, không ngờ, anh ta vẫnsắp xếp đâu vào đấy cho cô, lấy số, nằm viện, truyền nước, tuy chẳng nói mộtlời…

Dòng hồi ức khiến LụcNhiễm trở nên mơ màng.

Cũng chỉ vì chút ít kýức ngọt ngào này quẩn quanh trong tim mà cô cứ vấn vương, không thể nào từ bỏ.

Bao nhiêu lần có thể lựachọn rời xa hoặc từ bỏ, cuối cùng vẫn tiếp tục…

Liếc nhìn con cua vàngbóng trên đĩa, Lục Nhiễm bình tĩnh nói: “Cảm ơn”.

Hàn Mặc Ngôn không trảlời, khuôn mặt tuấn tú bình thản, đôi mắt bị mái tóc che khuất, nhìn không rõanh đang nghĩ gì.

Lục Nhiễm định quay đi,chính trong lúc cô tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ nói thêm mộtlời nào với cô, thì giọng nói của Hàn Mặc Ngôn vang lên bên tai.

“Lục Nhiễm, quay về làmviệc đi”.

Tuy chẳng liên quan gì,nhưng lúc đó trong đầu Lục Nhiễm vang lên giai điệu ca khúc Mua bán tìnhyêu(\*).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*)Đây là ca khúc nổi tiếng trên mạng từ những năm 2009 đến nay,

doHà Tân sáng tác, được ca sĩ Mộ Dung Hiểu Hiểu tr.nh bày, với thông

điệp“Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua là có”.

Cô bưng đĩa, quaylại, khoảng cách gần trong gang tấc.

Hàn Mặc Ngôn đứng ở đó,bộ Âu phục phẳng lì, vừa khít cơ thể.

“Chào anh Hàn”.

Lục Nhiễm một tay bưngđĩa thức ăn, một tay đưa ra phía trước Hàn Mặc Ngôn.

Nghi lễ xã giao cơ bản,thậm chí ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng như được cài đặt sẵn, cực kỳ thỏađáng.

Hàn Mặc Ngôn nhất thờingơ ngác.

Lục Nhiễm hôm nay mặcmột bộ đầm màu đen hơi ôm, dài quá đầu gối, áo vest khoác ngoài nhẹ nhàng, rấtđẹp và cũng rất năng động.

Ba năm làm trợ lý củaanh ta, Hàn Mặc Ngôn rất ít nhìn ngắm, đánh giá cô trợ lý bấy lâu nay cũngnghiêm túc như mình.

Điều từng làm anh ta vừaý nhất chính là khả năng làm việc hết công suất và cực kỳ hiệu quả của cô. Cùngmột khoảng thời gian và tài liệu hoàn toàn giống nhau, Lục Nhiễm có thể hoàntoàn bình thản, bằng một ngữ điệu ung dung từ đầu đến cuối, với ngôn từ sắc béntranh luận cùng đối phương đang đỏ mặt tía tai rồi giành lấy hợp đồng, thậm chícuối cùng vẫn mỉm cười bắt tay người ta.

Nhưng, khi Lục Nhiễm đốimặt với anh bằng thái độ ấy, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy không vui chút nào.

Lục Nhiễm thôi việckhiến anh trở tay không kịp.

Thậm chí sáng sớm ngàyhôm sau khi không gọi được điện thoại bàn làm việc của Lục Nhiễm, mất một lúcsau anh mới định hình ra Lục Nhiễm đã nghỉ việc từ ngày hôm qua.

Theo lệ thường trợ lýnghỉ việc phải làm công tác bàn giao, đằng này Lục Nhiễm nói nghỉ là nghỉ, thậmchí đến ngày hôm sau, công việc của Hàn Mặc Ngôn vẫn bị đình trệ.

Không biết tại sao LụcNhiễm lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.

Hàn Mặc Ngôn suy đi nghĩlại, tối hôm đó gọi điện cho Lục Nhiễm, không ngờ lại nhận phải phản ứng khônghề khách khí như vậy.

Người mới thay thế choLục Nhiễm làm việc sai sót lung tung, còn không bằng cả Lục Nhiễm ba năm vềtrước.

Hàn Mặc Ngôn có ba nămđể thích ứng với thói quen làm việc của Lục Nhiễm, giờ lấy đâu ra thời gian banăm nữa để thích ứng với một người khác.

Gặp lại Lục Nhiễm trongtiệc đính hôn này, Hàn Mặc Ngôn vô thức mở lời.

Từ trước đến giờ anhkhông biết cách níu giữ người khác, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, tuylà vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng lần này anh đã mở lời.

Chỉ tiếc là kết quả lại…Hàn Mặc Ngôn nhắm mắt, lấy lại sự trấn tĩnh.

Đứng nhìn Hàn Mặc Ngônchẳng có phản ứng gì, Lục Nhiễm rút tay lại.

Vẫn nguyên một nụ cười:“Anh Hàn, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây”.

Giữ được nụ cười bìnhthản khi đứng trước Hàn Mặc Ngôn là một việc quá sức đối với cô.

Cảm giác nén chặt tìnhcảm của mình thật không dễ chịu chút nào.

Hàn Mặc Ngôn đang địnhlên tiếng, thì một giọng nói cắt ngang.

“Ồ, trợ lý Lụcdanh tiếng đây sao?”.

Lục Nhiễm quay lại nheomắt đánh giá người phụ nữ trang điểm dày cộp, không biết xuất hiện từ đâu ra.

Người phụ nữ nở một nụcười rồi giơ tay về phía cô: “Tôi là Ngô Kỳ, bạn gái hiện tại của Hàn MặcNgôn”.

Chỉ nhìn qua, LụcNhiễm đã có thể đoán biết, lớp da trắng dày cộp kia không biết đã tô trát lênđó bao nhiêu lớp phấn, rõ ràng khác biệt với lớp da hơi vàng dưới cổ. Cái kiểukhoác tay Hàn Mặc Ngôn của người phụ nữ này thật khiến người ta nhức mắt.

Lục Nhiễm không trả lờicô ta mà quay về phía Hàn Mặc Ngôn.

“Anh Hàn lại bị gọi đixem mặt à?”.

Hàn Mặc Ngôn không đáp,mặt người phụ nữ biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, như muốn thanhminh điều gì.

Thái độ ngầm thừa nhậncủa Hàn Mặc Ngôn càng khiến Lục Nhiễm điên tiết, cô không còn giữ được nụ cườixã giao lúc nãy.

Rốt cuộc là Hàn Mặc Ngônđang giở trò gì, từ lúc làm việc bên cạnh anh ta, thấy anh ta thay hết cô nàyđến cô khác, nhưng buồn cười ở chỗ, cô nào cũng do bố anh ta sắp đặt, lần thứnhất, lần thứ hai còn được, tại sao lần nào cũng như lần nào, ban đầu cô còntưởng Hàn Mặc Ngôn thích mấy thiên kim tiểu thư yêu kiều đó, nhưng… tình cảm gìmà giá băng như thế, kể cả lúc đối phương không chịu nổi đòi chia tay, anh tacũng không mảy may xúc động.

Chẳng lẽ anh ta không hềcoi trọng đối tượng của mình? Chẳng lẽ anh ta lại chưa từng động lòng trước bấtcứ ai?

Đặt đĩa xuống, Lục Nhiễmchỉ vào người phụ nữ, giọng nói bị nén xuống chứa đựng sự giận dữ không thểgiải tỏa.

“Hàn Mặc Ngôn, anhcó thích cô ấy không?”.

“Hàn Mặc Ngôn, mẹnhà anh, anh đã thích ai bao giờ chưa?”.

Không khí bỗng chốc trởnên căng thẳng.

Thực ra Lục Nhiễm khônghề to tiếng, âm lượng ngữ điệu vừa đủ, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc nhọn nhưdao.

Nhưng lưỡi dao ấy cuốicùng lại cứa vào chính trái tim của cô.

Cô nhìn thẳng vào HànMặc Ngôn, không biết rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.

Hàn Mặc Ngôn vẫn imlặng, thần thái như đang suy nghĩ.

Ngô Kỳ định lên tiếng,nhưng chợt phát hiện ra cả Lục Nhiễm lẫn Hàn Mặc Ngôn đều không để ý gì đếnmình.

Thậm chí là, không giangiữa họ, hình như cũng không có cô.

Cô giậm chân, định lôikéo sự chú ý của Hàn Mặc Ngôn, không ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngó ngàng gìđến.

Tuy cô và Hàn Mặc Ngônquen nhau là do bố mẹ sắp đặt, nhưng anh khiến cô rất vừa ý, cả tướng mạo vàgia thế đều vượt trên tưởng tượng của cô, tính tình trầm tĩnh, tuy rằng kiểuđàn ông đó bình thường thì lạnh lùng không quan tâm đến người khác, nhưng rấtthích hợp để làm chồng, hơn nữa có dẫn đi đâu thì cũng hơn người.

Cô dự tính thế, cộngthêm phía Hàn Mặc Ngôn cũng không từ chối, nên vừa quen vài ngày, cô đã ngầmcoi Hàn Mặc Ngôn như vật sở hữu của mình.

Nhưng, cô gái đứng trướcmặt cô đây, chỉ cần vài câu đã bóc trần quan hệ thực sự giữa cô và Hàn MặcNgôn, khiến cô cảm thấy…

Cuối cùng, Ngô Kỳ khôngthể nhẫn nhịn thêm, hạ giọng gọi: “Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn!”.

Hàn Mặc Ngôn quay lạinhìn cô, giọng điệu bình thản: “Có việc gì thế?”.

Đến lúc này Ngô Kỳ mớiphát hiện ra, Hàn Mặc Ngôn chẳng vì cô là bạn gái của anh ta mà thay đổi tháiđộ.

Giận quá, Ngô Kỳ xáchtúi, một mình quay đi.

Đây không phải là lầnđầu tiên Lục Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này, cô khẽ nói: “Anh Hàn, bạn gái anhbỏ đi rồi, anh không đuổi theo sao?”.

Hàn Mặc Ngôn chỉ đứngnhìn, không hề có ý định đuổi theo.

Lục Nhiễm đã hết tứcgiận, cô không ngờ người phụ nữ này lại giở tính trẻ con ra với Hàn Mặc Ngôn,một người phụ nữ không hiểu anh ta như thế, chắc chẳng thể chịu nổi một tháng ởbên cạnh anh ta.

Lục Nhiễm bê đĩa, chuẩnbị đi.

Cô lại nghe thấy giọngnói của Hàn Mặc Ngôn: “Cô không định quay lại làm việc thật sao?”.

Đúng là lời của kẻ cuồngcông việc.

Lục Nhiễm mỉm cười đáp:“Chi bằng anh hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi”.

“Câu hỏi nào?”.

Lục Nhiễm mỉm cười, đứngthẳng lên, không còn vẻ thù địch vừa rồi, ánh mắt xa xăm, hỏi mà như đang nóichuyện: “Tôi thật rất muốn biết, Hàn Mặc Ngôn anh từ nhỏ tới lớn, đã bao giờtừng thích một ai chưa?”.

Giọng Hàn Mặc Ngôn lạnhlùng: “Điều này rất quan trọng sao?”.

Lục Nhiễm nói như chémđinh chặt sắt: “Rất quan trọng”.

Khách khứa lần lượt bướcvào phòng tiệc, ai nấy đều lộng lẫy sang trọng.

Tiếng nói chuyện rì rầmbốn phía, nhưng không át nổi tiếng đàn violin du dương uyển chuyển phía gócphòng.

Đèn điện sáng trưng rựcrỡ.

Ánh sáng loang loáng quanhLục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn thành những đốm màu loang lổ, nếu nhìn bên ngoài, cảhai cùng mặc màu đen, xứng đôi một cách bất ngờ.

Quan hệ cấp trên cấpdưới bao nhiêu năm, ngay cả trang phục họ chọn cũng mang một vẻ ăn ý ngấm ngầm.

Đã lựa chọn buông xuôi, câutrả lời cũng không còn quan trọng, nhưng chân cô như bị mọc rễ, Lục Nhiễm tayvẫn bưng đĩa, chắn phía trước Hàn Mặc Ngôn, chờ đợi.

Hàn Mặc Ngôn mấp máymôi: “Tôi…”.

“Lục Nhiễm?”. Mộtgiọng nói bất chợt xen vào ngắt lời Hàn Mặc Ngôn.

Quay lại, một khuôn mặtthanh tú, đôi con mắt dài khi cười trở nên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm,cũngplet, giày da, chỉ có điều không thắt cà vạt, cổ áo và tay áo sơ miđược làm thủ công tinh tế, một bộ trang phục quy chuẩn bỗng thành ra phong cáchvà thoải mái lạ thường.

“Hướng Diễn?”.

Hướng Diễn ngoan ngoãnđứng bên cạnh Lục Nhiễm, giơ tay ra với Hàn Mặc Ngôn, nhưng ánh mắt lại nhìn vềphía Lục Nhiễm: “Không giới thiệu xem, vị này là…”.

Lục Nhiễm bặm môi, trảlời: “Là cấp trên trước đây của em, Hàn Mặc Ngôn, Hàn tổng”.

“Hoá ra là Hàntổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Hướng Diễn, là đàn anh cùng trường đạihọc của Lục Nhiễm, chưa biết chừng sau này sẽ là sếp của cô ấy”.

Hàn Mặc Ngôn khách khígiơ tay ra bắt rồi nhanh chóng thu về.

Sau đó anh ta nhìn vềphía Lục Nhiễm, chỉ nói một câu.

“Tôi sẽ giữ lại vị trícho cô một tuần”.

Ngẩn người nhìn theobóng dáng Hàn Mặc Ngôn rời đi, Lục Nhiễm biết rằng, đây là sự nhượng bộ cuốicùng.

Cô có nên cảm thấy mừngvui không, ít nhất ba năm cực khổ của cô cũng đổi lấy một tuần chờ đợi.

“Người đã đi rồi, cònđứng ngẩn ra đó làm gì?”.

Hai bàn tay với nhữngngón tay dài huơ huơ trước mặt cô.

Lục Nhiễm quay lại, nhìnvề phía người đàn ông dáng vẻ hớn hở tươi cười bên cạnh, hạ giọng: “Tại sao lạichen vào đúng lúc đó”.

“Bị em phát hiện rồihả?”. Hướng Diễn chả để ý, gắp một con cua vào đĩa của cô, khuôn mặt vẫn giữ nụcười: “Chỉ là anh nhìn thấy điệu bộ vừa rồi của em như sắp khóc đến nơi, giữađường gặp chuyện bất bình nên phải giơ tay cứu giúp thôi”.

Lục Nhiễm cười: “Khóc à?Đã bao giờ thấy em khóc chưa?”.

Chỉ vào con cua, HướngDiễn bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em vẫn thích ăn cua à?”.

“Tất nhiên rồi. Có saokhông?”.

“Anh tưởng là với cáikiểu ăn của em thì đã chán từ lâu rồi”.

“Cái này là sởthích cá nhân của em, anh không hiểu được đâu”.

Đặt kẹp xuống, HướngDiễn lấy ly rượu nho trên bàn, thân hình cao lênh khênh dựa vào cạnh bàn, thứchất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cốc càng làm nền cho những ngón tay thon dàicủa anh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Anh không hiểu…em vất vả một năm học ngày học đêm là để đi làm trợ lý cho anh ta sao?”.

Hướng Diễn chuyển đề tàiquá nhanh, khiến Lục Nhiễm nhất thời không có phản ứng gì.

Đèn tắt, người chủ trìbắt đầu phát biểu, hội trường im lặng hơn, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ.

Lục Nhiễm bê đĩa, ngồi ởmột góc, rồi chợt hỏi Hướng Diễn: “Sao anh lại ở đây?”.

Thấy Lục Nhiễm cố ýchuyển đề tài, Hướng Diễn cũng không miễn cưỡng, ngồi đối diễn với Lục Nhiễm,trả lời: “Thì được chủ nhà mời”.

“Chủ nhà mời?”.

Chỉ vào chú rể mặt mũi hồnghào đang đứng trên sân khấu, Hướng Diễn trả lời: “Anh là luật sư của gia đìnhanh ấy”.

Lục Nhiễm bóc thịt cua,chấm tương nói: “Dạo này anh làm ăn khá thật đấy, vừa mới đến mà đã có cửa làmăn rồi”.

Hướng Diễn xoa cằm, cườidụ dỗ: “Cảm thấy anh ăn nên làm ra, chi bằng cộng tác với anh đi”.

Không đợi Lục Nhiễm trảlời, anh bổ sung: “Đằng nào cũng làm trợ lý, làm trợ lý của ai chẳng thế”.

Lục Nhiễm vừa ăn vừa trảlời: “Chẳng lẽ nhìn em chỉ giống một người làm trợ lý hay sao?”.

“Đằng nào thì bâygiờ em cũng không có việc gì làm”.

“Ai bảo thế?”.

Ngồi nhìn Lục Nhiễm giảiquyết con cua một cách ngon lành, Hướng Diễn phì cười: “Sao em vẫn có thể ănngon miệng thế nhỉ? Lại nhớ cái tính cách hơi tí là nóng giận của em trướcđây”.

Nhìn đĩa thức ăn, LụcNhiễm giật mình.

Làm việc hết công suấtquen rồi, bóc lột tình cảm của bản thân quen rồi, có những việc giống như đãkhắc trong xương cốt.

Cũng giống như có mộttình yêu.

Bao năm không đổi đếnmức khiến bản thân phẫn nộ.

Đầu tiên, bị cái khí thếcủa Hàn Mặc Ngôn trấn áp, cô nghĩ sao lại có người đàn ông tự tin và khôn ngoanđến vậy. Lúc đó Hàn Mặc Ngôn trong lòng cô chẳng khác gì vị thần vạn năng. Chắclà vì mối tình đầu, nên một người miệng cọp gan thỏ như cô đã chọn lựa phươngthức tiếp cận ngu ngốc nhất.

Tệ hại là trong quátrình tiếp xúc sau này, chiêu thức mưa dầm thấm lâu của cô không hề hữu hiệu,chẳng những Hàn Mặc Ngôn gần gũi cô nhưng không hề nảy sinh tình cảm, mà tráilại, chỉ có cô ngày càng lún sâu.

Thật là trộm gà khôngđược còn mất thêm đấu gạo.

Tiện tay lấy một ly rượungay bên cạnh, uống một ngụm, Lục Nhiễm nói: “Em cũng nhớ cái điệu bộ năm đócủa anh, cứ cãi nhau với em là lại lắp ba lắp bắp”.

Hướng Diễn cười: “Miệnglưỡi vẫn sắc bén lắm”.

“Anh cũng đâu cókém gì”.

“Anh bây giờ làluật sư có giấy phép hành nghề, múa mép ăn tiền mà”.

Trong nháy mắt lại giảiquyết thêm một con cua, Lục Nhiễm lấy khăn ướt lau tay: “Anh cứ ngồi với em thếnày à? Ở đây toàn ông chủ bự, anh không đi chỗ khác mà kiếm quan hệ”.

Ngón tay gõ gõ xuốngbàn, Hướng Diễn phản kháng: “Này này… đừng có nói như thể anh làm nghề gì bấtlương thế nhé”.

Tiệc đính hôn mới tiếnhành được nửa chừng, cũng còn lâu mới kết thúc.

Lục Nhiễm thấy không cóviệc gì, cô nói với Hướng Diễn: “Đằng nào thì anh cũng chẳng có việc gì để làm,kể cho em nghe chuyện ba năm qua đi, làm thế nào mà từ anh khờ Hướng Diễn nămđó lại thành ra… thế này”.

Hướng Diễn cười: “Saohả? Anh thế này không tốt sao?”.

Lục Nhiễm suy tư mộthồi, rồi thành thực nói: “Thay đổi quá nhiều, vẫn chưa quen lắm”.

“Con người ai mà chẳngphải thay đổi”. Hướng Diễn quay lại nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt sáng lên: “Saokhông kể chuyện của em đi? Anh cũng rất hiếu kỳ mấy năm nay sao em càng ngàycàng đi xuống thế”.

“Có gì đáng nóiđâu, cũng chỉ như vậy thôi”.

Nghe vậy, Hướng Diễn lấytừ trong túi áo ra một đồng xu: “Vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta đánh cược nhé,nếu cả hai chúng ta đều không ai muốn nói, thế thì, nếu là mặt chính thì emnói, mặt phụ thì anh nói nhé, được không?”.

Đồng xu xoáy một vòngtròn đẹp mắt trong không trung, lấp lánh phản chiếu ánh đèn.

Đang đà rơi xuống, LụcNhiễm đột nhiên tóm gọn lấy.

Xòe bàn tay ra, mặtchính.

Lật mặt kia của đồng xu,vẫn là mặt chính.

Hướng Diễn xoa xoa chópmũi, bắt lấy đồng xu bị ném trả, cười mắc cỡ: “Phát hiện nhanh thật đấy”.

“Hồi nhỏ chơi trò nàymãi rồi…”. Lục Nhiễm không khách khí liếc xéo: “Vẫn dùng để lừa gạt con gái nhàngười ta đúng không?”.

“Thật chẳng đáng yêu tínào, đàn bà con gái mà không chịu giữ thể diện cho đàn ông, không lấy đượcchồng đâu”.

“Không cần anhphải lo”.

Hướng Diễn cười baodung: “Đằng nào cũng bị em phát hiện rồi, để anh mời em ăn cơm đền bù nhé”.

Xem giờ trên điện thoại,Lục Nhiễm lắc đầu: “Chẳng biết mấy giờ mới kết thúc, đêm hôm anh còn định ănuống gì?”.

Áp sát lại gần cô, HướngDiễn xua tay, cười đáp: “Ai bảo em là lúc nào kết thúc mới đi”.

Khi họ ra ngoài, trời đãtối.

Thời tiết không lạnhlắm, gió thổi nhẹ trên hai gò má, cảm giác thật dễ chịu.

Trên đường người xe nhưnước, đèn điện hai bên đường sáng trưng.

Phía trước tấm biểnquảng cáo, dòng người nườm nượp qua lại.

Lục Nhiễm cài thêm haikhuy áo, xách túi nhàn tản đứng ở cổng nghịch viên sỏi, đợi Hướng Diễn lái xeđến.

Viên sỏi lăn ra xa.

Lục Nhiễm giờ mới để ýđến người phụ nữ từ đâu xuất hiện trước mắt, nhìn kỹ mới biết chính là Ngô Kỳ,bạn gái Hàn Mặc Ngôn khi nãy bỏ chạy ra ngoài.

Hình như Ngô Kỳ cũng đểý tới cô, đang định nói gì đó thì mắt sáng lên.

Lục Nhiễm vô thức nhìntheo ánh mắt cô ta.

Từ bên trong cánh cửaxoay của khách sạn, Hàn Mặc Ngôn bước ra, vẫn dáng điệu vô cảm.

Chậm rãi bước về phíaNgô Kỳ, bước chân vững chãi, hình như anh ta có gật đầu chào Lục Nhiễm rồi mớilãnh đạm nói với Ngô Kỳ:

“Có việc gì mà gọi anhxuống đây?” .

Câu hỏi có vẻ ngoài sứctưởng tượng của Ngô Kỳ, cô nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh định để em về như thếsao?”.

“Anh tưởng em cóviệc nên về trước rồi”.

Khẽ cắn môi, giọng nóicủa Ngô Kỳ như rít lên trong không khí lạnh giá nơi đây: “Hàn Mặc Ngôn, rốtcuộc anh có coi tôi là bạn gái của anh không?”.

Lục Nhiễm khẽ cười,tiếng cười không to không nhỏ, nhưng bị Ngô Kỳ nghe thấy, cô ta quay sang nhìnLục Nhiễm, khuôn mặt lúc trắng bệch, lúc sầm lại.

Xe của Hướng Diễn đã tớinơi, một chiếc Passat màu đen.

Xe dừng cách Lục Nhiễmkhông xa, Hướng Diễn hạ cửa xe, vẫy Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm đang định đi,Hàn Mặc Ngôn như thể buột miệng hỏi: “Bạn trai cô à?”.

Đứng sững lại, Lục Nhiễmquay lại nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn: “Anh quan tâm đến câu trả lời à?”.

Hàn Mặc Ngôn bị ánh mắtsắc nhọn của cô chiếu thẳng, cảm thấy hơi khó chịu.

Thời gian làm việc cùngnhau, Lục Nhiễm không hề yêu ai… chắc nguyên nhân là vì phần lớn thời gian đềutập trung vào công việc, không có thời gian để yêu đương.

Ba năm nay, cô đã bị anhquản lý từng ly từng tí, hà khắc vô cùng. Hàn Mặc Ngôn đã dần dần thích ứng vớimôi trường này, cho dù là anh hay những người bên cạnh anh, đều làm việc hếtnăng suất, hệt như những cỗ máy, tình cảm đối với anh chỉ là một thứ xa xỉ vàlãng phí thời gian… từ bao năm nay anh đã không còn hứng thú với chuyện này.

Từ trước đến giờ Hàn MặcNgôn không cảm thấy có gì sai.

Nhưng… nhìn thấy Lục Nhiễmvà một người đàn ông xa lạ cười nói vui vẻ… cảm giác thật không thoải mái…

Cũng giống như bạn cảmthấy những sự việc đương nhiên bỗng bị đảo lộn trong chớp mắt.

Hóa ra… Lục Nhiễm khôngphải như vậy. Lục Nhiễm không giống anh, chỉ suốt ngày quan tâm đến công việc.

Thế là anh buột miệnghỏi.

Nhưng, câu trả lời củaLục Nhiễm lại khiến Hàn Mặc Ngôn rất khó trả lời.

Câu hỏi của cô thật làxóc óc.

Hướng Diễn bấm còi xe,Lục Nhiễm nhoẻn miệng cười: “Là tôi nghĩ nhiều rồi. Còn việc anh ấy có phải bạntrai tôi không, bây giờ không phải, sau này thì chưa biết thế nào”.

Quay người mở cửa xe,Lục Nhiễm ngồi vào trong.

Chiếc xe vút đi, như tiachớp trong bóng đêm.

“Có cần mượn bờvai, lấy giấy ăn không?”.

Lục Nhiễm nheo mắt, lãnhđạm nhìn Hướng Diễn: “Anh nghĩ nhiều quá rồi”.

Phía trước có lối rẽ.

Hướng Diễn bật đèn xinđường, liếc mắt nhìn cô.

Tuy chẳng có phản ứnggì, nhưng đúng là trên khuôn mặt của Lục Nhiễm không có vệt nước, khóe mắt cũngkhô.

“Con gái có những lúccũng nên mềm yếu. Lục Nhiễm, em quá mạnh mẽ. Nếu lúc nãy em ra vẻ buồn bã mộtchút, rơi vài giọt…”.

“Không tác dụnggì, anh ta đâu có bị lừa”.

Năm đó Lý Tiêu Ảnh khóclóc làm ầm lên, chỉ còn thiếu mỗi nước treo cổ.

Hàn Mặc Ngôn vừa làmviệc vừa chờ cô ta khóc lóc cho xong, rồi chẳng nói chẳng rằng bảo Lục Nhiễmđưa cô ta về, không chút động lòng.

Anh ta chưa từng thíchmột ai, điều này đã từng khiến Lục Nhiễm vui mừng, nhưng giờ đây lại khiến côsầu thảm, nếu Hàn Mặc Ngôn đã thích một ai đó, chí ít cô còn có chỗ mà cạnhtranh, nhưng muốn nói chuyện tình yêu với một người không hiểu tình yêu là gì…thật không dễ dàng.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ,mặc cho ánh đèn nhảy nhót trên mặt.

Từng mảng sáng tối lầnlượt chạy qua.

Hình như chiếc xe nàyvừa mới mua, vẫn còn mùi dầu xe trộn lẫn mùi da ghế, khiến cho Lục Nhiễm dùkhông say xe cũng cảm thấy nôn nao khó chịu.

Trong xe không bật đèn,tối om om, nhưng rộng rãi, không có đồ trang trí linh tinh, đến cả bùa bình ancũng không thấy.

Để ý thấy Lục Nhiễm đangngắm xe của mình, Hướng Diễn cười: “Vừa mua xong, trong dòng xe trung bình,Passat tương đối chắc chắn, cũng phù hợp với công việc của anh. Em là vị kháchđầu tiên của nó đấy, cảm giác thế nào?”.

Lục Nhiễm khẽ nói:“Anh Hướng, tại sao anh lại mời em ăn cơm? Tại sao lại tiếp cận em?”.

Một thoáng giật mình,Hướng Diễn vừa xoay vô lăng vừa khẽ cười: “Đã bảo rồi, con gái nói năng làmviệc gì cũng phải giữ thể diện cho đàn ông, sắc sảo quá người ta chạy hết đấy”.

“Em thẳng thắn quen mấtrồi, xin lỗi anh”.

“Không sao”. Giọng nóicủa Hướng Diễn chợt trở nên xa xăm: “Thực ra anh tưởng là em biết rồi”.

Đèn đỏ, anh đạp phanh,xe giảm tốc độ.

“Hồi đại học anh yêuthầm em, không dài không ngắn hơn số năm em yêu thầm Hàn Mặc Ngôn”.

Lục Nhiễm ngạc nhiên.

“Sao hả? Không tin à?”.

Dừng xe, Hướng Diễn nhìnLục Nhiễm, Lục Nhiễm cố tìm trong đôi mắt ấy chút ít đùa cợt, nhưng tiếc rằngtừ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên đôi mắt của Hướng Diễn chân thànhđến thế, thậm chí còn có đôi chút tự giễu cợt mình.

“Lúc đó anh rất tự ti,xuất thân nông thôn, cứ ôm mộng rằng vào được đại học là vạn sự cát tường,không ngờ vào đến đại học mọi việc còn khó khăn hơn rất nhiều, những thứ nhưmáy vi tính, điện thoại di động, và cả các hoạt động đoàn đội hội trường, đốivới anh chẳng khác nào những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, chứ đừng nói gì đếnchuyện tìm bạn gái”. Hướng Diễn xoa cằm, nghĩ ngợi: “Mà nói ra, thì thời đạihọc, người anh tiếp xúc nhiều nhất chính là em, nên thích em cũng không có gìlà lạ, đúng không?”.

Lục Nhiễm đã lấy lạiđược vẻ tự nhiên, thở dài một cái, nói: “Xin lỗi anh, lúc đó em không nhận ra”.

Trong ký ức của cô,Hướng Diễn là một gia sư cực kỳ nghiêm túc, ngoài bài giảng ra, cho dù cô nóichuyện gì với anh, anh cũng đỏ mặt, tay chỉnh gọng kính, lắp ba lắp bắp một hồichẳng nói nổi một từ.

Cô làm sao có thể tự đatình đến nỗi tự cho là Hướng Diễn thích mình?

Hướng Diễn khẽ cười:“Anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, em là con gái nhà giàu, khoảng cách lớn nhưvậy, anh sao có thể để em phát hiện ra? Huống hồ lúc đó trong lòng em chỉ cómỗi hình ảnh của Hàn Mặc Ngôn”.

Lục Nhiễm nghĩ cũngphải.

Đừng nói là Hướng Diễn,lúc đó trong mắt cô đám con trai trong trường cũng chỉ là một lũ vắt mũi chưasạch, đến mặt mũi họ thế nào cô còn chẳng nhớ hết, nói gì đến chuyện quan tâmxem có ai thích mình hay không.

“Được rồi, anh nói hếtrồi”. Xích lại gần Lục Nhiễm một chút, Hướng Diễn nhếch mắt lên: “Tiểu thư, cóngười bộc bạch với cô, cô cũng nên có chút phản ứng chứ”.

Lục Nhiễm lập tức nói:“Đèn xanh rồi”.

Hướng Diễn chịu thua:“Được rồi, anh lái xe đây”.

Xe dừng trước một hànglẩu, không khí ồn ào náo nhiệt cộng với mùi vị từ các loại thức ăn đặc trưngcủa món lẩu, từ xa đã cảm nhận rõ.

“Ăn lẩu à?”.

Đợi Lục Nhiễm xuống xe,Hướng Diễn mới xuống xe, đóng cửa lại.

“Em thích ăn lẩu mà?”.

Lục Nhiễm gật đầu, nhưnglại thật thà nói: “Em cứ tưởng anh sẽ đưa em đến một nhà hàng Pháp cao cấp xaxỉ nào đó cơ”.

Hướng Diễn cười lớn: “Emđừng nghĩ anh thành trọc phú thế. Em không thích, anh cũng không thích, đến đómà chịu tội à?”.

Tuy rằng mặc lễ phục màuđen mà đi ăn lẩu thì không thích hợp chút nào, nhưng lẩu rất ngon, trong chốclát Lục Nhiễm đã quên mất điều đó, cởi áo khoác ngoài, hai người ăn đến nỗi vãcả mồ hôi.

Phải đến khi cả hai cùngăn không nổi nữa, thấy đống bát đũa bề bộn, mới nhìn nhau cười.

Bỗng Hướng Diễn uốngphần bia trong cốc rồi nói: “Lục Nhiễm, không muốn làm trợ lý cho anh thì làmbạn gái của anh đi, đằng nào thì anh cũng thiếu”.

Im lặng một lát, LụcNhiễm mới trả lời: “Anh không phải hình mẫu của em”.

Hướng Diễn bật cười:“Anh đã biến hình một lần rồi, em cũng có thể hy vọng anh biến hình thêm lầnnữa mà”.

“Làm bạn thì được, bạntrai thì miễn đi”.

Lắc lắc chất lỏng màuvàng sóng sánh trong cốc, Hướng Diễn nhỏ nhẹ: “Tại sao em vẫn không chịu từ bỏ,em đã thôi việc rồi thì hãy từ bỏ đi. Anh không hiểu, Hàn Mặc Ngôn có gì tốt,tại sao em lại quyết một lòng như vậy? Em nói không thích người như anh, vậy emcó thích hợp với anh ta không? Anh ta có thể dẫn em ra ngoài ăn lẩu uống biakhông? Anh ta có thể vì em mà bỏ bê công việc không? Quan trọng nhất là… em cảmthấy anh ta có biết cách yêu thương người khác không? Người phụ nữ thông minhchọn người đàn ông yêu mình, chỉ có…”.

“Hướng luật sư, tài ănnói của anh ngày càng xuất sắc đấy”.

Lục Nhiễm cắt ngang lờicủa Hướng Diễn, cười nói: “Đúng thế, em là một đứa ngốc, em thích anh ta đấy, thếthì sao?”.

Nhìn thấy bóng mình gấpkhúc trong cốc bia, nụ cười của Lục Nhiễm cũng thêm vài phần cay đắng.

Lâm Tĩnh lại điện thoạirủ Lục Nhiễm ra ngoài chơi.

Lục Nhiễm bỗng cảm thấybuồn tẻ vô vị, đi chơi cũng thế, lần trước cô đã cảm nhận được, cho dù có thểmiễn cưỡng thích nghi, nhưng không thể khơi lại hứng thú năm nào, đi chơi cũngchẳng vui vẻ gì.

Bao nhiêu năm nay, cô đãép mình thành ra thế này.

Giờ, cô không thể épmình trở lại như xưa.

Cô nằm ở nhà hai ngày,sống bằng đồ ăn sẵn và phim.

Ngày thứ ba, nghe tiếngchuông cửa, cô đờ đẫn ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ông anh kiệm nóikiệm cười dẫn theo một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở cửa.

“Mẹ?!”.

Mẹ cô xách một chiếc xắcđắt tiền, khí thế hùng dũng đi vào nhà: “Con vẫn nhớ là mình có một người mẹsao?”.

Vừa nói vừa nhìn đống đồăn nhanh chất đống trên bàn, mẹ càng giận hơn: “Con chăm sóc bản thân thế nàyđấy à?”.

Lục Nhiễm không tiệngiải thích với mẹ, cũng chỉ có hai ngày nay thôi, trước kia cô toàn ăn cơm ởcăng tin công ty cùng Hàn Mặc Ngôn…

Sự giày vò của mẹ cô cònvượt xa cả Lục Tề, không giống như Lục Tề sẵn sàng xắn tay áo giúp cô dọn dẹp,mẹ chỉ đứng chỉ huy cô dọn dẹp đồ đạc, mua thức ăn về nấu cơm, dáng điệu nhànhạ như một nữ vương.

Thực ra Lục Nhiễm cũngkhông ngờ người mẹ vẫn luôn trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, luôn luôn bận rộn củacô lại có thể đến đây thăm cô.

Bên bàn ăn, cả nhà bangười ngồi ăn cơm.

Không thể gọi là ấm áp,nếu không muốn nói là có đôi chút xa lạ.

Tính cách cố chấp ươngbướng của Lục Nhiễm thực ra cũng có chút liên quan đến hoàn cảnh gia đình cô.

Từ nhỏ bố mẹ cô đều bận,bố bận làm việc, mẹ bận du lịch.

Cả một ngôi nhà to đùng,quanh năm suốt tháng chỉ có cô và Lục Tề, Lục Tề tính không hay chuyện, cũng ítxen vào việc của cô, kết quả của phát triển tự do là… càng lớn càng cực đoan vàcàng thiếu nữ tính.

Đến lúc bố mẹ để ý đếncon gái mình, thì tính cố chấp của Lục Nhiễm đã đến mức dám vì một tình cảmkhông rõ ràng mà bỏ nhà ra đi.

Ăn xong, mẹ đã không còntức giận như lúc mới đến, nhẹ nhàng hỏi: “Con thôi việc rồi à?”.

Lục Nhiễm thu dọn bátđĩa, vâng một tiếng.

“Thế thì dọn về nhà luônnhé?”.

Ngần ngừ hồi lâu, LụcNhiễm mới nói: “Hiện giờ con vẫn chưa muốn về”.

“Rốt cuộc con muốn cốchấp đến khi nào?”.

“Con lớn rồi, đó là việccủa con”.

“Lục Nhiễm!”.

Người phụ nữ trên bốnmươi tuổi, ăn mặc đắt tiền cầu kỳ, khuôn mặt không một nếp nhăn nhìn chằm chằmvào cô, thần thái như già đi chục tuổi.

“Tại sao con không thểhiểu cho tấm lòng mẹ? Con vì một người con trai nhà họ Hàn mà nhất định làm khóbố mẹ thế sao? Đã ba năm nay, nói là không nhận con thì con tưởng con khôngphải là giọt máu của mẹ sao?”.

Lục Nhiễm cho hết bátđĩa vào trong chậu rửa bát, đứng trong góc bếp không quay đầu lại, thở dài nói:“Mẹ nói nghiêm trọng thế làm gì, con vẫn nhận bố mẹ, từ đầu đến cuối chỉ có bốmẹ là không nhận con”.

“Nếu mẹ nói bố con đãchuẩn bị giảng hòa với nhà họ Hàn thì sao?”.

Giật mình quay lại nhìnngười mẹ vốn trẻ hơn tuổi của mình, cô buột miệng: “Làm gì có chuyện?”.

Đúng thế. Làm gì cóchuyện.

Một núi không thể có haihổ.

Nhà họ Hàn và nhà họ Lụcđã cạnh tranh với nhau từ xưa đến nay, tính từ đời ông nội cô, hai nhà đều khởinghiệp từ việc kinh doanh thực phẩm ở thành phố này, dần dần mở rộng việc làmăn ra các lĩnh vực khác, may mặc, xây dựng trung tâm mua sắm, mở siêu thị… việctranh chấp thị phần bao nhiêu năm nay cũng không chênh lệch là bao.

Nhưng cũng vì kiềm chếlẫn nhau, cả hai bên đều có lúc thắng lúc thua, không có ai lũng đoạn thịtrường, ngoài hai nhà thỉnh thoảng cũng chia phần bánh cho người khác.

Sau khi làm trợ lý củaHàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm càng hiểu rằng, sự tranh chấp của hai bên đã đến mứcgay gắt nhất, bao nhiêu lần thức đêm tăng ca sửa chữa kế hoạch, giá thầu cạnhtranh, bao nhiêu lần phối hợp với Hàn Mặc Ngôn xây dựng sách lược phân tích sốliệu tỉ mỉ từng chút một, nếu hai bên không tuân thủ hiệp định không dùng thủđoạn bỉ ổi cạnh tranh, e là lúc gặp mặt sẽ càng khó xử.

“Những việc trên thươngtrường, ai biết được sẽ thế nào. Nếu không tin, con có thể hỏi anh con”.

Sau phút dao động, sắcmặt Lục Nhiễm lại tối sầm.

Nếu trước đây vài năm,không, chỉ trước đây vài hôm thôi, nếu nghe được tin này, Lục Nhiễm sẽ vô cùngvui sướng.

Nhưng sau khi cô đãquyết định từ bỏ, nghe được tin này… thật là mỉa mai vô cùng.

Nghĩ tới hôm đó nhìnthấy bạn gái mới của Hàn Mặc Ngôn, cảm giác mỉa mai này lại dâng trào.

Buổi tối nhận được tinnhắn của Hướng Diễn mời đi xem phim, vé xem phim cuối tuần, phim vừa ra rạp,được đánh giá rất cao, câu chuyện cô nhắc tới trong lúc dông dài chẳng ngờHướng Diễn vẫn còn nhớ tới.

Đúng là anh ấy khôngchịu từ bỏ.

Tối hôm đó Hướng Diễnđưa cô về, đưa tận đến cửa nhà.

Trông bộ dạng anh nhưmuốn vào chơi, khi Lục Nhiễm mở cửa nhà, chỉ quay lại nói “ngủ ngon”, rồi đóng“sầm” cửa lại, không hề đợi xem anh có phản ứng gì.

Sau đó, Hướng Diễn nhắntin nói, từ sau khi trở thành luật sư, đây là lần đầu tiên anh bị người khác từchối phũ phàng như thế.

Đọc xong, Lục Nhiễm cườicho qua.

Đang nghĩ xem tối nayxem gì, chợt chuông điện thoại reo.

Lục Nhiễm nghe điệnthoại, giọng nói bên kia hoảng hốt: “Chị Lục, chị Lục, không hay rồi, giờ chịcó thể qua giúp bọn em không?”.

“Tiểu An?”. Nhận ragiọng cô bé thực tập, Lục Nhiễm đổi tai nghe điện thoại, ngồi thẳng dậy.

“Em đây, em đang ở côngty… lúc nãy bọn em làm hỏng mất một việc, chị Lục có thể qua đây cứu bọn emkhông”.

Nghe giọng Tiểu An lođến sắp phát khóc, Lục Nhiễm trầm ngâm giây lát rồi nói: “Em đợi chút, chị đếnđó ngay”.

## 3. Chương 3

Chương3

Nhiềulúc Hàn Mặc Ngôn quên mất thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm mẫncảm mang tên phụ nữ.

Khi cô đến côngty, đèn trong tòa nhà đã tắt hết một nửa.

Tầng một vẫn là quầy lễtân quan thuộc, bên cạnh cánh cửa xoay là phòng bảo vệ, thấy cô vào, anh bảo vệvẫn cúi đầu chào.

Mới nghỉ việc vài ngàymà cảm giác khi quay lại đã như xa cách cả năm trời.

Lục Nhiễm vội vã lênlầu, Tiểu An đã đang đứng ở cửa thang máy đợi cô.

“Đừng lo lắng quá thế,có chuyện gì vậy?”.

“Chuyện là thế này…”.

Một giọng nữ khác ngắtlời cô: “Là lỗi của em”.

Lục Nhiễm giờ mới để ýtới một người nữa cũng đang đứng ở đó, đèn ở hành lang vẫn chưa bật hết, cô gáiđó lại đứng trong bóng tối nên nếu nhìn qua sẽ không thấy.

“Hàn tổng bảo em chuẩnbị tài liệu cho cuộc họp sáng mai, vốn dĩ đây cũng là một việc đơn giản, vìmuốn làm cho nhanh nên em nhờ Tiểu An chuẩn bị cùng. Lúc nãy thấy mọi việc đã ổn,em ra uống cốc café, tiện tay để tài liệu trên bàn, bác quét dọn tưởng là giấybỏ đi, cho vào máy hủy tài liệu rồi… Không có bản sao lưu, em lại chưa quen vớimọi việc ở đây, nên không có cách nào làm lại tập tài liệu. Em cũng định tìmHàn tổng, nhưng em đã làm sai rất nhiều lần rồi, nếu thêm lần này nữa, chắcchắn sẽ bị đuổi việc… Lúc nãy Tiểu An nói có thể nhờ chị, nên em…”.

Mọi chuyện trở nên rõràng trong đầu cô, Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: “Cô là trợ lý mới của Hàn Mặc Ngônà?”.

Cô gái ngước mắt lên trảlời cô: “Vâng…”.

Đó là một khuôn mặt kháxinh đẹp khiến người khác yêu mến, mái tóc suôn thẳng màu nâu nhạt, đôi mắt mởto loang loáng nước, khuôn mặt còn nguyên vệt nước mắt.

Nếu là đàn ông thì khôngthể chối từ bất cứ yêu cầu gì.

“Cô tên là gì?”.

“Em ạ? Em tên là Tiết LễGiai”.

Lục Nhiễm thu lại ánhnhìn, giọng nói đều đều: “Tài liệu gì thế? Cô còn nhớ được khoảng bao nhiêu?Nguồn ở đâu? Có khoảng bao nhiêu nội dung? Có yêu cầu gì đặc biệt không?”.

Tiết Lễ Giai vội vàngtrả lời từng câu một.

Lục Nhiễm ngồi vào chỗcủa mình. Cô vẫn thích vị trí dựa vào cửa sổ này, luôn có gió thổi bay hết muộnphiền…Có điều giờ đây trên bàn chỗ nào cũng đầy những vật trang trí màu phấnhồng. Khẽ chau mày, Lục Nhiễm đưa tay bật máy tính.

“Chị ơi, chị có thể làmđược không?”.

Khẽ nhếch môi, Lục Nhiễmcười nhẹ: “Muốn làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn đâu có dễ như thế, nếu cô muốn làmcho tốt thì cứ nhìn đấy”.

Ngữ khí tự tin mà ungdung tự tại.

Trên thực tế, ngay từđầu khi nghe Tiết Lễ Giai nói, Lục Nhiễm đã nghĩ đến một việc, đó là tài liệuM&A (mua bán và sáp nhập) doanh nghiệp của Hàn Thị, một doanh nghiệp nhỏ,nhà máy cũ, lợi nhuận hàng năm không đáng kể gì, thứ đáng tiền duy nhất chínhlà mảnh đất của nhà máy đó.

Nói ra cũng buồn cười,ban đầu chính tay cô thu thập toàn bộ tài liệu của kế hoạch này, thật chẳngkhác nào mò kim đáy bể, thậm chí cô còn tỉ mỉ tính toán từng ly từng tí nhữngsố liệu phân tích về giá trị của doanh nghiệp và giá trị lợi nhuận mà mảnh đấtmang lại. May mà thời gian chưa lâu, tất cả số liệu và ý tưởng vẫn còn nguyêntrong đầu, giờ chỉ coi như là viết lại một lượt mà thôi.

Nhìn dáng vẻ tự tinchẳng để ý đến ai, thậm chí là ngạo mạn của Lục Nhiễm, Tiết Lễ Giai cảm thấymột sự oán giận dâng lên trong lòng.

Từ giây phút nhìn thấyLục Nhiễm bước vào thang máy, Tiết Lễ Giai đã cảm thấy khó chịu.

Thực ra, để có thể trởthành trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, Tiết Lễ Giai đã phải đi cửa sau. Biết trước làHàn Mặc Ngôn rất khó tính, cô cứ tưởng vì chưa có người phụ nữ nào đủ thôngminh để nắm giữ anh… như cô chẳng hạn.

Nhưng, đến rồi mới biết,Hàn Mặc Ngôn đích thực là một cỗ máy, không hề bị chi phối bởi tình cảm.

Những việc mà cấp dướicủa Hàn Mặc Ngôn phải làm vừa nhiều vừa phức tạp cứ rối tung cả lên, đươngnhiên là cô không thể làm tốt những việc này.

Nhưng, vào những lúc nhưthế, luôn có người nhắc đến một cái tên.

Lục Nhiễm.

Cho dù cô làm gì cũng cóngười đem cô ra so sánh với Lục Nhiễm và kết luận lần nào cũng khiến cô phátđiên.

Rốt cuộc là người phụ nữnày có gì tốt chứ, nhan sắc bình thường, cử chỉ thiếu nữ tính…

Ở bên kia, mười đầu ngóntay của Lục Nhiễm đang lướt nhanh trên bàn phím, con chuột nhấp nháy liên tục,cô lên tiếng theo thói quen: “Tiểu An, pha cho chị một cốc café, không đường”.

Tiểu An nghe vậy, chạyđi như bay.

Lục Nhiễm vẫn dán mắtvào màn hình.

Tiết Lễ Giai yên lặngđứng một bên, hạ giọng, như rất ngại làm phiền: “Chị… phải mất bao lâu chị mớilàm xong?”.

“Sao hả? Cô vội lắm à?Mai mới cần mà?”.

“Không, chỉ là…”.

Lục Nhiễm cắt ngang,thủng thẳng nói một câu: “Không để cô bị mắng đâu”.

Bị chặn ngang như thế,Tiết Lễ Giai không cam tâm quay sang nhìn màn hình.

Bất giác Tiết Lễ Giaitrợn mắt, đến lúc này cô mới phát hiện ra, từng dòng, từng dòng tài liệu lầnlượt hiện ra trên màn hình, trong nháy mắt đã xong vài mục, mười đầu ngón taycủa Lục Nhiễm nhanh đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, hình như chị ta khôngcần suy nghĩ mà chỉ là đang đánh máy lại mà thôi.

Đồ robot nữ.

Bất giác, Tiết Lễ Giaimắng thầm trong bụng.

Như có con mắt phía sau,Lục Nhiễm nhếch môi: “Cảm thấy tốc độ rất nhanh đúng không? Cô luyện ba nămcũng có thể đạt được đến tốc độ này”.

Tiểu An bê café đến, LụcNhiễm nhận lấy, nhấp một ngụm, bỏ xuống, rồi lại tiếp tục gõ chữ.

Đứng một hồi lâu, xemchừng người kia cũng chẳng để ý gì đến mình, Tiết Lễ Giai xem đồng hồ rồi nặnra một nụ cười: “Làm phiền chị vậy. Chị làm xong cứ để trên mặt bàn hộ em nhé.Em về trước đây”.

Tiểu An “ớ” một tiếng,Tiết Lễ Giai đã xách túi đi tới cửa thang máy.

Lục Nhiễm liếc qua, bảo:“Tiểu An, em cũng về đi”.

“Nhưng, chị đến giúp bọnem, ở đây một mình…”.

“Chị không sao, em cứmặc kệ chị”.

Một lúc sau, Tiểu An bêghế đến ngồi bên cạnh, cười với cô: “Chị Lục, em cũng chẳng có việc gì, em ởđây với chị”.

Lục Nhiễm không tỏ tháiđộ gì, cô cũng cảm thấy cô gái lúc nãy có ý thù địch với mình, mặc dù ban đầucòn cố ý che giấu…

Trợ lý mới của Hàn MặcNgôn.

Đột nhiên cô cảm thấybuồn cười.

Khi cô chuẩn bị xong mọitài liệu, trời đã mờ mờ sáng.

Nhìn tập tài liệu đãđược chuẩn bị xong, Lục Nhiễm di chuột, tắt máy tính. Cô giúp Tiết Lễ Giai làmviệc này, cũng là vì nể mặt Tiểu An và không muốn Hàn Mặc Ngôn ngày mai gặp rắcrối.

Cô vẫn chưa hoàn toànnguội lạnh với Hàn Mặc Ngôn, cô thật là… đáng thương.

Dìu Tiểu An đang ngồingủ tựa vào bàn sang phòng nghỉ, Lục Nhiễm cũng đã mệt đờ người, hai mắt díuvào nhau

Rõ ràng là sau mấy hômngon giấc, thức thâu đêm thế này thật quá sức với cô.

Sau khi rửa mặt, vàothang máy xuống dưới, Lục Nhiễm định đi ăn cái gì.

Có điều, càng đứng lâutrong thang máy cô càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vịn vào thành thang máy,Lục Nhiễm bị mất ý thức trong giây lát, nghe thang máy “ding” một tiếng, cô mớibừng tỉnh, bước ra ngoài.

Vẫn còn sớm, mới có vàingười đi làm, dáng vẻ vội vã.

Chưa được mấy bước, côcó cảm giác chóng mặt, đầu nặng trịch chân không vững.

Một tay cô xách túi, mộttay đỡ lấy trán.

Lục Nhiễm nghĩ, ra đườngrồi lên taxi mọi việc sẽ ổn.

Chưa nghĩ xong, cô bỗngthấy đầu trống rỗng, người ngã về phía trước.

Trước khi ngã xuống mộtgiây, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh bảo vệ: “Cô Lục”. Cô cầucho anh bảo vệ kịp chạy đến nơi, để đỡ cô…

Một giây sau, cô đã ngãvào một vòng tay rộng mở.

Hay thật đấy… đêm hômđến làm việc tốt nên ông trời vẫn thương, số cô vẫn chưa xúi quẩy lắm.

Đó là ý nghĩ cuối cùngcủa cô trước khi ngất đi.

Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy côgái vừa ngã vào lòng mình, nhất thời sững sờ.

Giây tiếp theo, LụcNhiễm đã tự bám vào anh để không bị ngã, Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày.

“Anh Hàn, có cần đưa côLục đi bệnh viện không?”.

Rõ ràng là anh bảo vệ đãbị chậm mất một bước, lo lắng nhìn Lục Nhiễm đang hôn mê.

Lục Nhiễm vẫn đang dựavào Hàn Mặc Ngôn, cằm cô gác lên vai anh, dường như cả trọng lượng cơ thể côđang đè lên người anh.

Hơi thở nóng rực bêntai, Hàn Mặc Ngôn định đẩy Lục Nhiễm ra, nhưng tay anh vừa chạm vào trán cô thìthấy nóng bừng, chắc là bị sốt.

Anh phải suy nghĩ giữaviệc nên đưa Lục Nhiễm đi viện hay là vào công ty.

Anh xem đồng hồ, còn mộtlúc nữa mới đến giờ họp, nhưng cũng không kịp để đưa cô đi viện.

Hàn Mặc Ngôn lại sờ tránLục Nhiễm, trông cô không giống người hôn mê, mà giống như đang ngủ.

Suy nghĩ trong một giây,Hàn Mặc Ngôn quyết định, đưa Lục Nhiễm quay lại phòng nghỉ bên cạnh phòng Tổnggiám đốc, anh nhớ hình như trong văn phòng vẫn còn một ít thuốc giảm sốt, khinào họp xong, anh sẽ đưa Lục Nhiễm đi viện.

Phòng nghỉ bài trí đơngiản, một cái giường, một cái bàn, một tủ sách, cũng đơn giản và cùng tông màuvới phòng làm việc, là chỗ nghỉ trưa của Hàn Mặc Ngôn.

Đỡ Lục Nhiễm nằm xuống,Hàn Mặc Ngôn mở ngăn kéo tìm kiếm.

Bình thường Hàn Mặc Ngônít khi dùng thuốc, nên không biết thuốc để ở đâu, trong lúc tìm kiếm, Hàn MặcNgôn buột miệng: “Lục…”.

Mới nghĩ ra Lục Nhiễmvẫn đang nằm ngủ.

Từ trước đến nay, cô cònquen thuộc với mọi thứ ở đây hơn cả anh, dù anh cần thứ gì cô cũng nhanh chóngtìm ra, anh cứ đàng hoàng hưởng thụ sự chu đáo của Lục Nhiễm, mà quên rằng đókhông phải việc của cô…

Rõ ràng là cô đãnghỉ việc mấy ngày, nhưng hình bóng thân thuộc của cô vẫn luôn bất chợt xuấthiện trong tâm trí anh.

Mất một lúc lục lọi, anhmới tìm thấy hộp thuốc nhỏ trong ngăn cuối cùng của tủ kéo đặt ở đầu giường.

Hàn Mặc Ngôn đang địnhđứng dậy thì nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nhiễm.

Anh đã quá quen vớikhuôn mặt này, nhưng hôm nay lại thấy gì khang khác.

Đã quen với một LụcNhiễm phấn chấn, hoặc nghiêm túc, hoặc khiêu chiến, hình như trong trí nhớ củaanh chưa bao giờ tồn tại một Lục Nhiễm mềm yếu, đừng nói gì là một Lục Nhiễmnước mắt lưng tròng.

Chắc vì Lục Nhiễm quákiên cường và cứng rắn, nên Hàn Mặc Ngôn chỉ coi cô là một trợ thủ đắc lực, mộtcộng sự, mà quên mất rằng thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm mẫncảm mang tên phụ nữ.

Lúc này, Lục Nhiễm nằmđó không hề phòng bị, mái tóc lòa xòa trên vai và mặt, gò má ửng hồng vì sốt,ánh mắt sắc sảo bị che khuất bởi hàng mi dày, quầng mắt hơi đen, vẻ mặt nhẹnhõm, khuôn mặt hiếm khi son phấn đơn thuần như chưa từng tiếp xúc với việcđời.

Hàn Mặc Ngôn đột nhiênnhớ ra… Lục Nhiễm năm nay mới hai mươi lăm tuổi.

Tìm thấy thuốc hạ sốt,Hàn Mặc Ngôn đỡ Lục Nhiễm dậy, nâng cằm cô lên, cho cô uống thuốc và nước ấm.

Thấy Lục Nhiễm đã nuốtthuốc, Hàn Mặc Ngôn lại đỡ cô nằm xuống.

Xong xuôi mọi việc, HànMặc Ngôn mới nhẹ nhàng ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Ở trong phòng, Lục Nhiễmnghe tiếng đóng cửa, chầm chậm mở mắt, ánh mắt ngổn ngang suy nghĩ.

Không phải cô cố ý giànhlấy sự thương hại hay đại loại thế, sau khi bị ngã, Lục Nhiễm mới ý thức ramình đang bị sốt, có thể tại tối qua làm việc quá sức và nhiễm lạnh.

Được Hàn Mặc Ngôn cứu,đúng là ngoài dự đoán của cô.

Cô ngồi dậy, xung quanhhình như vẫn còn lưu lại chút ít hơi ấm của Hàn Mặc Ngôn, tuy lạnh lùng vàthiếu vắng tình người, nhưng cô vẫn mê muội, chết không hối cải.

Lục Nhiễm cười đau khổ.

Cô lấy trong ngăn kéochỗ thuốc Hàn Mặc Ngôn vừa cho cô uống, cũng còn may, thuốc chưa hết hạn. Theothói quen, cô xem xét lại một lượt, rồi vứt những vỉ thuốc quá hạn vào thùngrác.

Đầu cô nặng trịch, nhưngvẫn nhớ được là, sáng nay Hàn Mặc Ngôn có cuộc họp.

Cô xuống giường, mở cửa,phòng Tổng giám đốc không một bóng người.

Mọi vật vẫn nguyên vẹn,không có gì thay đổi.

Phía đối diện với LụcNhiễm có một cánh cửa thông thẳng sang phòng họp

Cô cẩn thận xoay nắm đấmcửa, mọi người bên trong đều đang tập trung, không ai để ý thấy cánh cửa đangmở hé.

Cô nghe thấy giọng nóilạnh lùng đĩnh đạc của Hàn Mặc Ngôn, ngữ điệu trịnh trọng, từng từ chính xácsắc bén, thần thái toát ra vẻ tự tin, mọi cử động đều chính xác từng ly từngtí, không có gì khác biệt với người đàn ông Lục Nhiễm từng biết.

Trong công việc anh luônchứng tỏ mình là kẻ mạnh tuyệt đối.

Đó là Hàn Mặc Ngôn mà côyêu mê muội, không thể từ bỏ…

Cô khép cửa lại, chútsức lực cuối cùng đã tiêu hao hết, rốt cuộc cô vẫn là một người bệnh, cô đổ vậtxuống giường, ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô ngửithấy toàn mùi thuốc khử trùng.

Hình như là ở bệnh viện?

Cô đoán.

Khẽ cử động, cô cảm thấycổ tay tê mát, hơi đau, một dòng nước mát lạnh từ cánh tay ngấm vào cơ thể…đang truyền nước.

Hàn Mặc Ngôn đã đưa côđi bệnh viện?

Cô mở mắt, ánh sáng chóimắt, chắc đã quá trưa.

Trên chiếc sofa cạnhgiường bệnh, Hàn Mặc Ngôn ngồi đó, máy tính đặt trên đầu gối, trông hơi mệt,một tay chống cằm, một tay di chuột đánh dấu gì đó.

“Tỉnh rồi hả?”. Hàn MặcNgôn ngồi thẳng dậy, nhìn cô.

“Cảm ơn anh Hàn đã đưatôi đến bệnh viện”.

Hàn Mặc Ngôn hơi nhướnmắt lên, đáp: “Không có gì”.

Lúc nãy còn không có cảmgiác gì, giờ cô mới phát hiện ra, cả bữa sáng và trưa đều chưa có gì vào bụng,đói không chịu nổi.

Cố chịu cũng chẳng nghĩalý gì, Lục Nhiễm tìm cách ngồi dậy.

Hàn Mặc Ngôn để máy tínhsang một bên, đỡ cô: “Cứ nằm yên đi”.

Lục Nhiễm nói luôn: “AnhHàn, tôi đói sắp chết rồi”.

Hình như không ngờ LụcNhiễm lại nói câu này, Hàn Mặc Ngôn do dự một lát, rồi nói: “Cô chờ chút”.

Rất nhanh, Hàn Mặc Ngônđem về một bát canh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.

“Cô có thể tự ănkhông?”.

Lục Nhiễm chỉ cánh tayđang bị truyền nước, cười như mếu: “Anh thấy tôi có tự ăn được không?”.

Hàn Mặc Ngôn không nóigì, đưa tay chỉnh đầu giường cao lên.

Vẫn dáng vẻ vô cảm, cáikiểu Hàn Mặc Ngôn đút canh cho cô không thể gọi là chu đáo, mấy lần còn đútnhầm ra ngoài, hoặc là nước canh sánh khỏi thìa, dây hết vào quần áo của cô.

Nhưng, không hiểu saotrống ngực Lục Nhiễm cứ đập liên hồi.

Khung cảnh ở bên Hàn MặcNgôn khó mà dịu dàng duy mĩ nổi, anh ta quá bình tĩnh, quá thận trọng, nhưngcàng như thế, càng toát ra vẻ hấp dẫn mê hoặc người khác.

Gần trong gang tấc.

Muốn nhìn thấy gì, muốnnhận lấy cái gì?

Trong chốc lát Lục Nhiễmtrở nên do dự.

Canh đã hết, Hàn MặcNgôn nhìn Lục Nhiễm, chỉnh giường như cũ, rồi quay về bên máy tính của mình.

Lúc này trong phòng bệnhchỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và con chuột.

“Hàn Mặc Ngôn”.

Tiếng gõ bàn phím ngừnglại: “Gì thế?”.

“Anh muốn tôi quay vềlàm việc, chỉ là vì tôi đã làm trợ lý cho anh ba năm, có thể xử lý tốt các côngviệc của anh sao?”.

“Nếu không thì còn cónguyên nhân gì nữa?”.

Lục Nhiễm nhìn chằm chằmvào khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn, đường nét thật hoàn hảo, cô cườinói: “Anh Hàn, hà tất đã biết mà còn cố hỏi?”.

“Tôi không biết”.

Có quỷ mới tin.

“Tôi giúp anh xử lý hếtnhững cô Lý cô Trương cô Hà, anh còn nhớ không?”.

Những người con gái vẫncoi Hàn Mặc Ngôn là rùa vàng hoặc cầu nối đến vinh hoa, dựa vào tuổi trẻ và sắcđẹp mưu đồ không làm mà hưởng… Hàn Mặc Ngôn tuy không nói rõ, nhưng lại ngầmbảo Lục Nhiễm giải quyết hết, tìm lý do điều họ đi, hoặc tìm cớ cho nghỉ việc,đều do một tay cô lo liệu.

“Cô muốn nói gì?”.

“Tại sao anh lại cảmthấy tôi không giống bọn họ? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không có mưu đồvới anh?”.

Giọng Lục Nhiễm khôngto, nhưng khi cô nói xong, lồng ngực lại phập phồng.

Hàn Mặc Ngôn vẫn gõ máytính, nhưng không hiểu mình đang viết những gì, lại phải xóa đi.

“Cô Lục, đừng lẫn lộncông việc và tình cảm cá nhân như thế”.

Anh cảm thấy hơi đauđầu.

Bên bàn đàm phán, xưanay Lục Nhiễm vẫn luôn chất vấn thẳng thắn, sắc bén và hùng hồn như thế, nhưnglúc này đây anh chỉ mong Lục Nhiễm có được chút ít đức tính tốt của người phụnữ Trung Quốc – mềm mại, uyển chuyển.

Hàn Mặc Ngôn vẫn luônphân định rõ ràng cuộc sống và công việc.

Anh không có yêu cầu gìvới một nửa của mình, tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không có gì khác nhau, nênanh chấp nhận mọi chỉ định của bố, có thể chấp nhận nhưng không quan tâm đếnchuyện yêu hay không yêu, có tình cảm hay không có tình cảm.

Chỉ duy nhất trong côngviệc là anh không cho phép mình mơ hồ, lĩnh vực này mới là thế giới của anh.

Lục Nhiễm nhếch mép,cười rất khó coi: “Anh Hàn, tôi nghỉ việc rồi, hiện giờ quan hệ giữa tôi và anhchỉ là tình cảm cá nhân”.

Thời gian ba năm, hơnmột nghìn ngày, sớm hôm khuya tối, bây giờ, Hàn Mặc Ngôn bảo cô phải phân biệtcông việc và tình cảm cá nhân…

Cô đã quá thất bại.

“Anh Hàn, anh có thể trảlời tôi một câu hỏi, câu hỏi tôi đã hỏi anh không?”.

“Câu hỏi nào?”.

“… Rốt cuộc là anh đãbao giờ thích ai chưa?”.

Hàn Mặc Ngôn trầm ngâmgiây lát, khuôn mặt giá băng đến mức khiến người khác rùng mình, sau cùng thảra hai chữ: “Chưa từng”.

Đúng là chưa từng“thích” ai…

Rõ ràng là đáp án mongnhận được, nhưng lại khiến Lục Nhiễm trầm ngâm.

Đáp án của Hàn Mặc Ngôn…thật quá cay đắng.

Cô không thể phán đoánmột cách chắc chắn xem Hàn Mặc Ngôn nói thật hay giả, bởi cô không biết, tronggiây lát im lặng, Hàn Mặc Ngôn đã nghĩ gì.

Cảm giác này thật là tồitệ.

Vẫn nằm trên giường, LụcNhiễm nhắm mắt để bình tĩnh lại.

Đáng tiếc là mọi việckhông như ý nguyện.

Hết nhắm lại mở mắt,cuối cùng Lục Nhiễm mở choàng mắt ra, thấp giọng: “Anh Hàn, anh có thể qua đâymột chút không?”.

“Có việc gì thế?”.

“Qua đây một tí chẳng lẽlại không được sao?”.

Hàn Mặc Ngôn dừng lạimấy giây, rồi cũng bước qua.

Gần đến bên giường, độtnhiên tay còn lại của Lục Nhiễm tóm lấy vạt áo của Hàn Mặc Ngôn, kéo giật anhxuống.

Không đợi Hàn Mặc Ngônkịp lên tiếng, Lục Nhiễm chặn lại bằng một nụ hôn.

Lục Nhiễm chưa từng hôn,nhưng không có nghĩa chưa từng nhìn thấy.

Trông mèo vẽ hổ, cô táchmôi của Hàn Mặc Ngôn ra, tiến vào bên trong.

Cũng có thể là bản năng,trong phút giây tiếp xúc với Hàn Mặc Ngôn, cô bỏ mặc bản thân mình phóng túng,giây phút chiếm đoạt vấn vít giữa môi và răng, hơi thở trở nên gấp gáp lẫntrong tiếng tim đập thình thịch.

Thình thịch thình thịch.

Từng tiếng từng tiếng,giống như trù yểm.

Hương vị ngọt ấm lan ratrong miệng khiến người ta ngây ngất không thể dứt ra được – ít nhất là LụcNhiễm cảm nhận như thế.

Hàn Mặc Ngôn vẫn đangsững sờ vì không ngờ Lục Nhiễm có thể làm vậy, bất ngờ nên không kịp đề phòng,hàm răng đã bị tách ra.

Sau khi tỉnh ngộ, haitay anh nắm lấy vai Lục Nhiễm định đẩy ra.

Không ngờ, khi phát hiệnra ý đồ đó, Lục Nhiễm cắn chặt răng, nhân lúc Hàn Mặc Ngôn chưa kịp phản ứng,cắn mạnh anh một cái.

Cô cắn không chút nểtình, mặc dù Hàn Mặc Ngôn đã kịp thời lùi lại, nhưng cũng đủ đau điếng người,anh cau mày lại.

Trong miệng thoáng vịtanh, một giọt máu rỉ ra nơi khóe miệng.

Hàn Mặc Ngôn lau miệng,từ trên cao nhìn chằm chằm Lục Nhiễm, tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng LụcNhiễm có thể cảm nhận được vẻ không vui trên mặt Hàn Mặc Ngôn, anh đang đợi,đợi cô một lời giải thích.

Khi làm tất cả nhữngviệc này, Lục Nhiễm chẳng hề ân hận. Cô cũng không nhớ rõ mình đã ôm mộng vớiHàn Mặc Ngôn bao lâu, giờ cô không thể nhẫn nại thêm và cũng không kịp để ý đếnnhững điều gì khác.

Dưa chín ép không ngọt,nhưng nếu không ép thì cũng chẳng có dưa mà ăn…

Dư vị của Hàn Mặc Ngônvẫn còn nguyên nơi đầu lưỡi, thậm chí còn cả chút ít vị máu ban nãy, không hềbăng giá mà cũng ấm áp và tanh mặn như mọi người.

Vậy, tại sao con ngườinày lại băng giá đến thế?

Cô cúi đầu cười, giãygiụa lần cuối cùng: “Hàn Mặc Ngôn, anh không ghét tôi”.

Câu trần thuật.

Cô bỗng ngẩng phắt dậy,nhìn vào Hàn Mặc Ngôn, hỏi tiếp: “Anh có thể tiếp nhận bất cứ người phụ nữ nàomà bố anh sắp đặt, tại sao người đó lại không phải là tôi? Từ hai mươi hai đếnhai mươi lăm, Hàn Mặc Ngôn, tôi ở bên cạnh anh ba năm, lẽ nào anh không thể cảmnhận được điều gì?”.

Từ mùa thu lá bay đầytrời đến mùa đông giá lạnh băng tuyết, rồi mùa xuân ấm áp hoa nở và mùa hè trămhoa khoe sắc, đoạn ký ức nào cũng không thiếu được anh.

Hàn Mặc Ngôn rất bận,năm nào cũng phải mất một phần tư thời gian để đi công tác, là trợ lý cô khôngchỉ có nhiệm vụ sắp xếp toàn bộ hành trình đi lại mà còn phối hợp giúp đỡ giảiquyết các sự vụ khi anh vắng mặt, cũng không tránh được việc cùng Hàn Mặc Ngônbôn ba khắp nơi.

Cô biết Hàn Mặc Ngônthích ăn uống thanh đạm, thích ăn cơm hơn thức ăn, thích chơi golf, thích nhữngbộplet phối màu đen trắng chỉnh tề bên trong chiếc tủ quần áo màu xám,thích nghe những bài hát xưa nhưng không hát nổi một bài, hơi say tàu biển, dịứng thịt dê…

Cô cứ tưởng mình đã hiểurõ Hàn Mặc Ngôn, thậm chí là hiểu hơn bất cứ ai… nhưng đến tận bây giờ LụcNhiễm mới biết sự hiểu biết của mình sao mà nông cạn… Thực ra, cô đã không nhìnthấu được người đàn ông luôn trầm mặc lạnh lùng kia…

Hàn Mặc Ngôn nhếch môi,vẫn khuôn mặt vô cảm, ngữ khí lạnh băng: “Lục Nhiễm, tôi tưởng cô biết rằng làmtrợ lý còn tốt hơn là làm bạn gái của tôi”.

Đúng là như vậy, thỉnhthoảng Hàn Mặc Ngôn còn quan tâm đến cấp dưới ốm đau hay có việc gì, còn quanhệ với bạn gái chỉ hoàn toàn là ứng phó một cách hình thức. Chuyện tình yêu vớiHàn Mặc Ngôn giống như một nhiệm vụ tên là kết hôn sinh con, được thực hiệntheo đúng trình tự, cứ thế mà làm, chẳng mất công sức gì.

Tiếng cười của Lục Nhiễmcó đôi chút mỉa mai: “Ai trông mong gì chút quan tâm cỏn con của anh, nếu khôngphải vì thích anh, ai có thể nhẫn nại chịu đựng để làm trợ lý cho anh, tôikhông tin là anh lại không cảm nhận được chút nào!”.

Hình như vì bị ép đếncực điểm, Lục Nhiễm dứt khoát nói ra hết những suy nghĩ của mình.

Đến lượt Hàn Mặc Ngônrơi vào im lặng.

Cũng không phải trongsuốt ba năm qua anh chưa từng có phán đoán này, nhưng vì họ tiếp xúc với nhauhoàn toàn vì công việc, chút ít tình cảm mơ hồ đó đã sớm bị thay thế bằng nhữngsự việc khác, huống hồ từ trước đến giờ anh không hề để tâm đến việc này.

Nhưng khi nghe Lục Nhiễmbuột miệng như thế, đúng là Hàn Mặc Ngôn chưa thể thích nghi ngay.

Vẫn im lặng.

Lục Nhiễm lại mở mắt,đầu óc nặng trịch, cánh tay tê buốt, giống như là tâm trạng buồn bực kia đã lanra khắp cả cơ thể. Cố nén nỗi bực tức chỉ muốn nện cho anh một trận, cô lãnhđạm nói: “Bỏ đi, anh Hàn, tôi đau đầu quá, ngủ trước đây”.

Vùi đầu vào gối, LụcNhiễm nhắm mắt lại, đợi mãi không thấy Hàn Mặc Ngôn nói gì, cũng không cắtnghĩa ra là thất vọng hay thế nào, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộng mị mê man, khôngbiết đâu là hư, đâu là thực.

Cô quay trở về năm haimươi hai tuổi, vừa đến thử việc, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Mặc Ngônở cự ly gần.

Có thể trổ hết tài năngtrong buổi phỏng vấn một mất một còn đó, với cô đã là một việc cực kỳ vui mừng.

Chưa đến thời gian làmviệc, cô mặc một bộ quần áo mới tinh đến văn phòng của Hàn Mặc Ngôn, khẽ gõcửa.

Hồi lâu không ai mở cửa,cô rón rén bước vào.

Phòng làm việc không cómột ai, bên trong có một cái cửa nhỏ.

Sự kinh ngạc làm tiêutan cảm giác lo lắng lúc mới đến, Lục Nhiễm cũng không có ý định mở cửa, nhưngcô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang ngủ, dáng điệu mệt mỏi.

Không thể ngờ vừa mớiđến đã có phúc phận này, Lục Nhiễm đang định ngó nghiêng nhìn trộm, thì ở bênkia Hàn Mặc Ngôn bỗng mở choàng mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Cô là ai, đi ra ngay”.

Điếc không sợ súng, LụcNhiễm căn bản không nghe thấy nửa câu sau, cô vội đứng thẳng dậy, hai con mắtnhìn chằm chằm vào lồng ngực vạm vỡ của Hàn Mặc Ngôn dưới lớp áo sơ mi chưa kịpcài cúc ngực, không chớp mắt, nụ cười tự tin đẹp mắt: “Tôi là Lục Nhiễm, trợ lýmới đến, mong anh chỉ giáo”.

Chuyển sang cảnh khác,Hàn Mặc Ngôn đang chỉ vào bản kế hoạch cô vừa làm xong, mặt mũi vẫn lạnh lùng:“Cô thức suốt đêm để làm thứ này sao?”.

Lục Nhiễm cười cười vẻtự đắc: “Vâng”.

Hàn Mặc Ngôn thuận tayxé nát tập tài liệu, miệng nhả ra bốn chữ: “Rác rưởi, làm lại”.

Lục Nhiễm cắn răng, cườivẻ không sao: “Anh xé làm gì chứ, đằng nào tôi cũng còn bản mềm mà. Có điều,anh cũng nên nói cho tôi biết vấn đề ở chỗ nào, nếu không thì tôi biết làm lạithế nào?”.

Hàn Mặc Ngôn nhìn thoángcô một cái, rất bình tĩnh: “Cô là trợ lý của tôi, cô phải thuận theo tôi, chứkhông phải tôi thuận theo cô. Tôi trả lương cho cô không phải để giảng bài chocô”.

Dọn dẹp hết đống giấyvụn, Lục Nhiễm chớp mắt, xua tan bóng tối u ám: “Làm lại thì làm lại, sớm muộngì rồi cũng có một ngày tôi sẽ trở thành một trợ lý khiến anh vừa ý”.

Khi tỉnh lại, Lục Nhiễmôm đầu im lặng hồi lâu.

Không khí kích động lúcnãy đã hoàn toàn biến mất, sót lại trên cơ thể cô chỉ còn lại bản năng.

Bản năng yêu.

## 4. Chương 4

Hàn Sâm nói với Hàn Mặc Ngôn: Đã đến lúc con phải kết hôn rồi.

Ngày hôm sau, không đợi Hàn Mặc Ngôn đến, Lục Nhiễm tự làm thủ tục ra viện.

Mấy ngày sau, cô không gặp lại Hàn Mặc Ngôn, cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Việc cô đến giúp Tiết Lễ Giai, ngoài Tiểu An gọi điện cảm ơn ra, cô không nhận được tin tức nào khác.

Chắc là Tiết Lễ Giai cũng chẳng bao giờ nói chuyện đó với Hàn Mặc Ngôn.

Chỉ có Hướng Diễn gọi điện hỏi cô xem cuối tuần có đi xem phim không.

Cũng chẳng có việc gì, Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi nhận lời.

Cô trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy màu xám nhạt, kết hợp cùng chiếc cài áo màu lông chim bồ câu, xách túi đi ra cửa.

Hướng Diễn đã đỗ xe trước cổng khu nhà cô ở.

Anh xuống xe mở cửa, mỉm cười nói: “Hôm nay em rất đẹp”.

Lục Nhiễm cũng trả lời: “Còn anh thì vẫn đưa đẩy thế”.

Hướng Diễn không nhịn được cười, lên xe nổ máy phóng đi.

Vẫn là chiếc xe Passat hôm nọ, có điều hôm nay trong xe đã lắp thêm điều hòa, đồ trang trí và đệm ghế, trông ra dáng và sinh động hơn lần trước rất nhiều.

Không biết là do trùng hợp hay dự đoán trước, Hướng Diễn mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám, hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính phía trước, ăn ý bất ngờ, trông cứ như là trang phục đôi của các cặp tình nhân.

Ngồi trong xe, Lục Nhiễm cầm tấm vé xem phim Hướng Diễn đưa, lật xem, vé xem phim bây giờ vẫn xấu xí và kèm theo các mẩu quảng cáo nhỏ.

Không biết đã bao nhiêu lần Lục Nhiễm phải đi mua vé cho Hàn Mặc Ngôn và bạn gái, còn bản thân cô thì chưa từng xem.

Vật vẫn đây mà người ở đâu.

Cũng đến lượt cô một lần vào vai nữ chính sao?

Hướng Diễn dừng xe trước cổng rạp chiếu phim, chưa vội vào ngay mà còn đi mua hai bịch bỏng ngô to nhất và hai cốc Coca cola.

Lục Nhiễm nhìn hai bịch đồ to tướng vừa bị bỏ vào trong lòng, không biết nói gì.

“Anh mua nhiều thế này, chúng ta ăn làm sao hết được?”.

“Ăn không hết thì bỏ đi”. Hướng Diễn cười híp cả mắt: “Đại gia có tiền mà”.

“Anh đùa thôi, ai vào rạp chiếu phim mà chẳng đem theo những thứ này? Trước đây không có cơ hội, bây giờ... anh hy vọng ít nhất thì có thể làm cho mọi việc hoàn hảo”.

Giọng nói của Hướng Diễn rất chân thành, Lục Nhiễm cũng cảm thấy xúc động.

Không để cô kịp nói thêm, Hướng Diễn kéo cô vào rạp.

Khi họ tìm thấy chỗ ngồi vẫn còn sớm, cũng chưa đông lắm, rồi mọi người dần dần kéo vào, ngồi kín xung quanh.

Bỗng vang lên một giọng nữ chói tai.

“Hàng này, chỗ của anh là mười lăm, của em là mười sáu”.

Lục Nhiễm nhìn qua, thấy Hàn Mặc Ngôn và bạn gái mới của anh đang đứng phía bên kia hàng ghế của cô, Hàn Mặc Ngôn vẫn cái dáng vẻ không lộ cảm xúc, còn cô gái thì có vẻ rất thận trọng e dè.

Âm hồn không tan.

Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lục Nhiễm.

Bình tĩnh lại thì biết rằng việc gặp nhau cũng chẳng có gì to tát, thành phố này không quá rộng lớn, đi xem phim đa phần ai cũng chọn rạp này.

Được bịch bỏng ngô to đùng che khuất, Hàn Mặc Ngôn và Ngô Kỳ không nhìn thấy cô mà tìm thấy chỗ của mình và ngồi xuống.

Hai kẻ đáng chết mà không chết đó đang ngồi ngay ở hàng ghế trước mặt cô.

Rõ ràng là Hướng Diễn cũng đã phát hiện ra, đang định nói gì với Lục Nhiễm, cô ra dấu “suỵt” một tiếng, rồi tiện tay nhét luôn bỏng ngô vào miệng Hướng Diễn, Hướng Diễn cố ăn cho hết chỗ bỏng ngô, nín thinh.

Buổi chiều bắt đầu, đèn trong rạp tắt hết.

Quảng cáo chút xíu rồi chiếu phim, hiệu ứng âm thanh trong rạp rất tốt, cho dù là ngồi ở giữa rạp, âm thanh vẫn vang rõ ràng bên tai.

Lục Nhiễm vừa ăn bỏng ngô vừa uống Coca cola, nhưng không còn lòng dạ nào xem phim.

Cô gái ở hàng ghế trước, từ lúc phim bắt đầu chiếu đã dựa đầu vào vai Hàn Mặc Ngôn như một con chim nhỏ, Hàn Mặc Ngôn không hề đẩy ra.

Hàng ghế của họ thấp hơn hàng ghế của cô một bậc, không hề che khuất tầm nhìn, nhưng Lục Nhiễm vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt, trông cô nhai bỏng ngô mà không khác gì đang nghiến răng nghiến lợi.

Thử tình cảm đang ức chế trong người... gọi là đố kỵ.

Không khó khăn gì để nhận ra.

Bên cạnh, Hướng Diễn nhẹ nhàng: “Khó chịu à?”. Anh đã không hỏi cô có còn thích Hàn Mặc Ngôn không.

Lục Nhiễm do dự một lát rồi gật đầu.

Hướng Diễn vỗ vỗ vào vai cô, trong bóng tối ánh mắt anh sáng rực, lóa mắt người đối diện: “Anh có thể cho em mượn bờ vai, em dựa vào vai anh... cứ coi như là đang dựa vào vai của Hàn Mặc Ngôn”.

Không cử động, không nói gì, Lục Nhiễm chỉ quay sang nhìn Hướng Diễn.

Im lặng mấy giây, cô lãnh đạm nói: “Anh hà tất phải như thế, em không có ý biến anh thành vật thế thân”.

Hướng Diễn cười: “Nếu anh nói anh không ngại làm vật thế thân thì sao?”.

“Anh...”.

So với phụ nữ, đàn ông càng để ý đến lòng tự tôn và sự tự tin, làm vật thế thân cho người đàn ông khác trước mặt người phụ nữ của mình, việc này... đúng là quá uất ức rồi.

Thấy Lục Nhiễm không biết nói gì, Hướng Diễn nhướng mắt, cười ra vẻ rất tự nhiên: “Em đừng có nghĩ anh thành thánh mẫu thế, anh làm thế vì tin rằng rồi sẽ có một ngày anh có thể thay thế vị trí của anh ta, thế nên hiện giờ anh có thể không phiền lòng mà an ủi em”.

Tiếng nói chuyện bất giác lớn dần, không ai để ý đến hàng ghế trên có người khẽ quay xuống.

Nghe Hướng Diễn nói xong, Lục Nhiễm cũng không hiểu mình buồn hay vui.

Trái tim cô trở nên mềm yếu.

Kiên cường trong cái vỏ bọc mạnh mẽ quá lâu, cũng đến lúc không còn sức lực, người phụ nữ nào không mong muốn được ở trong vòng tay của người ta, được yêu chiều, nũng nịu.

Nhắm mắt lại, ôm bịch bỏng ngô to tướng đến buồn cười, Lục Nhiễm nghiêng đầu dựa vào vai Hướng Diễn.

Tiếng ồn trong rạp chiếu phim bỗng chốc trở nên im ắng.

Cô tưởng tượng mình đang dựa đầu vào vai Hàn Mặc Ngôn, trong lòng dần trở nên yên ổn tĩnh lặng.

Hồi ức như xuyên qua biển ý thức, trào lên mạnh mẽ.

Một lần đi công tác, xe bị hỏng giữa đường, Hàn Mặc Ngôn quyết đoán bỏ xe lại, dẫn theo Lục Nhiễm bắt một chiếc xe hàng trên đường cao tốc, đến thành phố gần nhất.

Không gian trong xe hàng chật hẹp, mùi hôi nồng nặc, hai con người ăn mặc chỉnh tề chen chúc trong đó.

Do thiếu ngủ và hơi say xe nên Lục Nhiễm ngủ gà ngủ gật, rồi dần dần dựa vào vai của Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn sau khi hỏi han tình hình, không những không đẩy cô ra, mà còn vòng tay ôm cô, giữ cô khỏi ngã.

Cô say lên say xuống, không kịp có ý gì khác, chỉ cố kiếm chỗ dựa cho chắc.

Nhiệt độ cơ thể và khí chất lạnh lùng của riêng anh đã truyền qua người Lục Nhiễm trong cự ly gần nhất, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác yên ổn trong tĩnh lặng, nếu có thể, cô muốn cả đời được dựa vào bờ vai ấy.

Cả cuộc đời.

Hàng mi rung rung, cảm giác ươn ướt.

Trên màn ảnh đang đến đoạn âu yếm quấn quýt.

Hai nhân vật nam nữ chính ôm chặt lấy nhau, nam chính cẩn thận cúi xuống bờ môi người con gái, lúc đầu nhẹ nhàng, càng về sau càng dữ dội...

Trong rạp phim người lớn bịt mắt trẻ con, những đôi yêu nhau thì rục rịch chuyển động.

Lục Nhiễm mở to hai mắt, ở hàng ghế trên Ngô Kỳ đang xích lại gần Hàn Mặc Ngôn hơn nữa, như muốn ngầm ra hiệu điều gì.

Hàn Mặc Ngôn không có phản ứng gì.

Ngô Kỳ lại lấy khuỷu tay huých huých anh, Hàn Mặc Ngôn nghiêng mặt qua, trong ánh sáng đan vào nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét trên khuôn mặt anh.

Một khuôn mặt đẹp, nhưng tận cùng băng giá.

Ngô Kỳ có vẻ phẫn nộ.

Lục Nhiễm không nhịn được, cười ra thành tiếng, chẳng lẽ cô ta hoang tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn có thể hôn cô ta ở chốn công cộng thế này?

Hàn Mặc Ngôn là ai chứ? Mộng tưởng anh ta trở thành cao thủ tình trường hay công tử phong lưu là một suy nghĩ hão huyền. Hàn Mặc Ngôn thậm chí còn máy móc và lạnh lùng hơn một người máy, người máy ít nhất còn có thể xảy ra sự cố, Hàn Mặc Ngôn thì... hoàn toàn không thể, anh ta lý trí như một người chết.

Điệu cười mỉa mai quen thuộc khiến cho Ngô Kỳ chú ý- Cô ta quay lại, nhìn thấy Lục Nhiễm đang dựa đầu vào vai Hướng Diễn thì thay đổi ngay nét mặt, vẻ phẫn nộ lúc nãy hoàn toàn biến mất, cô ta khoác lấy cánh tay Hàn Mặc Ngôn, cười tươi như hoa, cứ như là hai người họ vẫn ân ái mặn nồng, tất cả những gì Lục Nhiễm vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

“Trợ lý... cô Lục, cô và bạn trai cũng đi xem phim à, thật là trùng hợp quá!”.

Lục Nhiễm ngồi thẳng dậy, cười duyên: “Vâng, trùng hợp thật”.

Cô cảm giác Hướng Diễn thoáng nhìn mình kinh ngạc, nhưng anh đã kịp lấy lại nụ cười thân thiết, hỏi thăm Ngô Kỳ: “Rất vui được gặp cô, không biết cô là...”.

Ngô Kỳ nhanh nhảu đáp lời: “Tôi là bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi mà”.

Hướng Diễn như thể giờ mới nhớ ra, xấu hổ xoa xoa sống mũi: “Tôi nhớ ra rồi, trí nhớ của tôi thật chẳng ra sao, sao lại có thể không nhớ ra một cô gái đẹp như thế này chứ?”.

Lục Nhiễm nghĩ, Hướng Diễn miệng lưỡi trơn tru như thế... có phải vì bản năng của một luật sư?

Nhưng trong lúc họ hàn huyên, Hàn Mặc Ngôn không nói một lời nào, ngồi nhìn ba người họ, cứ như thể... anh hoàn toàn là một người ngoài cuộc.

Bất giác cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn, phát hiện ra Hàn Mặc Ngôn cũng đang nhìn cô từ lúc nào.

Ánh mắt đen như màn đêm khiến người ta không thể đoán biết những suy nghĩ bên trong.

“Nếu hai người rảnh, chi bằng xem xong phim chúng ta cùng đi ăn?”.

“Cung kính không bằng tuân lệnh”.

Khi Lục Nhiễm định thần lại, Hướng Diễn và Ngô Kỳ đã hẹn hò cả hội đi ăn cơm.

Hơi quay lại, Lục Nhiễm lạnh mặt nhìn Hướng Diễn: “Anh quyết định thay em đấy à?”.

Hướng Diễn nhún vai cười: “Ăn một bữa cơm cũng có làm sao, xem phim đi”.

Thái độ thoải mái của Hướng Diễn khiến Lục Nhiễm không thể tỏ ra tức giận, trong lòng bực bội mà ngồi đó xem phim.

Tất nhiên là cô càng chẳng có lòng dạ nào tiếp tục xem phim, có điều, có thể đã biết sự có mặt của họ đằng sau, hai người đằng trước không còn chướng mắt như lúc trước.

Bộ phim kết thúc.

Cho dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Lục Nhiễm vẫn đi theo bọn họ đến một nhà hàng gần đó.

Lục Nhiễm không hề thích ăn cơm trong những nhà hàng sang trọng, đi theo Hàn Mặc Ngôn bao nhiêu năm nay, đã phải đi ăn ở không biết bao nhiêu nhà hàng, chỗ nào cũng như chỗ nào, một kiểu thức ăn, một kiểu thái độ phục vụ, chỉ cần vào đó là thói quen nghề nghiệp phát tác, những cảm xúc bị kìm nén cứ ùa về.

“Không muốn đi à?”. Hướng Diễn khẽ hỏi.

Lục Nhiễm muốn gật, nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu.

Ồn định chỗ ngồi xong, phái nữ gọi món.

Lục Nhiễm nhìn qua, chọn đại hai món rồi đưa thực đơn cho người phục vụ.

Ngô Kỳ bên phía đối diện cầm lấy quyển thực đơn, cẩn thận chỉ tay và đọc tên từng món, rồi lại chỉ từng món ăn hỏi người phục vụ.

Nhìn ba người kia ngồi đó, Lục Nhiễm không muốn mở miệng tí nào.

Cô không bao giờ nghĩ lại có thể gặp mặt Hàn Mặc Ngôn, nếu biết thế này, chẳng đời nào cô chịu ra khỏi cửa.

Người duy nhất thoải mái trong ba người là Hướng Diễn.

Anh nghịch ngợm chiếc cốc uống trà trong lòng bàn tay, lịch sự bắt chuyện với Hàn Mặc Ngôn.

Những câu chuyện bên bàn ăn, dạo này làm gì, làm ở đâu, rồi thì thị trường cổ phiếu, đầu tư thế nào...

Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản, không ra lạnh lùng cũng không ra nồng ấm.

Hai người nói qua nói lại, khiến không khí bớt lãnh đạm.

Ngô Kỳ dường như cũng muốn bắt chuyện với cô. “Cô Lục giờ làm gì rồi?”.

“Không làm gì hết, ở nhà thôi”.

Tuy là nói thật, nhưng lại chặn ngang Ngô Kỳ, khiến cô ta không biết tiếp tục thế nào.

Biết rằng Ngô Kỳ chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không hề có ý muốn làm khó đối phương, cô định chuyển đề tài.

Đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn lên tiếng: “Cô đã suy nghĩ xong chưa?”.

Lục Nhiễm ngớ người một lúc mới hiểu ra ý của Hàn Mặc Ngôn.

Ở tiệc đính hôn lần trước, Hàn Mặc Ngôn nói: “Tôi sẽ giữ lại vị trí cho cô một tuần”.

Tính thời gian, hôm nay vừa đúng một tuần.

Cô không hề có ý định quay lại, nhất là sau khi gặp Tiết Lễ Giai.

Cô không thể không thừa nhận, cô không thích Tiết Lễ Giai, không thích một chút nào.

Thế là, cô gần như buột miệng: “Anh Hàn, anh đã có trợ lý mới rồi, còn hỏi tôi làm gì”.

Hình như Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra mùi thuốc nổ trong giọng điệu của cô, vẫn bình tĩnh trần thuật: “Ý cô là trợ lý Tiết đúng không? Năng lực làm việc của cô ấy không thể bằng cô, nếu cô quay về, cô ấy sẽ làm phó cho cô”.

Lục Nhiễm không ngờ Hàn Mặc Ngôn lại nói như thế.

Tiết Lễ Giai ngồi vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, chắc chắn phải có những thao túng đằng sau, điều này thì không cần suy nghĩ cũng biết. Có bao nhiêu người cả năng lực và phẩm chất đều trội hơn Tiết Lễ Giai mà Hàn Mặc Ngôn lại đồng ý nhận cô ta đã chứng tỏ điều này, còn bây giờ... cô không nghĩ Hàn Mặc Ngôn có thể để cho người không có bệ đỡ gì như cô trở về và bắt Tiết Lễ Giai dễ dàng hạ vị.

Liên tưởng đến thái độ của mình đối với Hàn Mặc Ngôn từ lúc nghỉ việc, Lục Nhiễm chợt cảm thấy thái độ đối đầu của mình thật chẳng ra làm sao.

Cô có thể oán thán Hàn Mặc Ngôn, còn Hàn Mặc Ngôn không nhất thiết phải có tình cảm với cô.

Là một cấp trên, Hàn Mặc Ngôn đối xử với cô thế là quá tốt rồi.

Cô quay sang cười, định xua tan mùi thuốc nổ lúc nãy: “Lúc ăn cơm không nên nói những chuyện này”.

“Được rồi”.

Bốn người chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng ngoài hai món Lục Nhiễm gọi, trên bàn còn sáu, bảy món khác.

Lục Nhiễm ngắm nghía, giá không rẻ chút nào.

Cô hơi lắc đầu, đúng là Hàn Mặc Ngôn có tiền, nhưng có tiền không đồng nghĩa với lãng phí, Hàn Mặc Ngôn không bạc đãi bản thân, nhưng cũng không tiêu hoang một đồng nào, tính cách tiêu biểu của một thương nhân.

Quả nhiên, nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, Hàn Mặc Ngôn liếc xéo Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ nắm lấy khuỷu tay Hàn Mặc Ngôn, lắc khẽ, cười rất ngọt ngào: “Anh đừng trách em gọi nhiều quá nhé, toàn là những món em thích ăn”.

“Không sao”. Hàn Mặc Ngôn bình thản trả lời.

Nghe thấy thế, Ngô Kỳ lại cười ngọt ngào với Hàn Mặc Ngôn và quay sang nhìn Lục Nhiễm đầy ẩn ý.

Lục Nhiễm cúi đầu cười nhẹ, nhưng không thành tiếng.

Đã chẳng còn gì phải tranh chấp với nhau.

Tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, Lục Nhiễm cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Hai món cô chọn đều là món thanh đạm, khẩu vị của Ngô Kỳ thì đậm đà hơn, toàn những món nhiều dầu, nhiều đạm và cay.

Lục Nhiễm không ăn được cay, vừa thử một tí đã uống bao nhiêu trà, chẳng mấy chốc, cốc trà đã cạn hết.

Cô thở nhẹ, để tan hết vị cay.

Đột nhiên có người nói bên tai cô: “Không ăn được cay thì đừng ăn”. Có thể đôi chút quan tâm đã bị che lấp hết bởi giọng nói lạnh băng.

Lục Nhiễm lại hít vào một hơi, mới trả lời: “Không sao...”.

Chưa nói xong, Hướng Diễn đã cắt ngang: “Tiểu Nhiễm, không ăn được cay à? Lần trước mình đi ăn lẩu, anh thấy em ăn rất vui nên không phát hiện ra, xin lỗi nhé...”.

Nói xong, anh giơ tay định vẫy phục vụ mang thêm trà, chẳng ngờ bị Ngô Kỳ nhanh nhảu chặn lại: “Anh Hướng, gọi trà chi bằng gọi rượu giải cay”.

Không đợi Hướng Diễn lên tiếng, Ngô Kỳ lại làm ra vẻ nhớ ra: “Mà cô Lục trước đây làm trợ lý, chắc uống rượu giỏi lắm, thật là xin lỗi, lúc này tôi quên chưa gọi rượu”. Nói xong quay sang gọi mấy chai rượu vang.

Đúng là Lục Nhiễm biết uống rượu, nhưng đó là tiếp khách. Rượu lên, Lục Nhiễm chỉ để rót nửa ly rồi ra hiệu ngừng.

Ly của Hàn Mặc Ngôn gần đầy.

Lục Nhiễm chợt hiểu ra ẩn ý của Ngô Kỳ... muốn chuốc rượu Hàn Mặc Ngôn.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chẳng ai kịp phản ứng.

Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, Lục Nhiễm khẽ lắc đầu, không nói gì.

Cô hoàn toàn không biết tửu lượng của Hàn Mặc Ngôn.

Người đủ tư cách mời Hàn Mặc Ngôn uống rượu không nhiều, anh ta không ham uống, được mời thì sẽ uống, nhưng không phải cái kiểu giả vờ hào khí một hơi cạn sạch, thường thì chỉ nhấp môi, vì thế cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn uống say, cũng không biết anh đã say bao giờ chưa.

Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm lại cảm thấy bất lực vì mình một lần nữa lại nghĩ tới Hàn Mặc Ngôn.

Thói quen xấu, không biết khi nào mới bỏ được.

Lục Nhiễm vẫn cảm thấy cay, theo thói quen, cô uống thêm vài ngụm rượu.

Thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ là hai gò má ửng hồng lên.

Chợt nhận ra là, cũng lâu rồi cô chưa uống nhiều rượu thế này, chắc tại lâu ngày mới uống, nên hơi rượu đã lên mặt.

Bất giác cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn đã bị Ngô Kỳ chuốc cho không ít rượu, tuy chưa say nhưng rượu cũng đã ngấm vào người khiến ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, như có mây mù lãng đãng che phủ.

Lục Nhiễm chỉ liếc qua, rồi quay đi ngay.

Chỉ riêng ánh mắt ấy cũng đủ khiến cô ngất ngây thêm vài phần.

Say rồi sao?

Lục Nhiễm chớp mắt, cảm thấy đầu nặng trịch, cô vô thức dựa vào vai Hướng Diễn.

Cô khẽ nhắm mắt, cười vu vơ.

Hướng Diễn: “Lục Nhiễm, em không sao chứ?”.

Lục Nhiễm lắc đầu, ấn ấn vào hai bên Thái Dương: “Em không sao, chỉ hơi đau đầu, một lát là hết ngay”.

Trong giây lát cô mở mắt ra, nhìn thấy hai con mắt đen láy của Hàn Mặc Ngôn bỗng chuyển từ hiền hòa sang giá lạnh, cảm thấy ánh nhìn của cô, Hàn Mặc Ngôn quay đi chỗ khác.

Lục Nhiễm cũng im lặng, mặc cho thoáng ngất ngây dần dần tan đi.

Cuối cùng cũng ăn xong, không biết tại sao Lục Nhiễm cảm thấy như trút được gánh nặng, đối với cô, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn luôn có một áp lực vô hình.

Nhưng không ngờ là lúc thanh toán đã xảy ra chút vấn đề.

Là vì có hai người đàn ông nên việc tranh nhau trả tiền khá quyết liệt, Hàn Mặc Ngôn định thanh toán thì Hướng Diễn không chịu.

Tuy rằng hai người vẫn người này băng giá lạnh lùng người kia tươi cười hớn hở, nhưng chẳng ai có ý nhường ai.

Tranh nhau vì việc này, thật là...

Kết quả cuối cùng là mỗi bên nhượng bộ một ít, mỗi người trả một nửa, rồi đưa bạn gái của mình về nhà.

Ngồi trong xe của Hướng Diễn, Lục Nhiễm vẫn thấy đau đầu, cô hạ cửa xe, mặc gió mơn man trên mặt.

Gió nhẹ thổi tan hơi rượu khiến Lục Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn, nói năng cũng tùy hứng: “Lúc nãy hai anh thật là ấu trĩ’.

“Em nói gì... à việc giành nhau trả tiền ấy à? Đàn ông ai cũng thế cả thôi, huống hồ đối tượng là anh ta, đi cùng em mà ăn cơm miễn phí của người ta thì thật mất hình tượng quá, tuy cuối cùng cũng không gọi là thành công...”.

Nghe Hướng Diễn giải thích một hồi, Lục Nhiễm cắn nhẹ môi đáp: “Cảm ơn anh tối nay nhé”.

“Cảm ơn cái gì?”. Hướng Diễn mỉm cười: “Người nói cảm ơn phải là anh chứ, cảm ơn cô bạn gái xinh đẹp đã nhận lời mời của anh. Không biết điều này có đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tiến thêm một bước để tìm hiểu nhau không?”.

Cái kiểu được voi đòi tiên này đúng là phong cách của luật sư.

Lục Nhiễm bật cười: “Em không có dự định này”.

“Nhưng mà...”. Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, thái độ trở nên thành thật: “Nhưng mà, lúc nãy em đã ngầm nhận anh là bạn trai của em, em không sợ bị phát hiện sao?”.

“Em không quan tâm”.

“Được rồi, em thắng rồi...”. Giọng nói của Hướng Diễn đầy vẻ cam chịu thất bại.

Lục Nhiễm không nhịn được cười: “Cảm ơn đã nhường”.

“Thật hết cách, thành lũy quá chắc, không thể tấn công, xem ra anh phải lùi một bước, quay về điểm xuất phát”.

Nói thế, nhưng khuôn mặt Hướng Diễn vẫn giữ nguyên một nụ cười rạng rỡ.

Không khí khi ở bên Hướng Diễn rất hòa hợp, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày, cười đùa vui vẻ, nói năng thoải mái.

Nhưng... đó không phải cảm giác ở bên cạnh người yêu, tim không đập nhanh, càng không có sự hấp dẫn nguy hiểm, cũng không có cái khí chất có thể ảnh hưởng đến tình cảm và thế giới của cô.

Hướng Diễn không đem đến được cho cô điều đó.

Giờ làm việc, café nóng trước mặt.

Hàn Mặc Ngôn cúi xuống xem tập tài liệu Tiết Lễ Giai vừa đem đến, rất ngắn gọn súc tích, không một chữ thừa, đề mục rõ ràng, số liệu so sánh phân tích gọn ghẽ sắc sảo, đây là thành quả công việc đầu tiên của Tiết Lễ Giai kể từ khi đến làm việc tới nay.

Tiết Lễ Giai có thể ở lại làm việc, một phần vì có người gửi gắm, một phần vì Hàn Mặc Ngôn không thể xác định người trợ lý tiếp theo sẽ thế nào, nên quyết định nhẫn nại.

Người trợ lý mà anh mong muốn chính là Lục Nhiễm, anh cũng hy vọng cô sẽ quay trở lại.

Làm trợ lý của anh ba năm, Lục Nhiễm là một trợ lý mẫn cán không ai bì kịp, từ khởi đầu không biết gì đến bước có thể giúp anh giải quyết mọi việc một cách toàn mỹ, sự tiến bộ của cô khiến người khác phải nể phục.

Vì thế khi cô bỏ đi anh mới cảm thấy không thể... thích ứng được.

Sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Hàn Mặc Ngôn bấm nút gọi Tiết Lễ Giai.

Cô gái mặc một bộ đồ màu phấn hồng, mái tóc thẳng xõa xuống vai, ánh mắt ươn ướt nhìn anh lo lắng, dáng điệu thật khiến người khác thương cảm.

“Bản tài liệu này làm rất tốt, cô về chuẩn bị tài liệu hợp tác với Kỳ Hâm vào tháng sau”. Hàn Mặc Ngôn uống một ngụm café, khẽ chau mày, đặt cốc xuống: “Đi pha cho tôi một cốc café nữa”.

Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn Tiết Lễ Giai.

Tiết Lễ Giai cẩn thận lấy lại tập tài liệu, tiếng giày cao gót cộp cộp hai tiếng, rồi im ắng trở lại.

Bị người khác nhìn chằm chằm, ngay cả Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thoải mái.

“Còn có việc gì không?”.

Tiết Lễ Giai chớp mắt, định nói gì lại thôi.

Tất nhiên là Tiết Lễ Giai có việc, bảo cô làm việc gì đơn giản còn được, đằng này bắt cô giống như người máy nữ kia làm ra một bản kế hoạch mà cô không hiểu gì, hoàn toàn là một việc bất khả thi.

Thấy cô vẫn không nói gì, Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng: “Nếu không có việc gì thì đi ra đi”.

Thật là không có tình người.

Tiết Lễ Giai cắn môi, khẽ bước tới bên chiếc bàn làm việc to rộng của Hàn Mặc Ngôn, đặt ngón tay tô móng màu hồng lên trên tập tài liệu Hàn Mặc Ngôn đang xem, ngón tay bình thường trắng mịn giờ càng trắng thêm: “Hàn tổng”.

Có người gọi vào điện thoại bàn, Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng nghe đầu dây bên kia nói xong, ngắn gọn ra lệnh cho Tiết Lễ Giai: “Ra ngoài”.

“Tôi còn có việc...”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, hai con mắt đen lạnh lùng như muốn bảo cô đừng nhiều lời.

Bị ánh mắt tối om đó chiếu thẳng vào, Tiết Lễ Giai trở nên hoảng loạn, không biết nói gì.

Anh không nhìn cô nữa, rõ ràng là cô đang đứng ở đây, trước mặt Hàn Mặc Ngôn, mà anh hoàn toàn như không nhìn thấy gì, cho dù xét về tâm lý hay sinh lý, cũng thật khó chịu.

Đứng đó chưa đến một phút, Tiết Lễ Giai cầm tập tài liệu, chuẩn bị ra ngoài.

Tay cô chưa kịp đặt vào nắm đấm cửa, cửa đã mở toang.

Một cô gái trang điểm rất đậm xách túi hùng hổ xông vào, hình như không nhận thấy sự có mặt của Tiết Lễ Giai, cô gái quay lại đóng cửa, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ.

“Hàn Mặc Ngôn, tại sao anh có thể như vậy?”.

Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh nhìn cô gái, trong mắt ánh lên một tia nhìn nghi hoặc.

“Hôm qua là sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, tôi chờ anh cả một ngày, đến một tin nhắn chúc mừng cũng không có! Hàn Mặc Ngôn, anh không cảm thấy anh làm thế là quá đáng lắm sao?”.

Biết là Ngô Kỳ đã trút giận xong, Hàn Mặc Ngôn mới nhớ ra, những việc như thế trước đây đều giao cả cho Lục Nhiễm, cho dù là lễ tết sinh nhật, Lục Nhiễm đều chuẩn bị chu đáo từ quà cáp cho đến những thứ khác... trong đó bao gồm cả quan hệ đối tác làm ăn và cả đối tác yêu đương - trên thực tế, đối với Hàn Mặc Ngôn mà nói, cả hai quan hệ này đều chẳng khác nhau là mấy.

“Xin lỗi, anh quên mất”. Giọng nói bình thản đều đều: “Sau này những việc như thế này em có thể gọi điện cho anh, còn nữa, tốt nhất đừng đến tìm anh những lúc anh đang làm việc”.

Có lẽ Ngô Kỳ cũng chỉ muốn tìm Hàn Mặc Ngôn để oán thán, để nhõng nhẽo chút ít, nhưng kết quả này... như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô.

Quên sinh nhật bạn gái một lần thực ra cũng chẳng có gì to tát, vấn đề là... chưa bao giờ Hàn Mặc Ngôn có ý định ghi nhớ điều gì về cô, thậm chí còn bảo cô đừng vì những việc này mà ảnh hưởng đến công việc của anh ta...

Nhìn người đàn ông lạnh lùng băng giá trước mặt, Ngô Kỳ đã dao động.

Cho dù thân thế tướng mạo anh ta là cả một mỏ vàng, nhưng... lấy một người đàn ông như thế này, ngoài tiền ra, anh ta có thể dành cho cô những gì... Khoan nói về tình yêu, ngay cả sự quan tâm tối thiểu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, anh ta cũng không làm được, nếu lấy nhau... cô có thể hạnh phúc không?

Cô nhìn thẳng vào anh ta, hạ giọng: “Hàn Mặc Ngôn, có phải anh hoàn toàn không muốn phát triển quan hệ với tôi không?”.

“Không”. Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh.

“Thế tại sao, tại sao anh... không thể đối tốt với tôi một chút? Tôi không hy vọng anh phải quan tâm chăm chút như những người khác, nhưng ít nhất anh cũng phải làm được những việc mà một người bạn trai nên làm!”.

“Anh sẽ cố gắng”.

Cảm giác bất lực một lần nữa lại trào dâng, ở nhà cả bố mẹ và anh em đều nghe lời cô, còn với anh ta, cô phải khom lưng uốn gối hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại cũng chẳng được gì.

Cảm giác uất ức trào dâng nhấn chìm Ngô Kỳ, lần trước cô đã chịu ấm ức lắm rồi, chẳng lẽ cô lại tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục bù đắp, Ngô Kỳ xách túi, nén nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói với Hàn Mặc Ngôn: “Nếu anh không có hứng thú, tôi cũng không dám ép buộc anh. Quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc, anh ở đấy mà sống cả đời với công việc của mình!”.

Nói xong quay người đi thẳng.

Thấy đối phương hùng hổ đi vào lại tất tả đi ra, Hàn Mặc Ngôn nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Nhưng Hàn Mặc Ngôn đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật, bạn gái cũng chỉ theo sự sắp đặt mà thôi, ai chẳng như ai, đối với anh mà nói chẳng có gì khác biệt.

Tiết Lễ Giai hứng thú đứng xem náo nhiệt từ đầu đến cuối, ánh mắt ác độc chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Cô hỏi Hàn Mặc Ngôn với ý chẳng tốt đẹp gì: “Hàn tổng không đuổi theo cô Ngô sao?”.

“Không có việc gì thì ra ngoài đi”.

Không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết Ngô Kỳ thích anh, mong muốn điều gì, nhưng mà... có cần thiết không?

Vốn dĩ cũng chỉ là một giao dịch mà thôi.

Đã qua rồi cái thời tin vào... cái gọi là tình yêu, cũng quên mất... cảm giác yêu một người.

Đang định rời văn phòng, anh nhận được thông báo có email, cùng lúc điện thoại báo có tin nhắn.

Mở ra xem, cùng một nội dung.

Tám giờ tối nay họp mặt gia đình, tầng trên cùng khách sạn Thánh Đỉnh.

Ký tên: Hàn Sâm

Đó là tên của bố anh, cũng một bản tính lạnh lùng như anh.

Mẹ mất từ khi mới lên hai, Hàn Mặc Ngôn không còn nhớ gì về người mẹ dịu dàng nhân hậu đoan trang đẹp nổi tiếng giới xã giao ngày đó. Thứ duy nhất xuất hiện trong ký ức của anh là người bố lạnh lùng trầm mặc kiệm lời và hàng loạt người tình thay như thay áo của ông.

Những người phụ nữ đó có muôn vàn xuất thân, muôn vàn hình dáng, muôn vàn các kiểu quần áo xa xỉ khác nhau, mỗi người một kiểu nước hoa riêng biệt, đến rồi đi... Cuối cùng cả ngôi biệt thự to lớn chỉ còn lại hai bố con Hàn Sâm và Hàn Mặc Ngôn im lặng đối diện nhau.

Vì không nhớ gì nên Hàn Mặc Ngôn cũng không có tình cảm gì đặc biệt với mẹ, vì thế cũng chẳng có bất cứ ý kiến gì với hành vi của bố mình.

Quan hệ bố con giữa họ giống như là quan hệ nuôi dưỡng giữa người giám hộ và người được giám hộ, quan hệ đó khiến cho Hàn Mặc Ngôn sớm có ý thức độc lập hơn các bạn cùng trang lứa, thời còn đi học, anh cũng chẳng bao giờ tâm sự với bất cứ ai về hoàn cảnh gia đình mình.

Còn sau đó...

Hàn Mặc Ngôn khẽ nhắm mắt lại.

... Sau đó anh theo học về tiền tệ, thi MBA\*, ngay từ thời đại học đã học cách phân tích thị trường, tìm cơ hội kinh doanh. [\*: MBA là cụm từ viết tắt của Master of Business Administration, thạc sĩ quản trị kinh doanh.]

Về phương diện này, bố anh rất đãi ngộ con mình, tuy không ra mặt giúp đỡ và tương trự, nhưng ít nhất bố đã cho anh một khoản tiền lớn để khởi nghiệp, công khai hoặc ngầm cho Hàn Mặc Ngôn sử dụng các quan hệ của mình. Mang trong mình dòng máu của một thương nhân cộng với đầu óc nhanh nhạy, Hàn Mặc Ngôn chỉ gặp chút ít khó khăn thuở ban đầu khởi nghiệp, giai đoạn tiếp theo mọi việc hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.

Thời gian này anh dọn ra khỏi biệt thự của gia đình, mua nhà riêng, còn quan hệ bố con thì vẫn thế, chỉ là ít gặp nhau hơn, Hàn Mặc Ngôn cũng không biết ở nhà, bố anh có còn liên tục thay đổi tình nhân như trước nữa hay không.

Bố anh cũng không bao giờ nói gì với anh về chuyện đó, không phải vì có gì khó nói, chỉ là ông coi đó là việc riêng của bản thân mình, không liên quan gì đến Hàn Mặc Ngôn.

Cứ như thế hết năm này qua năm khác, Hàn Sâm dần dần giao cho Hàn Mặc Ngôn một số doanh nghiệp nhỏ, đều không phải những doanh nghiệp ăn nên làm ra, cùng lắm duy trì được thu chi cân bằng. Khi tiếp nhận những doanh nghiệp này, Hàn Mặc Ngôn lập tức tiến hành khảo sát và chỉnh đốn nội bộ doanh nghiệp, xây dựng những kế hoạch mới. Doanh nghiệp nào không thể cải tiến thì tiến hành thủ tục phá sản hoặc chia tách sáp nhập, gần như là đi đến đâu là cải cách đại phẫu đến đó. Sự thực đã chứng minh Hàn Mặc Ngôn có một tố chất kinh doanh bẩm sinh, không bao lâu sau, những doanh nghiệp đó đều chuyển mình mạnh mẽ từ thua lỗ sang làm ăn có lãi, chỉ cần vào tay Hàn Mặc Ngôn là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Tất cả mọi người đều công nhận anh là một trong những người trẻ thành công nhất, là lớp kế cận ưu tú, chỉ có bố anh vẫn không hề lên tiếng, hai bố con vẫn tiếp tục giữ trạng thái im lặng, Hàn Sâm rất bận, Hàn Mặc Ngôn cũng vậy.

Bước chuyển lớn nhất là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Hàn Mặc Ngôn, bố tặng anh một chiếc xe Lamborghini màu đen, kèm theo bên trong một chân dài eo thon mặc nội y bằng ren đen.

Kết quả là Hàn Mặc Ngôn trả về nguyên đai nguyên kiện.

Còn Hàn Sâm thì nói với Hàn Mặc Ngôn một câu: Đã đến lúc con phải kết hôn rồi.

Thế là, mượn cớ họp mặt gia đình, ông đã sắp xếp cho Hàn Mặc Ngôn đi xem mặt hết lần này đến lần khác.

Cũng có thể không thể gọi là xem mặt, mà là bố anh mang đến trước mặt anh đủ các loại cô gái, sau đó bảo anh rằng, nếu không phản đối thì có thể thử xem.

Hàn Mặc Ngôn không nói hẳn ra là đồng ý, cũng không một lời cự tuyệt.

Cho dù kết quả cuối cùng luôn là thất bại, nhưng bố anh cũng chẳng nói câu nào, lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục dẫn anh đi xem mặt người con gái khác.

“Anh Hàn, đến rồi ạ”.

Tiếng nói cung kính cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Mặc Ngôn, người phục vụ đã ra mở cửa xe.

Hàn Mặc Ngôn vào thang máy VIP đi thẳng lên tầng trên cùng. Đây là một khách sạn khá xa hoa, cả tầng trên cùng chỉ chia làm bốn khu, nhìn qua tường kính sát nền nhà, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn thu gọn vào tầm mắt, thiết kế tổng thể đơn giản nhưng chỗ nào cũng toát ra vẻ sang trọng.

Đi theo người phục vụ, Hàn Mặc Ngôn bước vào khu Hàn Sâm đã đặt trước, bên trong là một vị đã quen biết từ trước, Đỗ tổng Đỗ Thừa, đối tác lớn của Hàn Mặc Ngôn.

Đỗ tổng có một người con gái hai mươi mốt tuổi, vừa đi du học ở Mỹ về, nghe nói học về mỹ thuật, từng được giải thưởng ở nước ngoài. Lúc này, cô Đỗ đang ngồi bên cạnh Đỗ tổng, hai chân vắt lên nhau duyên dáng, ngũ quan khoáng đạt, cử chỉ tự nhiên thoải mái.

Hàn Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi bảy phút.

“Tiểu Hàn, đây là Đỗ Hàn con gái bác, hồi nhỏ hai đứa đã gặp nhau rồi đấy”.

Cô gái lịch sự đứng lên, chìa tay ra với Hàn Mặc Ngôn, mỉm cười: “Chào anh Hàn”.

Hàn Mặc Ngôn bắt tay cô gái, vừa thả ra, Hàn Sâm đã đến nơi, ở tuổi ngoài năm mươi, ông vẫn rất nhanh nhẹn, bước chân vững chãi, khuôn mặt cương nghị giống hệt Hàn Mặc Ngôn, chỉ là từng trải hơn.

Lại xem đồng hồ, đúng tám giờ, không sai một phút.

“Anh, thế nhất định em phải đi à?”.

Cô gái trong gương mặc chiếc váy quây màu trắng, thân váy xếp ly đơn giản, ôm nhẹ lấy cơ thể, sóng tóc tự nhiên buông nhẹ trên bờ vai, đẹp dịu dàng và đơn giản, dáng vẻ hơi chần chừ.

Lục Nhiễm nhìn mình trong gương, không nén nổi sự nghi ngờ.

Rõ ràng là Lục Tề đi xem mặt, sao lại muốn cô ăn mặc thế này?

Lục Tề cũng mặc một bộ vest trắng cổ điển, e hèm một tiếng, rồi nói: “Rất đẹp, cứ thế đi, sắp muộn rồi, mẹ đang chờ bên dưới đấy”.

Mẹ Lục Nhiễm đang ngồi trong xe, ngón tay gõ trên đầu gối, dáng vẻ sốt ruột, có điều khi trông thấy Lục Nhiễm đi xuống cũng phải thốt lên một câu: “Ăn mặc thế này còn ra dáng con người”. Xem thời gian, bà giục: “Nhanh lên, đã hẹn tám giờ ở khách sạn Thánh Đỉnh, đừng để người ta cảm thấy chúng ta đến muộn”.

Lục Nhiễm không nói gì, chuyển đề tài sang chuyện khác.

“Anh ơi, chị kia con gái nhà ai? Có xinh không?”.

“Không biết, cứ đến rồi khắc biết”.

Câu trả lời khiến Lục Nhiễm không hỏi được gì thêm.

Bỏ đi, Lục Nhiễm quay ra ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa xe, cô cũng nên ra ngoài một chút.

Có điều, xem mặt... Lục Nhiễm cười chua chát, Hàn Mặc Ngôn không biết đã đi xem mặt bao nhiêu lần...

Ăn cơm xong, chỉ còn lại Hàn Mặc Ngôn và Đỗ Hàn, hai vị phụ huynh đều tìm cớ rút lui từ lâu, hai người trẻ tuổi cũng không níu kéo gì, rõ ràng họ đã quá quen rồi.

Lấy khăn ướt lau các ngón tay, Đỗ Hàn lịch sự hỏi: “Anh Hàn đến đây lần thứ mấy rồi?”.

Nghe có vẻ như hỏi lần thứ mấy Hàn Mặc Ngôn đến đây ăn cơm, nhưng trên thực tế, rõ ràng cô gái đang hỏi lần thứ mấy Hàn Mặc Ngôn đi xem mặt.

“Cũng không nhớ nữa”.

Đỗ Hàn khẽ cười thành tiếng.

“Anh Hàn, hình như anh cũng không có hứng thú gì với tôi”.

Hơi ngạc nhiên, nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng thẳng thắn trả lời: “Vâng”.

“Rất tốt”. Đỗ Hàn chẳng hề tức giận, cười nói với Hàn Mặc Ngôn: “Anh có dự định gì chưa?”.

Suy nghĩ giây lát, Hàn Mặc Ngôn đáp: “Chưa”.

Cô gái xách túi lên, tiếp lời Hàn Mặc Ngôn, giọng nói dứt khoát: “Tôi cũng không có việc gì, chúng ta về thôi”.

Tuy không hiểu ý Đỗ Hàn, nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng không từ chối.

Những việc không vi phạm đến nguyên tắc, trước nay Hàn Mặc Ngôn vốn rất khoan dung.

Vào thang máy, Hàn Mặc Ngôn ấn nút đi xuống, chậm rãi chờ cửa đóng.

Trong một giây chuẩn bị khép lại, cánh cửa hoa văn sáng bóng lại mở ra, hai người một trước một sau đi vào, ấn nút đóng cửa, cánh cửa khép lại.

“Anh, anh về thế này không sợ mẹ sẽ mắng sao?”. Giọng nói có vẻ hí hửng khi người khác gặp nạn.

Giọng trả lời có vẻ ương ngạnh: “Cứ ở đấy, anh sợ không giữ nổi vẻ quý ông lịch sự mà đánh người ta mất”.

“Cũng chỉ là một cô gái thôi mà? Cô ấy cũng có vẻ thích anh...”.

“Lục Nhiễm!”. Một giọng nam hơi gằn có vẻ đe dọa.

Một người luôn nhìn thẳng về phía trước như Hàn Mặc Ngôn khi nghe tiếng cô gái cũng phải hơi quay lại, nhìn thấy anh em nhà họ Lục đứng ngay bên cạnh mình. Cô gái lúc nãy còn vui vẻ cười đùa vừa thấy ánh mắt anh, mặt liền biến sắc, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một điệu bộ không ra xa cách cũng chẳng ra gần gũi: “Anh Hàn, trùng hợp thật đấy”.

Cùng lúc đó, Lục Tề cũng quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn.

Khuôn mặt anh băng giá giống hệt Hàn Mặc Ngôn, đã không còn vẻ hiền hòa khi đứng cạnh em gái lúc nãy, trán anh nhăn lại, nhưng dù gì anh và Hàn Mặc Ngôn từng hợp tác với nhau, có ghét nhau đến mấy cũng không thể làm mất mặt nhau, nên cố nặn ra một câu: “Chào anh Hàn”.

Không ngờ người trả lời lại không phải là Hàn Mặc Ngôn, mà là cô gái suýt bị lãng quên đang đứng bên cạnh.

Đỗ Hàn cười nhìn Lục Tề: “Anh Lục, chẳng gì chúng ta cũng gặp nhau rồi, mà anh chỉ nhìn thấy mỗi anh Hàn thôi sao?”.

Lục Tề giờ mới chú ý đến cô gái bị Hàn Mặc Ngôn che khuất, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt cổ quái lướt qua Đỗ Hàn và Hàn Mặc Ngôn, tựa hồ khó khăn lắm mới nói nên lời: “Cô và anh Hàn đi chung với nhau à?”.

“Tôi đến xem mặt anh ấy, đúng không, anh Hàn?”.

Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng nhìn hai người trước mặt, một người trước giờ cũng xuất sắc như anh trong giới doanh nhân mới nổi, một người là trợ lý cũ, tuy đã biết họ là anh em từ trước, nhưng giờ gặp nhau ở đây vẫn cảm thấy lạ lùng.

Có điều Hàn Mặc Ngôn không để lộ những ý nghĩ này ra ngoài, chỉ khẽ trả lời: “Vâng”.

Vừa dứt lời, có người bật cười, rất khẽ, nhưng vì thang máy rất nhỏ nên ai cũng nghe thấy.

Đỗ Hàn quay lại, thoáng chút kinh ngạc, cô đi đến trước mặt Lục Nhiễm, giơ tay ra, ngữ điệu thiết tha: “Rất vui được gặp cô Lục, tôi là Đỗ Hàn”.

Lục Nhiễm không vội giơ tay ra, cô bình tĩnh nhìn Đỗ Hàn, ánh mắt lãnh đạm, nếu luận về chiều cao cô còn kém cô ta, ít nhất đôi giày cao gót sáu phân hôm nay cũng phát huy tác dụng.

Lục Nhiễm vẫn đang suy nghĩ không hiểu tại sao cô gái này lại chạy tới bắt tay cô, chẳng lẽ là để thị uy.

Nhưng Lục Nhiễm nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ hoang đường đó, nếu có thị uy thì cũng chẳng tới tìm cô, mà không phải Hàn Mặc Ngôn vừa có bạn gái mới sao?

Có điều... Hàn Mặc Ngôn đã có bạn gái rồi, sao vẫn tới xem mặt!?

Lục Nhiễm vẫn chưa nghĩ xong, Lục Tề đã kéo cô sang một bên.

Bàn tay Đỗ Hàn dừng giữa không trung, nhưng cô gái này vẫn không hề bối rối.

“Bính boong”.

Tiếng kêu của thang máy phá vỡ không khí im ắng. “Tạm biệt hai vị”.

Lục Tề kéo Lục Nhiễm ra khỏi thang máy trước, bước nhanh về chỗ đỗ xe của mình.

Đỗ Hàn thu tay về, nhìn theo bóng hai người rời đi, làu bàu: “Thật đáng tiếc... thật đáng tiếc quá...”.

Tuy không nói rõ, nhưng thái độ của cô rõ ràng không phải là nói Lục Tề... chẳng lẽ là nói Lục Nhiễm?

“Tại sao lại đáng tiếc?”. Hàn Mặc Ngôn vừa đi vừa buột miệng hỏi.

Cùng lúc đó, Lục Nhiễm đã ngồi trong xe, hỏi anh trai: “Sao anh đi nhanh thế?”.

Sắc mặt của Lục Tề lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng mờ mờ của bãi đậu xe, nhưng Lục Nhiễm vẫn nhận ra vẻ hơi hung dữ trên khuôn mặt anh mình lúc này: “Tiểu Nhiễm, sau này em phải tránh Đỗ Hàn ra xa xa một chút”.

“Dạ?”.

“Cô gái đó...”. Chưa nói hết, Lục Tề đã cau mày vẻ ghét bỏ.

Lục Nhiễm vô cùng tò mò trước cô gái có thể làm cho ông anh trầm tĩnh của mình có thể thay đổi sắc mặt như vậy, nên cố tình truy hỏi.

Lục Tề chau mày xoay vô lăng như không muốn nói nhiều, đại khái anh chỉ cho biết đã tình cờ gặp Đỗ Hàn khi cô này đang có mâu thuẫn với người khác, cô ta không chỉ đơn phương đánh người mà còn lừa gạt bạn gái người khác đi mất. Cô gái này tuy vừa từ nước ngoài trở về, nhưng tiếng tăm chẳng hay ho gì.

Nói tới đây, Lục Tề lại nhắc đi nhắc lại rằng Lục Nhiễm phải tránh cô ta xa xa một chút.

Lục Nhiễm cảm thấy thật buồn cười, tuy Lục Tề không nói ra, nhưng cô có thể tưởng tượng được ông anh mực thước tính tình bảo thủ của mình gặp cảnh tượng đó sẽ có biểu hiện thế nào.

Lục Nhiễm chống cằm, nhìn cảnh đêm bên ngoài, nụ cười cũng chìm khuất vào màn đêm.

Đối tượng xem mặt của Hàn Mặc Ngôn, thật là... càng ngày càng ly kỳ...

## 5. Chương 5

Tranh tối tranh sáng, cô không nhìn rõ được thái độ của Hàn Mặc Ngôn, cũng giống như cô chưa bao giờ nhìn rõ người đàn ông này...

Từ buổi xem mặt không chào đã ra về, mẹ chỉ gọi cho Lục Nhiễm một lần trách móc cô vài câu, chắc tại không thân với con gái như con trai, còn Lục Nhiễm cũng thờ ơ câu được câu chăng.

Sau khi theo dõi tình hình lên xuống của thị trường chứng khoán, Lục Nhiễm xem xét lại hồ sơ của mình.

Cô vẫn chưa quen với cuộc sống không phải làm việc, đã một tuần trôi qua, cô cũng không có dự định đi tìm Hàn Mặc Ngôn. Cô có thể nộp đơn tìm việc mới, một người có kinh nghiệm như cô sẽ không khó khăn gì để tìm được một công việc ưng ý, nhưng... cảm thấy làm thuê cho người khác thật chẳng dễ chịu gì, trước đây vì đối tượng là Hàn Mặc Ngôn, còn bây giờ cô chẳng tìm thấy lý do gì để ép buộc mình.

Trước đây Lục Tề vẫn muốn cô về làm việc cho gia đình, nhưng mấy hôm nay chắc bị mẹ làm phiền nên không thấy đến tìm cô.

Đang nghĩ ngợi xem sau này nên làm thế nào thì có điện thoại.

Số gọi đến là của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm hơi do dự nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia không phải giọng của Hàn Mặc Ngôn, là giọng nói dứt khoát của một cô gái không quen: “Cô Lục, tôi là Đỗ Hàn”.

Quá kinh ngạc, nhất thời Lục Nhiễm không thể nói gì- Đầu dây bên kia Đỗ Hàn đã tiếp lời: “Cô Lục, tôi dự định mở một phòng tranh, nếu cô có hứng thú cộng tác, tối nay mời cô ăn cơm được không?”.

“Cô Đỗ, e là chúng ta mới gặp mặt một lần...”.

Đỗ Hàn nhanh chóng tiếp lời, giọng nói vui vẻ nhưng chắc chắn, ngôn từ không hề mềm mại nữ tính mà già dặn và giàu sức thuyết phục: “Tôi biết, tôi cũng biết là cô nghỉ việc rồi, trước đây cô là trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, nhưng làm thuê cho người khác sao bằng tự mình làm chủ? Tôi đảm bảo đến lúc đó thu nhập của phòng tranh sẽ được chia phần trăm, cô kiếm được bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu”. Như cảm nhận được sự nghi ngại của Lục Nhiễm, Đỗ Hàn cười bổ sung: “Có phải cô đã nghe anh cô nói gì không, cô yên tâm đi, tôi không nghĩ gì khác đâu, chỉ là coi trọng năng lực của cô thôi”.

Không giống Lục Tề, mấy năm ăn chơi, Lục Nhiễm đã gặp đủ các hạng người, cô không cần quan tâm Đỗ Hàn là người xấu hay người tốt hay là người thế nào, cô chỉ thấy đề nghị của Đỗ Hàn khá hấp dẫn với cô...

“Tôi...”.

Đỗ Hàn vốn định kiên nhẫn nghe Lục Nhiễm giãi bày, bỗng thay đổi ý định báo luôn thời gian và địa điểm, rồi nói một câu “Không gặp không về” và cúp điện thoại.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Lục Nhiễm bất giác phán đoán, lẽ nào... Hàn Mặc Ngôn ở bên cạnh cô ta.

Không thể không nói, trực giác của Lục Nhiễm rất chuẩn.

Đỗ Hàn trả điện thoại của Hàn Mặc Ngôn về chỗ cũ, cười bẽn lẽn.

Để tránh việc số điện thoại bị tiết lộ, điện thoại của Hàn Mặc Ngôn chỉ hiện tên người, không ngờ có người to gan dám lấy điện thoại của anh để gọi.

“Cô Đỗ, thế này là thế nào?”.

Đỗ Hàn trấn tĩnh: “Anh Hàn, tôi vừa nói với bố tôi là tôi rất vừa ý với đối tượng gặp mặt là anh, cũng hy vọng là anh có thể phát triển quan hệ với tôi, vì thế tôi đã đến văn phòng của anh để tìm anh, thấy anh đi họp, nên tôi đợi anh ở đây”. Những lời cô nói hoàn toàn đúng đắn và hợp lý: “À, lúc nãy tôi có gặp trợ lý mới của anh, không thể không nói rằng, anh Hàn tìm trợ lý gì mà phẩm cấp đi xuống quá”.

“Trợ lý của tôi? Cô lại dọa cho cô ấy khóc rồi đúng không?”.

Đỗ Hàn gật đầu, cũng hơi lo lắng.

Cái dáng vẻ giả ngây thơ của cô trợ lý mới này khiến Đỗ Hàn cảm thấy thú vị, cô ta vừa giả vờ cầm tài liệu vừa vụng về dò hỏi, sau khi biết được thân phận của cô, càng làm ra vẻ vô tình nói về quan hệ của Hàn Mặc Ngôn với bạn gái trước đây ra sao, nếu Đỗ Hàn thật lòng có ý với Hàn Mặc Ngôn, e là nghe hết câu chuyện cũng mất hết hứng thú, chỉ có điều...

Đỗ Hàn khẽ lắc đầu, chẳng qua cô cũng chỉ chống tay vào tường rồi dồn cô gái đó vào góc tường dọa mấy câu, mà đối phương đã nước mắt hai hàng đẩy cô chạy ra ngoài.

Cái kiểu hơi tí là chảy nước mắt chạy đi tìm đàn ông làm chỗ dựa cho mình thật đáng ghét.

Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng có ý truy cứu việc này, anh chỉ vào điện thoại hỏi Đỗ Hàn: “Thế lúc nãy lấy điện thoại của tôi để làm gì?”.

Đỗ Hàn khẽ xoay người, ngồi lên bàn của Hàn Mặc Ngôn, thành thực trả lời: “Dụ người của anh”.

Suy nghĩ giây lát, lại xua tay nói: “Có điều, cô ấy đã thôi việc rồi nên cũng không gọi là dụ người của anh được. Anh phải biết, thời buổi này tìm được một cô gái chuyên nghiệp và có năng lực thật là một việc khó khăn, anh không cần nên tôi cũng không muốn lãng phí...”.

“Lục Nhiễm?”. Hàn Mặc Ngôn dò hỏi.

Đỗ Hàn gật đầu.

“Hôm đó gặp cô ấy tôi đã nói với anh là tôi rất ngưỡng mộ cô ấy mà...”.

“Không được”.

Không đợi Đỗ Hàn nói hết, Hàn Mặc Ngôn đã cương quyết nói.

Đỗ Hàn chẳng hề tức giận mà còn nở nụ cười, ánh mắt sắc sảo không nhân nhượng: “Đằng nào anh cũng có trợ lý mới rồi, còn tranh với tôi làm gì?”.

“Cô có thể tìm người khác”.

Đôi bốt cao chắn ngang trước mặt Hàn Mặc Ngôn, Đỗ Hàn vênh cằm cười nói: “Anh có thể tìm cho tôi một cô gái trẻ hơn, có năng lực hơn và có khí chất hơn cô ấy không?”.

Trầm ngâm một hồi, Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “Tại sao nhất định phải là một cô gái?”.

“Tất nhiên rồi”. Đỗ Hàn đổi tư thế vắt chéo hai chân: “Tôi mở phòng tranh nghệ thuật, tìm một mỹ nhân có khí chất để hợp tác không hơn một anh đàn ông lôi thôi luộm thuộm sao?”.

Giơ tay xem đồng hồ, Đỗ Hàn nhảy khỏi mặt bàn, đôi bốt cao cổ màu đen dẫm xuống nền đá Đại Lý, cộp cộp hai tiếng.

Đỗ Hàn mỉm cười: “Sắp đến giờ rồi, tôi phải về chuẩn bị đi gặp mỹ nhân đây, anh Hàn cứ làm việc đi nhé”.

Vừa đi được nửa bước, một cánh tay chắn ngang trước mặt cô.

Rốt cuộc là đàn ông, Hàn Mặc Ngôn còn cao hơn cô cả một cái đầu, chỉ là ánh mắt của anh khiến Đỗ Hàn cảm thấy áp lực.

“Tôi hết giờ rồi, cùng đi với cô”.

“Anh đùa gì thế?”. Đỗ Hàn giơ tay hất tay Hàn Mặc Ngôn: “Tôi không cần anh đi cùng đâu”.

Hàn Mặc Ngôn không đùa, anh bấm điện thoại gọi trợ lý vào dọn dẹp, sau đó mặt không cảm xúc quay sang nhìn Đỗ Hàn, giọng điệu bình tĩnh: “Cô Đỗ, cô là đối tượng xem mặt của tôi nên đừng có ý định gì với cô ấy”.

Lục Nhiễm đi lại trong phòng một lúc, cuối cùng quyết định đi.

Cứ cho là Đỗ Hàn có ý đồ gì với cô, cô cũng không để mình bị thiệt thòi.

Theo thói quen đến trước năm phút, trong căn phòng đặt trước chỉ có mình cô, Lục Nhiễm bất giác nghĩ, phải chăng những nhân vật quan trọng đều có sở thích đến muộn một chút.

Vừa nghĩ đến đó thì cửa mở.

Đôi bốt của Đỗ Hàn rất cao, hai bên trang trí dây xích bạc cá tính, mái tóc ngắn màu tím sậm, trước ngực đeo một chiếc dây chuyền vàng móc hình chữ thập, khác hẳn lần gặp trước.

Lục Nhiễm còn chưa hết kinh ngạc, thì đã nhìn thấy một người nữa đi phía sau Đỗ Hàn.

Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc khiến Lục Nhiễm cứng đơ người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Đỗ Hàn.

Đỗ Hàn kéo ghế ngồi xuống, nghển cổ lắc đầu: “Không phải tôi bảo anh ấy đến, mà là anh ấy muốn ngăn cản tôi”.

Hàn Mặc Ngôn cũng ngồi xuống, không phản đối.

Trong phòng có tới hai người khiến cô bối rối, Lục Nhiễm cảm thấy hơi đau đầu.

Không khí có chút gượng gạo, người phục vụ đem quyển thực đơn đẩy cửa bước vào, cung kính hỏi: “Anh chị có muốn gọi món luôn không ạ?”.

Đỗ Hàn là người đầu tiên ngoắc tay gọi phục vụ vào, cô nhận lấy quyển thực đơn, đọc lướt qua chọn vài món, rồi quay sang hỏi Lục Nhiễm: “Cô Lục muốn ăn gì?”.

Nếu người ngồi trước mặt cô là một người đàn ông thì điều đó hết sức bình thường, nhưng đằng này lại là một cô gái nên cảm giác hơi kỳ kỳ.

Lục Nhiễm khách sáo lắc đầu: “Tôi thế nào cũng được”.

Đỗ Hàn đang định trả quyển thực đơn, bỗng như chợt nhớ ra, cô đưa quyển thực đơn cho Hàn Mặc Ngôn: “Hàn Mặc Ngôn, anh chọn món đi”.

Hàn Mặc Ngôn lướt qua, chỉ vào quyển thực đơn, rồi đưa cho người phục vụ.

Trước khi đồ ăn được mang ra, Đỗ Hàn đưa cho Lục Nhiễm một bản kế hoạch đơn giản.

Thực lòng là Lục Nhiễm chỉ định đến để thăm dò thái độ của Đỗ Hàn, không ngờ cô ấy nói là làm.

So với những bản kế hoạch tỉ mỉ đến từng con số mà Lục Nhiễm từng làm, bản kế hoạch này đơn giản đến mức hơi tùy hứng, thậm chí bên cạnh những con chữ còn có cả nét phác thảo bằng bút chì thiết kế nội thất tiền sảnh hành lang, suy nghĩ và khái niệm về chỉnh thể phòng tranh rất mới mẻ, đáng tiếc là... trong bản kế hoạch này chưa đề cập đến địa điểm, nguồn vốn, phương thức kinh doanh, lợi nhuận...

Đỗ Hàn im lặng đợi Lục Nhiễm xem hết, mới hỏi: “Thế nào, có hứng thú cộng tác không, tôi không hiểu gì về kinh doanh, nhưng về mặt tiền vốn thì cô không phải lo”.

Tuy rằng chưa từng gặp Đỗ Hàn, nhưng Lục Nhiễm biết bố cô ấy là đối tác của Hàn Mặc Ngôn, kinh doanh bất động sản, một vốn vạn lời, giới kinh doanh địa ốc không ai không biết đến danh tiếng Đỗ Thừa, thử mà ông ta có nhiều nhất chính là tiền, có tiền mọi việc đều dễ dàng, so với việc làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn, công việc này rõ ràng thú vị hơn và cũng thách thức hơn.

Nhưng... Lục Nhiễm bỏ tập tài liệu xuống, nói: “Để tôi nghĩ thêm”.

“Còn suy nghĩ gì chứ? Cô cần gì tôi cũng có thể cung cấp cho cô, sẽ không có chuyện có người khoa tay múa chân bảo cô làm thế này, không làm thế kia, cô muốn làm gì cũng được, chiến lược kinh doanh, phương thức quảng cáo đều do cô quyết định...”. Những lời của Đỗ Hàn thật là hấp dẫn.

“E hèm...”.

Cái kiểu lôi kéo người ngay trước mặt sếp cũ của người ta thế này thật khiến người khác khó chịu.

Đỗ Hàn nghếch đầu nhìn Hàn Mặc Ngôn: “Anh có ý kiến gì không?”.

Hàn Mặc Ngôn cầm tập tài liệu trên bàn, lật qua vài trang, khẽ chau mày rồi vứt xuống bàn vẻ giễu cợt.

Bị công kích vì phản ứng của Hàn Mặc Ngôn, Đỗ Hàn lạnh lùng: “Có gì thì anh cứ nói ra”.

Vẻ lạnh lùng đó hiển nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ của Hàn Mặc Ngôn, anh ta nhìn Đỗ Hàn, nhả ra hai chữ: “Ấu trĩ’.

Đỗ Hàn nổi nóng, đập bàn: “Ắu trĩ ở chỗ nào?”.

Ngồi cách nửa cái bàn, Lục Nhiễm cũng cảm nhận được nộ khí bừng bừng của Đỗ Hàn.

Hàn Mặc Ngôn vẫn bình thản như không, lần lượt chỉ ra những thiếu sót và khuyết điểm trong bản kế hoạch của Đỗ Hàn, phân tích tính khả thi và viễn cảnh thị trường, ngữ điệu bình tĩnh như một đầm nước chết, nhưng sự chắc chắn trong từng câu chữ khiến người ta tin phục và thuận theo suy nghĩ của anh.

Một Hàn Mặc Ngôn mà Lục Nhiễm quen thuộc, cô không còn nụ cười khi hai người mới bắt đầu tranh cãi.

Nhưng cũng không giống với Hàn Mặc Ngôn, tuy cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng Hàn Mặc Ngôn chưa từng không nể mặt người ngoài như thế này bao giờ, đó là cách cư xử theo kiểu cáo đã thành tinh của những người làm kinh doanh, vẻ trầm mặc kiệm lời của Hàn Mặc Ngôn khiến người khác cảm thấy khó tiếp xúc, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy chắc chắn đáng tin cậy, hơn nữa, những người như Hàn Mặc Ngôn chỉ cần tỏ ra hơi thân thiết một chút đã khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng rất nhiều.

Hàn Mặc Ngôn không phải đồ ngốc, chẳng lẽ anh cố ý làm cho Đỗ Hàn tức giận.

Đỗ Hàn muốn phản bác, nhưng đối phương quá chắc chắn, còn cô lại có vẻ chẳng hiểu gì.

Thực ra, để phản bác lại Hàn Mặc Ngôn cũng không khó khăn gì, mặc dù bản kế hoạch này có rất nhiều chỗ tồi tệ bất khả thi, ví dụ như giao thông, ví dụ như khách hàng hay định vị sức mua, nhưng những ý kiến táo bạo cũng có thể bù đắp phần nào... Thành phố này cũng chưa có phòng tranh cao cấp nào...

Lục Nhiễm bóp trán, cố xua đi những ý nghĩ trong đầu, bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ.

Chẳng bao lâu, đồ ăn lần lượt được bưng lên.

Đỗ Hàn gọi không nhiều không ít, vừa đủ cho ba người.

Đúng giờ ăn cơm, đồ ăn lại ngon, Lục Nhiễm cũng cảm thấy đói, cô múc một thìa canh thịt bò Tây Hồ lên miệng thổi.

Người phục vụ bưng lên một đĩa sáu con cua.

Mắt Lục Nhiễm sáng lên, Đỗ Hàn thì ngăn người phục vụ lại, nghi ngờ nói: “Tôi có gọi cua đâu, đồ tặng kèm à?”.

“Dạ, là...”.

“Tôi gọi đấy”. Hàn Mặc Ngôn cũng uống một thìa canh, đáp.

Hàn Mặc Ngôn biết Lục Nhiễm thích ăn cua, nên... cố ý gọi cho cô sao?

Nuốt thìa canh, Lục Nhiễm yên lặng tự cười mình, thôi nào, đừng có tự mình đa tình như vậy.

Thuật dùng người, chỉ là thói quen của anh mà thôi.

Có cả Đỗ Hàn và Hàn Mặc Ngôn, nên có một số chuyện không tiện nói ra.

Thế là cứ yên tâm ăn cơm, sáu con cua, mỗi người hai con, Lục Nhiễm ăn hết phần của mình, vẫn liếm mép vẻ thèm thuồng, lim dim hai mắt tận hưởng món khoái khẩu.

Đang định lau tay, lại có hai con cua được đẩy đến trước mặt cô.

Cô nhìn Hàn Mặc Ngôn vẻ nghi hoặc, anh bình thản: “Cô thích ăn mà”.

“Cô Lục thích ăn cua à?”. Đỗ Hàn ngắt lời Hàn Mặc Ngôn, đẩy nốt con cua còn lại của mình đến trước mặt Lục Nhiễm, giọng khẩn thiết: “Thế thì cô ăn nốt cả con này đi”.

Có thích ăn lắm cũng cảm thấy cảnh tượng này thật là khó xử, Lục Nhiễm lấy khăn lau tay, cười đáp: “Thôi, có thích lắm cũng phải học cách dừng lại, cua tính lạnh, ăn nhiều ngày mai đi bệnh viện mất”.

Đúng thế, có thích lắm cũng phải học cách dừng lại.

Ăn xong cơm, Lục Nhiễm chuẩn bị ra về.

Hàn Mặc Ngôn biết Lục Nhiễm chưa mua xe, định đưa cô về, không ngờ Đỗ Hàn cũng đi xe đến, hai người tranh nhau kết quả là... Lục Nhiễm quyết định đi tàu điện ngầm về.

Được nửa đường, phát hiện có một chiếc xe cứ đi theo mình.

Lục Nhiễm dừng chân, quay lại thấy Đỗ Hàn hạ cửa xe, vẫy cô.

“Cô Đỗ, có việc gì không?”.

“Lên xe đi”.

Lục Nhiễm cười: “Lúc nãy đã bảo là tôi sẽ tự về mà?”.

Đỗ Hàn cũng cười, rất xinh đẹp và hào sảng, ánh mắt nghĩa hiệp: “Quân tử giữ lời là việc của đàn ông, tôi là phụ nữ, ngang ngược vốn là đặc quyền của phụ nữ mà. Lên xe đi, lúc nãy có mặt Hàn Mặc Ngôn ở đấy tôi chẳng dám nói chuyện gì cả”.

Cô ấy nói hoàn toàn hợp lý.

Lục Nhiễm vốn có cảm tình với những cô gái thẳng thắn, không chút e dè, cô lên xe của Đỗ Hàn.

Sau khi hỏi thăm địa chỉ nhà Lục Nhiễm, câu hỏi của Đỗ Hàn là: “Bản kế hoạch đó của tôi ấu trĩ như thế thật à?”.

Rõ ràng là Đỗ Hàn vẫn đang canh cánh bên lòng những lời nói của Hàn Mặc Ngôn.

Lục Nhiễm phì cười, Đỗ Hàn khí thế là thế mà vẫn trẻ con. Sắp xếp lại suy nghĩ, Lục Nhiễm phân tích bản kế hoạch của Đỗ Hàn theo cách nghĩ của mình, có ưu điểm, có nhược điểm, một số chỗ đã đưa được ra những vấn đề chính. Đỗ Hàn vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng thở dài: “Tôi hiểu rồi”.

“Trong tay không có số liệu cụ thể và tài liệu liên quan nên tôi không thể phân tích cụ thể hơn”.

“Việc này không vội”. Đỗ Hàn gật đầu: "... chẳng trách mà cô nghỉ việc, cô làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn đúng là thiệt thòi quá”.

Lục Nhiễm không nói gì, nhìn thẳng về phía trước.

Đỗ Hàn nghĩ ngợi một lát rồi lại nói: “Cô và Hàn Mặc Ngôn có vấn đề gì đúng không? Chắc tôi không nhầm đâu, tôi chưa thấy chỗ nào mà quan hệ ông chủ và trợ lý lại kỳ quái như ở đây. Là anh ta thích cô mà cô không thích anh ta, hay là cô thích anh ta mà anh ta không thích cô, hay là hai người yêu nhau mà không đến được với nhau?”.

Phì cười vì một loạt hết cô cô lại anh ta, hết anh ta lại cô cô của Đỗ Hàn, những tình cảm u uất trong lòng Lục Nhiễm cũng vơi bớt phần nào.

Lục Nhiễm xua tay, bỗng cảm thấy có nói ra cũng chẳng có gì to tát: “Là tôi thích anh ta, nhưng cô thấy anh ta rồi đó... Chúng tôi sớm tối bên nhau ba năm chứ không phải là ba ngày hay ba tháng, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày không bén, hay nói cách khác là có đem dây thừng trói chúng tôi lại cả đêm cũng không có chuyện gì xảy ra”.

Đỗ Hàn do dự: “Nhưng tôi thấy anh ta đối với cô cũng không tồi, còn chọn món cho cô”.

“Thói quen mà thôi, nếu không vì những điều này sao tôi có thể kiên trì được ba năm”.

“Tôi lại không cảm thấy một ông chủ bận trăm công nghìn việc có thể ghi nhớ xem một trợ lý mà mình không hề quan tâm thích ăn gì, lại còn gọi món cho cô ấy”.

Lục Nhiễm muốn nói với Đỗ Hàn rằng cả công ty đều biết mình thích ăn cua, nhưng... cuối cùng lại cười đáp: “Cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi đã từ bỏ rồi”.

Đỗ Hàn không tiếp tục an ủi cô, còn vừa cười vừa nói: “Thế càng tốt, đàn ông ấy à, chẳng phải thứ gì cần thiết, vừa hôi hám vừa xấu tính, đề cao chủ nghĩa nam quyền, muốn phụ nữ gọi thì đến, xua tay là đi, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp thì đờ người ra, mình coi anh ta là bến bờ, nhưng anh ta chỉ coi mình là người dọn dẹp miễn phí... Đàn ông chỉ cần điều kiện tương đối một chút đã tự cho mình quá hấp dẫn, đợi phụ nữ nhào vô...”.

Nghe Đỗ Hàn oang oang kể tội đàn ông, Lục Nhiễm quay lại, khẽ hỏi: “Cô Đỗ, cô ghét đàn ông đến thế sao...?”.

Tiếng oán thán lúc nãy ngưng bặt, Đỗ Hàn quay lại, cười: “Cũng không phải, chỉ là đa phần đàn ông đều khiến người ta chán ghét, nhất là nhìn thấy loại đàn ông lừa gạt phụ nữ, tôi chỉ muốn...”.

Bất giác, Lục Nhiễm cảm thấy lạnh sống lưng.

Đỗ Hàn dừng xe, bò lên cả vô lăng mà cười: “Bị tôi dọa cho chết khiếp phải không?”.

Cười chảy cả nước mắt, Đỗ Hàn tắt máy: “Đùa cô chút thôi. Được rồi, đến nhà rồi, cô xuống xe đi”.

Lục Nhiễm lắc đầu cười, bước xuống xe.

Vừa xuống xe Lục Nhiễm đã nhìn thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc đậu ở trước cửa nhà.

Phản ứng đầu tiên của Lục Nhiễm là muốn trốn vào trong xe, nhưng người đàn ông mặt sắt xanh lè đối diện đã bước đến, gần như chỉ chớp mắt đã hiện ra trước mắt hai người.

Sau phút bối rối, Đỗ Hàn hàn huyên với Lục Tề, giọng điệu chẳng tử tế gì: “Anh Lục, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là vinh dự ba đời”.

“Cô Đỗ, tôi không hề cảm thấy vinh hạnh khi gặp cô”.

Lục Nhiễm ngáp một cái, tăng tốc lướt qua người Lục Tề: “Anh, em lên nhà ngủ trước đây”.

Không đợi mặt Lục Tề kịp đen như một cái đít nồi, Lục Nhiễm phi như tên bắn lên trên, để lại hai người đó gườm gườm nhìn nhau.

“Đây là cái gì?”.

Hàn Mặc Ngôn hiếm khi nổi nóng. Anh ta lạnh lùng nhưng ít khi nóng giận.

Tiết Lễ Giai cúi đầu nhìn tập tài liệu bị ném xuống chân, cảm thấy uất ức, dù có thế nào thì đây cũng là thành quả cả một buổi tối của cô, cho dù không bằng Lục Nhiễm, nhưng chắc cũng chẳng kém hơn là mấy.

Nhưng cô cũng biết rõ những lúc thế này tuyệt đối không phải là lúc phản bác Hàn Mặc Ngôn.

Khẽ cắn môi, mắt Tiết Lễ Giai đỏ hơn, ánh mắt loang loáng nước, muốn khóc mà không dám khóc.

“Hàn tổng, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi...”.

Hàn Mặc Ngôn chẳng thèm nhìn đến cô, anh cố nén sự tức giận: “Lần trước là thế nào? Cô giải thích đi”.

“Giải thích... gì ạ?”.

Hàn Mặc Ngôn đã mất hết kiên nhẫn với cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Cô có thể làm không tốt, nhưng đừng coi tôi là thằng ngốc”. Hàn Mặc Ngôn xua tay, giọng cứng rắn lạnh lùng: “Cô có thể dọn dẹp đồ đạc ra về được rồi”.

Tiết Lễ Giai không thể ngờ Hàn Mặc Ngôn có thể dễ dàng đuổi cô đến thế: “Tôi...”.

Ánh mắt lãnh đạm lướt qua, Tiết Lễ Giai đọc được trong đó sự chế giễu, trước mặt Hàn Mặc Ngôn mà đề cập đến xuất thân của cô thì chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân.

Và thế là buột miệng thành: “Tôi biết tôi sai rồi, bản kế hoạch hôm trước không phải do tôi làm”.

Hàn Mặc Ngôn chỉ ngồi nhìn, đợi cô tiếp tục.

Tiếp tục lừa dối chỉ càng nhận hậu quả tệ hơn, Tiết Lễ Giai cắn răng thuật lại mọi chuyện với Hàn Mặc Ngôn.

Ngón tay lật lật tập tài liệu bên cạnh, Hàn Mặc Ngôn im lặng, đáng lẽ anh phải phát hiện ra bản kế hoạch đó là của Lục Nhiễm, chỉ vì anh đã quá quen với phong cách của cô nên cho rằng tất cả những bản kế hoạch trên thế giới này đều giống hệt như thế, kết quả là chỉ có mình Lục Nhiễm mà thôi.

Đuổi Tiết Lễ Giai, Hàn Mặc Ngôn không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh lại dấy lên ý nghĩ muốn Lục Nhiễm quay lại.

Không có trợ lý, công việc của Hàn Mặc Ngôn chất đống lại, cũng may anh đã quen làm việc với tốc độ cao.

Làm xong công việc cũng đã nửa đêm.

Hàn Mặc Ngôn đang chuẩn bị ra về, bỗng điện thoại reo.

Sau khi trở về Lục Nhiễm bị Lục Tề mắng cho một trận nên thân.

Có những lúc, người thân quá quan tâm đến mình cũng không phải một việc hay. Lục Tề luôn coi cô như một cô bé không hiểu việc đời, luôn cảm giác cô dễ dàng bị tổn thương, nhưng trên thực tế cô còn nguy hiểm hơn cả Đỗ Hàn.

Lục Nhiễm của năm năm trước, hoàn toàn có thể gọi là một đứa con gái bất lương.

Chỉ là, trải qua bao nhiêu việc, giờ chỉ còn là ảo mộng.

Hiện giờ, việc cô quan tâm không phải là tối nay đi đâu chơi mà là Lục Tề ra lệnh cho cô tuần sau phải đến công ty báo cáo.

Đang vò đầu bứt tai xem làm thế nào có thể trốn được Lục Tề một cách hợp tình hợp lý, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của bạn thân Lâm Tĩnh.

Đầu tiên là một loạt những lời trách cứ tối tăm mặt mũi, nào là từ lần trước gặp nhau ở quán bar Lục Nhiễm không hề gọi cho cô ấy, nào là Lục Nhiễm không coi cô ấy là bạn, rồi cuối cùng Lâm Tĩnh nức nở trong điện thoại, lời lẽ lộn xộn lung tung, Lục Nhiễm mới biết không phải Lâm Tĩnh đang trách mình, chỉ là uống say rồi muốn tìm người oán thán mà thôi.

Hỏi rõ địa chỉ, Lục Nhiễm khoác thêm chiếc áo đi đến quán bar lần trước họ gặp nhau.

Khi tìm thấy Lâm Tĩnh, cô ấy đang ngồi trong lô riêng, nốc từng cốc rượu, mặt mũi nhòe nhoẹt phấn son.

Dưới đất là cả đống vỏ chai, đủ loại khác nhau.

Len qua đám đông, Lục Nhiễm giằng lấy chai rượu trong tay Lâm Tĩnh, vứt qua một bên.

Lâm Tĩnh say mềm nhướn mắt nhìn cô, như hoàn toàn không hiểu tại sao Lục Nhiễm lại giằng lấy chai rượu của mình, rồi ngã nhào vào lòng cô, miệng lẩm bẩm: “Thằng khốn Lạc ức Vi, còn dám chơi trò bắt cá hai tay...”.

Vực Lâm Tĩnh dậy, chào hỏi qua loa những người ở đấy, Lục Nhiễm đỡ Lâm Tĩnh ra ngoài, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Lục Nhiễm quen Lâm Tĩnh từ năm mười sáu, mười bảy tuổi, cái tuổi không biết trời cao đất dày, lúc đó, Lục Nhiễm nổi tiếng vì hay trốn học, Lâm Tĩnh là bạn cùng bàn, vẫn hay giúp cô chép bài. Cô gái ngoan ngoãn đó có một người bạn trai thanh mai trúc mã Lạc ức Vi. Sau khi thi trượt phổ thông, Lâm Tĩnh còn có ý định tự tử, cũng may có cô và Lạc ức Vi khuyên giải, cứ tưởng rằng đời này kiếp này họ mãi ở bên nhau.

Ra khỏi quán bar đã là nửa đêm, trời tối đen, đường phố không một bóng người.

Đợi mãi không có chiếc xe nào, đang đứng bên đường, bỗng mấy tên đàn ông cầm hung khí đột nhiên xuất hiện vây xung quanh.

Cảm giác không ổn, Lục Nhiễm rút điện thoại, bấm nút gọi nhanh.

Chưa đầy năm giây, máy đã thông, Lục Nhiễm gấp gáp nói: “Quán barThất Lạc Viên, cứu...”.

Chưa nói xong, một tên cầm gậy gỗ quật bay chiếc điện thoại của cô.

Điện thoại đập mạnh vào tường, văng cả pin ra ngoài, mất liên lạc.

Tên tóc vàng cầm đầu gõ gõ cây gậy gỗ vào lòng bàn tay, chỉ vào Lâm Tĩnh rồi quay sang Lục Nhiễm cười dâm đãng: “Hi hi, chúng tao đã nhắm nó mấy hôm nay rồi, còn đang lo là một đửa không đủ dùng...”.

Lục Nhiễm đặt Lâm Tĩnh xuống đất, bình tĩnh hỏi: “Chúng mày định thế nào?”.

Tên tóc vàng lộ vẻ khả ố: “Nếu tiểu thư đây ngoan ngoãn nghe lời giúp ông tận hứng thì ông cũng sẽ nhẹ tay...”.

Vứt áo khoác sang một bên, Lục Nhiễm làm vài động tác khởi động chân tay, cười khẩy: “Thế thì chúng mày cứ thử đi đã”.

Tất nhiên là Lục Nhiễm cũng nói quá lên, thực tế là nếu chúng cùng xông lên, cùng lắm là Lục Nhiễm chịu được đến đứa thứ hai, còn nếu một chọi một, cho dù mấy năm nay Lục Nhiễm không động tay chân, nhưng với người học võ như cô, nếu giải quyết từng đứa sẽ chẳng thành vấn đề.

Lúc này điểm yếu lớn nhất của Lục Nhiễm nằm ở chỗ cô là phụ nữ, thể lực không thể bằng đàn ông.

May mà cô đủ nhanh.

Ra tay một cách nhanh nhẹn và dứt khoát, lại nhằm vào những chỗ yếu như bụng, họng...

Cũng có thể chúng không ngờ Lục Nhiễm lại ra tay, trong chớp mắt chủ quan, chưa đầy một phút Lục Nhiễm đã đốn ngã ba tên đàn ông, còn tiện tay cướp được chiếc gậy của một tên khác.

Thấy đối phương là người luyện võ, tên tóc vàng do dự một lát, rồi vẫn bảo thuộc hạ tiếp tục bao vây và tấn công Lục Nhiễm, nếu Lục Nhiễm là đàn ông, có thể chúng đã bỏ đi, nhưng vì đối phương là một cô gái... bị một cô gái đánh cho phải rút lui, tin này mà lộ ra ngoài thì thật là mất mặt.

Không thể ngờ Lục Nhiễm cầm gậy còn đáng sợ hơn khi nãy, chỉ thấy cây gậy khua tít, rồi rầm rầm vài tiếng mà quá nửa đám người đi theo đều đã bị ăn đòn, tên tóc vàng không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ.

Vẫy tay ra hiệu cho hai tên tâm phúc, riêng hắn giấu theo một con dao sau lưng, từng bước tiến đến gần Lục Nhiễm.

... Hắn cũng không muốn xảy ra án mạng, nhưng cô gái này không hề biết cư xử một chút nào.

“Dừng tay ngay, nếu không tao giết nó bây giờ!”.

Lục Nhiễm sững lại, không biết từ lúc nào hai tên khốn đã lại gần, kề con dao hoa quả vào cổ Lâm Tĩnh.

Lục Nhiễm khẽ nhếch mép cười gằn: “Có bản lĩnh thì cứ ra tay đi, nếu chúng mày không giết được cả tao, tao sẽ cho tất cả chúng mày cùng chết”.

Khi nói những lời này, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Theo phản xạ, Lục Nhiễm tránh sang một bên.

Trong giây lát, đường phố mờ mờ bỗng nhiên sáng chói ánh đèn.

Lục Nhiễm phút chốc thất thần, chính trong giây phút ấy, động tác né tránh của cô bị chậm mất một giây, con dao rạch một đường trên tay trái của cô, máu trào qua vết thương dài và hẹp thấm ướt cả cánh tay, đau rát.

Ánh sáng chói mắt lúc nãy đã dần biến mất, Lục Nhiễm quay lại, đạp tên đâm lén bằng đôi giày cao gót sáu phân, Lục Nhiễm cố nén cơn đau mở to mắt, một chiếc Audi A6 đang từ xa tiến đến.

Xe của Hàn Mặc Ngôn.

Giữ chặt vết thương, cô chửi thầm trong lòng: Hàn Mặc Ngôn, đồ ngốc.

Mười phút sau, cảnh sát bắt toàn bộ nhóm ẩu đả.

Đáng lẽ Lục Nhiễm cũng phải lấy khẩu cung, nhưng vì Hàn Mặc Ngôn có quen biết, đánh tiếng cô đang bị thương phải đi viện nên lủi sang ngày mai.

Đến trước mặt Lục Nhiễm, nhìn thấy vết thương của cô, Hàn Mặc Ngôn thoáng chút bực bội, lẽ ra anh đã có thể đến sớm hơn một chút thì cô đã không bị thương.

Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biết mất, Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh nói: “Tôi đưa cô đi bệnh viện”.

Trên xe của cảnh sát có một số băng gạc cấp cứu, Lục Nhiễm quấn tạm mấy vòng, vẫn đau, nhưng không chảy máu nhiều nữa.

“Cứ đưa Lâm Tĩnh, cô gái đi cùng tôi về đã”.

Lục Nhiễm ngồi bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, đây không phải lần đầu tiên cô đi chiếc xe này, xét về ngoại hình, chiếc xe này không có gì xuất chúng, không có thân xe đẹp cá tính như Porsche, cũng không thanh thoát hào hoa như Lamborghini, nhưng mọi tính năng đều hoàn hảo, tốc độ ổn định, kết cấu động cơ hoàn thiện. Hàn Mặc Ngôn đã lái chiếc xe này ba năm, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài xe vẫn sáng choang như mới.

So với những ông chủ suốt ngày thay xe như thay áo, rõ ràng Hàn Mặc Ngôn... rất chung tình.

Xe đi vào đường lớn, rồi lại rẽ sang một đường khác.

Lục Nhiễm vội lên tiếng: “Nhầm rồi, nhà Lâm Tĩnh không đi đường này”.

“Bệnh viện ở đường này”.

Vẫn không có gì khác... những việc anh đã quyết định, không ai thay đổi được.

Cánh tay đau buốt, cũng không còn sức mà tranh cãi, Lục Nhiễm quay đầu đi chỗ khác.

Không thấy Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn hơi quay lại: “Vết thương chảy máu nhiều, xử lý càng nhanh càng tốt”.

Lục Nhiễm ngạc nhiên quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, anh... đang giải thích?

Đèn đường loang loáng lướt qua, chiếu lên khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn ánh sáng loang lổ, tranh tối tranh sáng, cô không nhìn rõ được thái độ của Hàn Mặc Ngôn, cũng giống như cô chưa bao giờ nhìn rõ người đàn ông này...

Trong bệnh viện chỉ còn mỗi phòng cấp cứu đang mở cửa, Hàn Mặc Ngôn mua sổ, đăng ký cho Lục Nhiễm.

Bác sĩ tháo băng gạc, vì máu khô bết lại nên băng gạc bị dính vào da thịt, lúc gỡ ra chạm vào vết thương, đau quá, Lục Nhiễm cắn chặt môi.

“Ai quấn băng thế này?”.

Lục Nhiễm vừa định trả lời, bác sĩ đã nhìn Hàn Mặc Ngôn, giọng nói hơi buồn ngủ có phần thiếu kiên nhẫn: “Là anh phải không? Anh có biết trước tiên phải sát trùng vết thương, băng gạc này không biết để từ bao giờ rồi, còn nữa, có ai quấn băng thế này không?”. Đưa cuốn sổ y bạ cho Hàn Mặc Ngôn: “Anh đưa bạn gái đi tiêm mũi phòng uốn ván, rồi quay lại đây rửa vết thương để xem có phải khâu không?”.

Thái độ của bác sĩ khiến Lục Nhiễm cảm thấy khó xử, cô đang định giải thích, Hàn Mặc Ngôn đã nói “vâng”, rồi đỡ cô đi tiêm.

Không tức giận, cũng không giải thích.

Trong lòng Lục Nhiễm lại ngổn ngang suy nghĩ, nhưng rồi những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cơn đau che khuất.

Vì không nhìn thấy nên cô cũng chẳng lo lắng gì, nhưng đến lúc rửa vết thương mới phát hiện vết rách lớn trên cánh tay thật sự đáng sợ, mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhẹ tay, nhưng Lục Nhiễm vẫn đau tái cả mặt.

Hàn Mặc Ngôn đứng ngay bên cạnh, cô đau quá, đưa tay ra như muốn tìm chỗ bám vào.

Theo bản năng, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy bàn tay của Lục Nhiễm, không ngờ bị cô nắm lấy cánh tay, như muốn chia bớt cơn đau, may mà Lục Nhiễm không có móng tay, nên dù cô nắm chặt như thế cũng không đau là mấy.

Chỉ đến khi rửa xong vết thương, Lục Nhiễm mới thả cánh tay của Hàn Mặc Ngôn ra, cô muốn nói câu cảm ơn, nhưng lại lúng túng không nói ra lời.

Bác sĩ thu dọn dụng cụ nói: “Thực ra vết thương của cô khâu hay không cũng được. Nếu không khâu sẽ lâu khỏi hơn và lần sau nếu tiếp tục bị thương ở chỗ đó thì sẽ rắc rối to. Khâu thì để lại sẹo, nhưng sau này vết thương sẽ ổn định... Cô là con gái... cái này thì cô tự quyết định nhé... Có điều, hiện giờ tôi cũng không khâu được cho cô, nếu cô quyết định khâu thì tốt nhất là bảy, tám giờ sáng mai quay lại, nhớ là không được quá bảy tiếng, nếu không rất khó khâu đấy”.

Lục Nhiễm suy nghĩ một lát, quyết định: “Em sẽ khâu”.

Sẹo thì có làm sao, da tay thì có gì quan trọng, thích hay không thích và một vết sẹo trên tay thực ra cũng không liên quan gì đến nhau.

Khi quay lại xe Hàn Mặc Ngôn, cả hai người đều không nói gì.

Lâm Tĩnh vẫn đang ngủ say ở ghế sau, không hề biết gì về những việc đã xảy ra, Lục Nhiễm cảm thấy thật ghen tị với bạn.

Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà, cũng đã gần hai giờ sáng, Lục Nhiễm đắn đo nói với Hàn Mặc Ngôn: “Tối nay thật phiền anh quá, rất cảm ơn anh. Anh đưa tôi qua bệnh viện rồi về đi, sáng mai còn phải đi làm, khi nào khâu xong tôi sẽ tự bắt xe về”.

Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Có cần báo cho bạn trai cô không?”.

“Bạn trai?”. Lục Nhiễm nhất thời chưa hiểu ra vấn đề.

“Họ Hướng đó”.

Lục Nhiễm nghĩ ra, Hàn Mặc Ngôn đang nói đến Hướng Diễn... cũng chẳng trách, lần gặp nhau ở rạp chiếu phim, cũng coi như là Lục Nhiễm ngầm thừa nhận.

Lúc đó là vì cảm thấy một mình một bóng thật lẻ loi, bây giờ nghĩ lại, muốn dựa vào điều đó để giữ thể diện cũng không phải một việc hay, cô khẽ cười, hạ giọng: “Anh hiểu nhầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của tôi”.

Im lặng giây lát, Hàn Mặc Ngôn tiếp lời: “Nhà tôi ở gần đây, cô cứ đến đó ngủ đến bảy giờ, khi nào cô khâu xong, tôi sẽ đi làm”.

“Thôi, phiền anh quá”.

Đến nhà Hàn Mặc Ngôn, ý nghĩ đó vừa lướt qua, Lục Nhiễm đã nghĩ ngay đến việc từ chối, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, cô không thể giữ cho mình tỉnh táo. Cô cũng đang có chút hối hận vì đã gọi cho Hàn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó tình thế gấp gáp, cô chỉ hành động theo bản năng. Cho đến hôm nay Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận... Hàn Mặc Ngôn là một người luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn, chỉ cần ở bên cạnh anh, sẽ chẳng có gì phải lo lắng.

Sự thật cũng đúng là như vậy.

Hơn hai năm trước, Lục Nhiễm đã dần quen với công việc, cũng có thể coi là nhận được sự công nhận của Hàn Mặc Ngôn. Hậu quả của việc hí ha hí hửng khiến cô nhầm lẫn số liệu thống kê, chút nữa gây ra họa lớn. Khi nhận được tin, lần đầu tiên trong đời Lục Nhiễm cảm thấy kinh hoàng, nhưng càng cuống càng không thể tìm thấy sai sót. Lúc đó, Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa bận bịu như bây giờ, anh chỉ nói một câu: “Tôi cho cô một cơ hội”, rồi cùng cô tìm kiếm thâu đêm, chẳng khác gì mò kim đáy bể, từ trong biển số liệu tìm kiếm ra hạng mục sai sót.

Có thể đó chỉ là những hành động vô tư của Hàn Mặc Ngôn, dồn ít hóa nhiều, tích tụ dần dần thành tình cảm sâu đậm của Lục Nhiễm.

Lúc đó, cô cứ tưởng rằng anh không hoàn toàn vô tâm.

## 6. Chương 6

Hàn Mặc Ngôn nói: "Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội để anh thử xem...”.

“Không sao”.

Hàn Mặc Ngôn lái xe vào khu biệt thự, từng ngôi biệt thự riêng biệt dần lủi lại phía sau.

Lục Nhiễm bật cười, quả nhiên, câu nói lúc nãy của Hàn Mặc Ngôn là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Cả ngôi biệt thự sạch bong như vừa được quét dọn, không một hạt bụi, cách phối màu đen trắng càng làm tăng vẻ cô tịch thiếu vắng hơi người, tạo cho người ta cảm giác lành lạnh khi bước vào, giống hệt cảm giác ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Ngôi biệt thự không hề có dấu vết của phụ nữ, cũng đúng thôi... bạn gái của Hàn Mặc Ngôn toàn là những thiên kim tiểu thư, gia giáo rất nghiêm, trước khi kết hôn chẳng bố mẹ nào đồng ý cho con gái đến sống chung với bạn trai.

“Tầng hai rẽ phải gian thứ hai là phòng dành cho khách, thay ga giường là ngủ được. Tôi đi tắm đây”.

Hàn Mặc Ngôn buông một câu rồi đi vào phòng tắm ở tầng một.

Lục Nhiễm lên lầu, tìm thấy phòng dành cho khách, cả căn phòng phối màu đen trắng, tường trắng, chăn đệm màu đen, những đồ gia dụng trắng đen xen kẽ... tay vẫn đau rát, cơn buồn ngủ lúc nãy tan biến đâu mất, Lục Nhiễm xuống lầu, vào phòng khách bật ti vi, chuyển vài kênh rồi chọn một bộ phim võ hiệp không biết đã chiếu bao nhiêu lần, lơ đãng ngồi xem.

Hàn Mặc Ngôn đã thay áo ngủ, từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lục Nhiễm nằm co ro trên sofa xem ti vi, cánh tay băng kín gạc đặt trước bụng, trông rất tội nghiệp.

Thấy Hàn Mặc Ngôn bước vào, Lục Nhiễm ngước mắt lên, chớp chớp rồi mới lên tiếng: “Tôi không buồn ngủ, tiếng ti vi có làm phiền anh không?”.

Hàn Mặc Ngôn ít khi giao tiếp với phụ nữ, Lục Nhiễm là một trong những ngoại lệ hiếm hoi, tuy rằng dạo này gặp nhau cô thường miệng lưỡi sắc bén mà lạnh lùng phản bác Hàn Mặc Ngôn, nhưng trước đây, đa phần Lục Nhiễm luôn hiền hòa, không hề có mưu đồ hay ý muốn chiếm đoạt, bình yên như... bây giờ.

Đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn hiếm khi dùng bộ não của mình nghĩ về một việc khác ngoài công việc.

Anh hỏi Lục Nhiễm: “Cô thích tôi phải không?”.

Đầu óc của Lục Nhiễm cứng đờ.

Rõ ràng vừa rồi đang nói những chuyện nhạt nhẽo, tại sao trong nháy mắt lại thành ra thế này.

Nhưng nhìn Hàn Mặc Ngôn không có vẻ gì là đang đùa, hay nói cách khác, Hàn Mặc Ngôn chẳng lẽ lại biết đùa.

Tĩnh trí lại, Lục Nhiễm cười đau khổ, cô có nên cảm ơn anh đã mở lời?

Hàn Mặc Ngôn im lặng, rõ ràng đang đợi câu trả lời của cô.

Dòng suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Lục Nhiễm, cô nhìn Hàn Mặc Ngôn, đôi mắt đen kịt không lộ cảm xúc, không thể đoán biết được anh hỏi cô thế là có ý gì, Lục Nhiễm do dự giây lát, không biết có nên trả lời.

Cô bật cười, trả lời: “Vâng”.

Có do dự cũng không lừa dối được bản thân, đã bao nhiêu lần tự nói rằng phải rời xa người đàn ông này, trên thực tế... cô vẫn nặng lòng.

Nghe thấy thế, Hàn Mặc Ngôn như đắn đo giây lát, rồi hạ giọng nói: “Thế nếu tôi và em đến với nhau, em có thể quay lại làm việc không?”.

Lục Nhiễm ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt không thể tin vào những gì mình vừa nghe, dần dần chuyển thành một nụ cười khẩy: “Hàn Mặc Ngôn, anh cảm thấy việc này cũng có thể đem ra trao đổi được sao?”.

“Tại sao không được?”. Hàn Mặc Ngôn tỉnh bơ đáp lời: “Em không muốn làm bạn gái của tôi sao?”.

Lục Nhiễm tức nghẹn.

Cảm giác hoang đường hết sức trào dâng, cô nỗ lực bao nhiêu năm nay, kết quả lại... lại đơn giản đến thế này sao?

Nếu không vì vết thương trên tay, cô thật muốn đánh cho Hàn Mặc Ngôn một trận, để xem đầu óc của người đàn ông này có thiếu cái gì không?

“Em không bằng lòng à?”.

Hàn Mặc Ngôn khoanh tay, một tay xoa chóp mũi như đang suy tính.

“Hàn Mặc Ngôn, đây không phải vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng, mà là... nguyên nhân của việc anh đưa ra ý kiến này là vì anh không muốn mất một trợ lý đã lăn lộn cộng tác ăn ý với anh ba năm chứ không phải vì đối tượng là tôi”.

“Cũng đều là một mà, có gì khác biệt đâu?”.

Cảm giác đàn gẩy tai trâu khiến Lục Nhiễm hoàn toàn bất lực.

Khi Hàn Mặc Ngôn tìm kiếm bạn gái, cô cũng từng nghĩ, tại sao đối tượng không thể là mình, nhưng một ngày khi điều này trở thành hiện thực, cô mới nhận ra rằng, con người không phải là một sinh vật hoàn toàn lý trí, nguyên nhân của việc Hàn Mặc Ngôn đưa ra đề nghị này không phải vì anh yêu cô, mà chỉ vì anh không muốn bỏ phí năng lực làm việc của cô.

Đúng vào thời khắc cô đã lựa chọn buông tay, lời mời hẹn hò này rõ ràng... đã không đáp ứng nổi cô.

Con người là một sinh vật tham lam vô bờ bến, có lẽ trước kia cô chỉ cần đứng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn đã là quá đủ, nhưng hiện tại, nếu chỉ dựa vào điều này...

Cô không thể để bản thân mình tiếp nhận.

Cho dù người đó là Hàn Mặc Ngôn.

Thở dài đánh thượt, Lục Nhiễm nhếch môi: “Lúc khác đi, tôi đi ngủ đây”.

Vừa đứng dậy, cô nghe tiếng Hàn Mặc Ngôn vang lên: “Hai hôm trước tôi có gặp bố em”.

Lục Nhiễm hơi sững lại, rồi cười đáp: “Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp ông ấy, nếu lần sau có gặp, anh giúp tôi chuyển lời hỏi thăm”.

Lời nói cực kỳ trái khoáy, nhưng Lục Nhiễm lại nói ra hết sức tự nhiên.

Giơ điều khiển tắt ti vi, Lục Nhiễm ôm cánh tay bị thương lên gác, cô đi không nhanh, Hàn Mặc Ngôn không nói gì thêm, cô cũng không nhìn xuống dưới để xem Hàn Mặc Ngôn có phản ứng gì.

Sáu rưỡi sáng, điện thoại đổ chuông báo thức, Lục Nhiễm vừa trở mình đã thấy tay đau buốt.

Cô nhớ ra là cánh tay mình đang bị thương, trời mới mờ mờ sáng, ánh sáng u ám từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gian phòng cũng trở nên ảm đạm, tất cả những điều vừa xảy ra hôm qua cứ như một giấc mộng, cử như không phải là sự thật.

Khi Lục Nhiễm xuống tầng dưới Hàn Mặc Ngôn đã dậy, trong phòng khách thơm nức mùi café.

Đứng quay lưng về phía cô, Hàn Mặc Ngôn đang pha café bằng máy, anh đã khoác thêm một chiếc áo khoác, thân người thẳng đứng.

“Cái đó...”.

Nghe tiếng, Hàn Mặc Ngôn quay lại, tay bưng cốc café gật đầu với Lục Nhiễm: “Chào”.

Khung cảnh bình dị phần nào xua tan cảm giác thắc thỏm của Lục Nhiễm.

Anh lấy bánh mỳ nướng ra khỏi lò, đặt lên đĩa, đặt thêm cả cốc café nóng rồi đưa đến trước mặt Lục Nhiễm.

Dùng tay phải ăn sáng, một bữa sáng yên bình.

Vì tối hôm qua đã ghi tên, sáng nay quay lại Lục Nhiễm được bác sĩ gây tê và khâu luôn, hiệu quả của thuốc tê rất tốt, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy hơi nhột nhột, bác sĩ đã khâu xong rồi.

Bác sĩ băng lại vết thương, dặn dò cô chú ý giữ gìn, Lục Nhiễm cầm sổ ra về.

Hàn Mặc Ngôn vẫn đợi cô, không hề lộ vẻ khó chịu.

Đưa Lục Nhiễm về đến nhà, vẫn chẳng ai nói câu nào, trước khi đi, cuối cùng Hàn Mặc Ngôn cũng lên tiếng: “Có gì bất tiện thì cứ gọi cho tôi”.

Anh nói rất khách sáo, Lục Nhiễm cũng khách sáo trả lời.

Về nhà, việc đầu tiên là phải ngủ bù, tối hôm qua đúng là cô ngủ không ngon.

Cô ngủ một giấc đến trưa thì nhận được điện thoại yêu cầu đi lấy khẩu cung.

Trong đồn cảnh sát, mấy tên lưu manh hôm qua còn hung hăng hống hách hôm nay đứa nào đửa nấy co ro run rẩy trong trại giam, vẻ hậm hực, đầu cúi gằm. Lục Nhiễm tường thuật đơn giản sự việc, cánh tay bị thương, có cả bệnh án, chứng cứ hoàn toàn thuyết phục, tất nhiên, sẽ chẳng có ai liên tưởng những vết thương trên người bọn kia với cô gái công sở xinh đẹp đang đứng ở đây.

Kết thúc việc lấy khẩu cung, anh cảnh sát cho cô biết, tình trạng thương tật của cô đủ điều kiện khởi tố, cô có thể tố cáo mấy tên kia phạm tội hình sự và bảo cô tốt nhất hãy tìm một luật sư để tiến hành vụ kiện.

Lục Nhiễm rất ngại phiền phức, vừa định từ chối thì anh cảnh sát đã đưa ra một loạt những nguy cơ của việc thả hổ về rừng, bỏ mặc người xấu ngoài vòng pháp luật. Lục Nhiễm bật cười mở điện thoại, những luật sư mà cô quen biết không quá năm vị, toàn là những luật sư giỏi chuyên về luật thương mại, nhờ họ đến xử lý vụ án hình sự nhỏ thế này cũng không hợp lý chút nào.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở cái tên Hướng Diễn.

Luật sư cô quen, nếu tính thân thiết một chút, cũng chỉ có mỗi Hướng Diễn.

Biết người ta thích mình, mình không có ý gì mà lại đi liên lạc với người ta thì có quá đáng không, nhưng thật lòng, cô luôn coi Hướng Diễn là bạn.

Dưới sự thúc giục của anh cảnh sát, Lục Nhiễm gọi điện cho Hướng Diễn.

“Lục... Lục Nhiễm à?”. Hướng Diễn có vẻ không tin vào tai mình.

“Em có chút việc muốn nhờ anh, anh đến đây chút được không?”.

“Tất nhiên là được rồi”.

Lục Nhiễm nhanh chóng báo địa chỉ, chưa đầy mười phút sau Hướng Diễn đã lái xe đến, chạy vào trong, nhìn thấy ngay cánh tay quấn băng của Lục Nhiễm.

“Em sao thế này?”.

Hướng Diễn cau mày, giọng nói tỏ rõ sự lo lắng.

“Sự việc cũng đơn giản thôi”. Lục Nhiễm tường thuật đơn giản vụ việc mà bỏ qua phần đánh nhau.

Nghe xong, Hướng Diễn hỏi thêm anh cảnh sát một số vấn đề, Lục Nhiễm ngồi yên chờ đợi.

Một lát sau, Hướng Diễn cười bắt tay anh cảnh sát, rồi quay nhìn đám người đang bị nhốt bên trong, mở miệng nói không thành tiếng: “Cảm ơn nhé!”.

Sau đó Hướng Diễn đi đến trước mặt Lục Nhiễm, vẻ mặt chân tình, nói: “Em đừng lo, anh sẽ xử lý mọi việc, cánh tay còn đau không?”.

Lục Nhiễm lắc đầu.

“Vết thương có to không? Còn bị khâu nữa này, đau lắm đúng không?”.

Một loạt câu hỏi khiến Lục Nhiễm ngớ người ra, hình như lâu lắm rồi không ai hỏi cô như thế.

Khuôn mặt Hướng Diễn đầy vẻ quan tâm chăm sóc thật lòng.

Trong lòng Lục Nhiễm trào dâng những cảm giác không thể diễn tả thành lời, giọng nói vẫn bình thản: “Không sao đâu, rút chỉ là xong ấy mà”.

“Thế này...”. Hướng Diễn bỗng chuyển đề tài: “Em ăn cơm chưa?”.

Phản ứng không kịp, Lục Nhiễm thật thà trả lời: “Em chưa ăn...”.

“Anh cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn nhé”.

Hướng Diễn bước nhanh về phía cửa xe, mở cửa, đôi mắt dài hơi nhướng lên, rõ ràng là đợi Lục Nhiễm vào xe.

Ngây người ra giây lát, Lục Nhiễm như bừng tỉnh, cô từ chối khéo: “Thôi anh ạ, trông em thế này cũng không muốn ra ngoài ăn, về nhà nấu bát mỳ ăn cũng được”.

Ai ngờ Hướng Diễn suy nghĩ rồi nói theo cô: “Nấu mỳ cũng được, có điều giờ tay trái em bất tiện thế kia, anh sẽ đưa em về rồi nấu mỳ cho em”. Như nghĩ thêm ra điều gì, Hướng Diễn lại tươi cười: “Em thế này sinh hoạt chắc rất bất tiện, ngoài việc tắm cho em, việc gì anh cũng có thể giúp em, anh có thể nấu cơm, nấu thức ăn, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, những việc cơ bản anh đều làm được hết... em có thể suy nghĩ mà tận dụng anh”.

Im lặng một lát.

Lục Nhiễm mới khẽ cười, nhưng tỏ ý từ chối dứt khoát: “Đừng đùa nữa, nếu tiện, anh đưa em về là được rồi”.

Chắc cũng dự đoán được là Lục Nhiễm sẽ từ chối, nên Hướng Diễn cũng không biểu lộ sự thất vọng, đợi Lục Nhiễm ngồi vào xe rồi lái xe về nhà cô.

Ngồi lên xe, nụ cười của Lục Nhiễm cũng dần dần tan biến.

Dù muốn phủ nhận đi chẳng nữa, cũng không thể nào không nói rằng, cô đã bị cảm động vì những câu nói vừa rồi của Hướng Diễn.

Thích Hàn Mặc Ngôn, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô đã không còn là một thiếu nữ có thể làm tất cả vì tình yêu, có thích nữa, cũng sẽ bị mài mòn trong thất vọng.

Nhưng cô không thể chỉ vì tìm kiếm sự an ủi mà đồng ý làm bạn gái người khác, dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách yêu hận rõ ràng từ trong máu của cô vẫn không dễ dàng thay đổi.

Khi sắp về đến nhà, bỗng chuông điện thoại reo.

Số gọi đến là của Hàn Mặc Ngôn.

Chuông điện thoại đổ dồn, đến khi Hướng Diễn quay lại nhìn, cô mới ấn nút nghe: “A lô...”.

“Em sao rồi?”.

“Tôi không sao”.

“Em không ở nhà à”.

“Buổi chiều đi lấy khẩu cung”.

“Ăn cơm tối chưa?”.

“Chưa”.

Cùng một giọng lạnh lùng, cùng một âm điệu đều đều, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn ba năm, mưa dầm thấm lâu, ngay cả bản thân mình cũng thành ra như thế.

Lục Nhiễm cười cay đắng.

“Khi nào em về?”.

Đang định trả lời là sắp về, thì xe đã dừng trước cổng.

Sau khi rẽ, xe của Hướng Diễn đã đến dưới nhà cô, cách đó không xa một chiếc Audi màu đen đã đỗ ở đó từ trước.

Xe vào vị trí, không biết có phải do trùng hợp, chiếc xe dừng ngay bên cạnh xe của Hàn Mặc Ngôn.

Từ ghế trước bước xuống, đóng cửa xe, quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cũng đang hạ cửa xe, đôi mắt đen hơi ngước lên, thật trùng hợp và cũng thật không may, chạm phải ánh nhìn của Lục Nhiễm.

Hướng Diễn xuống xe từ cửa kia, đi vòng qua xe gọi Lục Nhiễm, trong lúc không đề phòng nhất lại nhìn thấy người đàn ông quen mặt.

Người đó... anh chỉ mới gặp có mấy lần, nhưng đã nghe tiếng từ rất lâu.

Anh ta ưu tú, anh ta hoàn mỹ, anh ta thành công... Trong quá khứ, mỗi lần nghe Lục Nhiễm nhắc đến tên người đàn ông ấy bằng một giọng chưa bao giờ hiền hòa hơn, trong lòng anh lại trào lên một cảm giác tự ti... Anh nghèo, anh không biết lấy lòng bạn gái, nói năng lắp ba lắp bắp... Huống hồ đối tượng là Lục Nhiễm, thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, mặt mũi xinh xắn rạng rỡ... Chưa nói đến chuyện dũng cảm bộc bạch lòng mình, ngay cả nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xa xỉ lắm rồi...

Lục Nhiễm không biết, anh đã chôn vùi tình cảm đó vào tận đáy lòng, anh nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, nỗ lực gấp mười lần, một trăm lần, cuối cùng đổi hồn thoát xác, vinh quy bái tổ.

Bốn năm, chỉ có bốn năm mà thôi.

Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để yêu một người, nhưng không đủ để quên đi một người.

Chỉ là anh không thể ngờ rằng, bốn năm sau, đối thủ của anh, vẫn là người đàn ông đó.

Chung tình, không biết là ưu hay khuyết điểm của Lục Nhiễm đây?

Hàn Mặc Ngôn cũng nhìn thấy Hướng Diễn, anh không quen người này, chỉ biết rằng... quan hệ giữa anh ta và Lục Nhiễm rất thân thiết.

Hết giờ làm, khi sắp ăn cơm, nhớ ra Lục Nhiễm không tiện ra ngoài, Hàn Mặc Ngôn tiện thể lấy luôn một phần cơm, tất nhiên, cũng có ý mong Lục Nhiễm thay đổi quyết định, không ngờ lại gặp họ trở về hai người thế này.

Ánh mắt đối phương nhìn anh, cười đấy, những vẫn mang vẻ thù địch lạnh lùng.

Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày.

Ba người đứng đó, không khí có chút căng thẳng.

Lục Nhiễm e hèm một tiếng, nói: “Tôi lên nhà đây”.

“Khoan đã”.

“Chờ đã, Tiểu Nhiễm”.

Hai người cùng lên tiếng một lúc.

Lục Nhiễm hơi quay đầu lại, thấy Hướng Diễn cười hỏi: “Đã bảo là anh sẽ nấu mỳ cho em mà? Không để anh lên sao?”.

Chưa đợi Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn lấy từ ghế phụ ra một cặp lồng giữ ấm, đưa cho Lục Nhiễm: “Cơm tối”.

Nhìn hai người, Lục Nhiễm ngần ngừ giây lát, cô không muốn để Hướng Diễn lên, thế thì... đưa tay nhận lấy hộp cơm của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm khẽ nói câu “Cảm ơn”, rồi lại quay sang Hướng Diễn nói “Không cần đâu”.

Rồi quay người đi lên nhà.

Thấy Lục Nhiễm đã bật đèn, Hàn Mặc Ngôn lên xe trước, lái xe đi.

Dựa vào xe của mình, cúi đầu nhìn xuống đất, nụ cười của Hướng Diễn dần trở nên u ám.

Dù có thế nào, cuối cùng Lục Nhiễm vẫn lựa chọn nhận của Hàn Mặc Ngôn.

Trong lòng Lục Nhiễm, anh vẫn không bằng Hàn Mặc Ngôn.

Hàn Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Hàn Sâm. Xe phóng nhanh, nên mặc dù đã đeo tai nghe, giọng của Hàn Sâm vẫn không rõ ràng.

“Con không vừa ý Đỗ Hàn à?”.

“Cũng được”.

“Không vừa ý cũng không sao”.

“Con biết rồi”.

Con định để cô trợ lý họ Lục đó quay lại hả?”.

Hàn Sâm vẫn luôn cài người bên cạnh con trai, Hàn Mặc Ngôn cũng không ngạc nhiên trả lời: “Vâng”.

Giọng nói lạnh lùng hiếm khi xen lẫn một nụ cười: “Nếu con đồng ý cô ấy thì cưới về đi. ông Lục đã đồng ý hợp tác, có cơ hội lại cùng ăn bữa cơm. Như thế mới đúng là con trai của bố chứ, cứ nghĩ mãi về một người con gái trong quá khứ, thật chẳng ra làm sao”.

Trong màn đêm, bên ngoài tấm kính chắn gió, đèn đường lác đác, không một bóng xe.

Hàn Mặc Ngôn nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi.

Đèn đường loang loáng vút qua, chỉ còn là một dải sáng lấp lánh.

Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn nói: “Con biết rồi”.

Tay bị thương, Lục Nhiễm có lý do chính đáng để từ chối yêu cầu của Lục Tề.

Sau khi biết chuyện, Lục Tề vội đến ngay nhà Lục Nhiễm, may mà cánh tay băng kín nên không nhìn thấy vết thương bên trong thế nào, Lục Tề chỉ chau mày, hỏi Lục Nhiễm sao lại ra nông nỗi này.

Lục Nhiễm đã thuật lại quá trình này ít nhất ba lần, bỏ qua đoạn Hàn Mặc Ngôn đến cứu, giảm bớt tình tiết, để sự việc đơn giản hơn.

“Mấy tên đó vẫn đang trong đồn cảnh sát à?”.

“Chắc thế ạ”.

“Anh biết rồi”. Lục Tề đưa mắt nhìn căn phòng của Lục Nhiễm: “Hiện giờ em ở đây một mình không tiện, về nhà với anh đi”.

Lục Nhiễm ngạc nhiên, cô chưa hề nghĩ tới chuyện này.

“Không cần đâu, em bị đau tay trái, tay phải vẫn làm việc được...”.

“Tiểu Nhiễm!”.

Cắt ngang lời Lục Nhiễm, Lục Tề dừng một lại chút rồi nói tiếp: “Đến giờ em còn giận dỗi gì nữa chứ, anh biết em độc lập quen rồi, nhưng hiện giờ em đang bị thương, em không thể nhún nhường một chút sao? Bố mẹ cũng già rồi, chẳng lẽ em lại muốn bố mẹ nhận lỗi trước, em không thể chiều bố mẹ một chút sao”.

Lục Tề nói vừa đủ nghe, Lục Nhiễm cúi đầu, hồi lâu cười đáp: “Vâng, em về”.

Lục Tề nhìn Lục Nhiễm vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm.

Anh không biết rằng, Lục Nhiễm đã quá mệt mỏi, con chim bay mãi cũng mỏi cánh, cũng muốn tìm một nơi yên ổn nghỉ ngơi.

Lục Nhiễm thu dọn đồ đạc, lên xe Lục Tề, nhắn tin cho chủ nhà, nhắn một tin khác cho Hướng Diễn, Hướng Diễn là một người cố chấp, có những lúc giống hệt cô. Do dự một lát, cuối cùng Lục Nhiễm cũng nhắn cho Hàn Mặc Ngôn một tin, rồi không đợi trả lời, cô tắt điện thoại.

Ngôi nhà vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cô, vừa vào cổng là trần cao bảy mét, giống như một cái lồng chim phóng to, bố mẹ đều đang ngồi ở phòng khách, rõ ràng là đang đợi cô về.

Để hành lý xuống, đổi đôi dép bông bước vào sàn gỗ, Lục Nhiễm cảm thấy đôi chút xa lạ.

Mẹ cô đang mặc một chiếc áo gilê lông thú đắt tiền, dáng dấp của một quý phu nhân không phù hợp chút nào với nét dịu dàng trên khuôn mặt, đó là điều Lục Nhiễm hiếm khi nhìn thấy, nét dịu dàng của người mẹ.

Mẹ đi đến trước mặt Lục Nhiễm, dang rộng hai tay, khẽ ôm lấy cô: “Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, về là tốt rồi”.

Bố vẫn ngồi yên ở đó, nhưng ông đã quay lại nhìn Lục Nhiễm, khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch một nụ cười.

Trong chốc lát, Lục Nhiễm thấy cay cay mắt.

Nhà của cô, bố mẹ của cô.

Không bao giờ rời xa cô, tất cả, vẫn luôn ở cạnh cô.

Nằm ở nhà chờ vết thương lành hẳn, Lục Nhiễm lại sống những ngày nhàn hạ, cơm bưng nước rót tận miệng.

Không biết có phải để bù đắp, những ngày này, mẹ đều ở nhà với cô.

Khi đi rút chỉ, Lục Nhiễm có cảm giác như cách một đời không bước ra khỏi nhà.

Cô bật điện thoại, điện thoại rung lên bần bật, đầu tiên là những tin nhắn của Lâm Tĩnh, sau đó là của Hướng Diễn và một vài người khác, lật đến một nửa, cuối cùng cũng thấy được cái tên Hàn Mặc Ngôn, cô khẽ nhấn nút quay lại, không mở ra đọc.

Buổi tối, bố bảo cô ra ngoài ăn cơm, sau khi rút chỉ, cánh tay còn lại vết sẹo mờ mờ, nhưng khá dài.

Cô thử hoạt động cánh tay, không thấy có gì khác lạ, bác sĩ nhắc nhở Lục Nhiễm không được vận động quá sức, nhưng dù thế nào, tay trái hoạt động lại bình thường cũng là một việc vui mừng.

Đến chỗ ăn cơm, người phục vụ dẫn cô lên gác.

Lục Nhiễm không hỏi xem ăn cơm cùng ai, lúc này cô cũng cảm thấy hơi tò mò một chút, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.

Bên trong đã đủ người, vẫn chưa đến giờ dùng cơm.

Đang định lên tiếng, Lục Nhiễm đã cứng đờ người.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, ít nói ít cười. Xét về khí chất hay tướng mạo thì khuôn mặt đó cũng đều giống với Hàn Mặc Ngôn đến bảy tám phần, cho dù đang cứng đờ người, Lục Nhiễm cũng vẫn nhận được ra, người đang ở trước mặt mình chính là Hàn Sâm, bố của Hàn Mặc Ngôn.

Cô đã mấy lần nghe nhắc đến cái tên Hàn Sâm, nhưng chưa gặp mặt bao giờ.

Lúc này gặp mặt, Lục Nhiễm mới biết được rõ ràng tính cách của Hàn Mặc Ngôn từ đâu mà ra, có thể tưởng tượng được, Hàn Mặc Ngôn mười mấy năm nữa chắc cũng y hệt thế này.

Đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, vị trí đối diện với chủ tọa là bố cô, bên cạnh là mẹ cô, còn phía bên kia, là Hàn Mặc Ngôn.

Khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng những người ngồi đó khiến Lục Nhiễm cảm thấy kỳ lạ đến phát sợ.

Cố kìm nén mong muốn bỏ chạy ra ngoài, thu lại ánh nhìn, Lục Nhiễm đến ngồi cạnh mẹ mình.

Thức ăn được đưa lên, rót rượu, thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện, khung cảnh quá bình thường đến nỗi bất thường.

Cuối cùng cô cũng nghĩ ra tại sao khung cảnh này lại quá quen thuộc, nếu không phải là xem mặt thì là gặp gỡ phụ huynh.

Ăn hết một bát đu đủ hầm đường phèn, vẫn không nén nổi cảm giác kỳ lạ đang chất chứa trong lòng.

Đưa mắt ra hiệu cho mẹ, Lục Nhiễm mở cửa ra ngoài.

Phòng vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, mẹ cũng đi cùng cô.

Không nén nổi những suy nghĩ trong lòng, Lục Nhiễm hỏi ngay: “Mẹ, mọi người đang làm trò gì thế?”.

Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải con vẫn thích tên họ Hàn đó sao?”.

“Con... nhưng mà...”.

“Có gì mà nhưng chứ, bố mẹ nghĩ thông rồi, con thích thì cứ thích đi, mẹ cũng không biết nhiều về những việc trên thương trường, nhưng lần này bố con và nhà họ Hàn đã dự định hợp tác với nhau nên con cũng không cần phải suy nghĩ về mối họa sau này nữa...”, vỗ vai Lục Nhiễm, mẹ cô cười: “Trước đây bố mẹ đã sai rồi, bây giờ mẹ mới hiểu ra, không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của các con, kiếm tiền cũng không kiếm mãi được, cả nhà được ở bên nhau mới là quan trọng nhất, mẹ cũng không miễn cưỡng ép con, con cứ suy nghĩ cho kỹ...”.

Nói xong, mẹ cô quay về phòng tiệc.

Lục Nhiễm ngây người đắm chìm trong những lời vừa xong của mẹ, ngoài cảm giác kinh ngạc, trong lòng cô ngổn ngang bao suy nghĩ, cô mở cánh cửa sổ cuối hành lang, gió lạnh ùa vào.

Hơi lạnh khiến cô dần tỉnh táo.

Thế giới này thay đổi quá nhanh, có vẻ như cô theo không kịp.

Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn chính là tiếng nói phía sau lưng.

Giọng nói công thức hóa có vẻ trầm thấp hơn một chút, cũng vì thế mà mang hơi hướng con người: “Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội để anh thử xem...”.

“Thử? Thử cái gì?”. Gần như là cùng lúc đó, Lục Nhiễm bất ngờ hỏi lại.

Cô quay lại, Hàn Mặc Ngôn gần cô trong gang tấc.

Vẫn bộplet như thường lệ, mà hình như Hàn Mặc Ngôn cũng không bao giờ mặc những bộ kiểu khác, luôn luôn nghiêm túc và cẩn trọng như chính con người anh.

Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: “Anh sẽ thử thích em”.

Lần này đến lượt Lục Nhiễm im lặng, ánh mắt càng trĩu nặng suy tư, cô nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, như muốn tìm kiếm trong ánh mắt anh ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp lạnh lùng đó đang đứng ở đây, bên cạnh là cửa sổ rực rỡ ánh sáng đèn đường, có thể nghe rõ cả tiếng huyên náo của thành phố về đêm, chỉ là, ánh sáng đó không thể soi rõ anh... một chút trống vắng một chút cô đơn, biết rõ chỉ là ảo giác bên ngoài, nhưng cô vẫn không cầm lòng mà muốn sưởi ấm anh...

Cô đã từ chối anh một lần.

Không biết Hàn Mặc Ngôn đã phải cố gắng bao nhiêu để một lần nữa nói lại những điều này.

ít nhất thì anh đang cố gắng...

Lục Nhiễm hơi quay lại, cười với Hàn Mặc Ngôn: “Nếu anh bằng lòng thử, tại sao em lại không?”.

Tất cả những suy nghĩ, những điều phật lòng từ trước đến nay trong đầu Lục Nhiễm bỗng chốc tan biến, Lục Nhiễm chỉ biết rằng, cô thích anh, từ năm năm trước cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ dừng lại.

Đúng, cô không cam tâm.

Bỏ ra bao nhiêu công sức, Hàn Mặc Ngôn vẫn không mảy may xúc động, chỉ đến khi cô quyết định buông tay, anh mới quay đầu cứu vãn. Điều này thật không công bằng, cô có thể không hề do dự mà cự tuyệt anh, giễu cợt những cố gắng của anh; nhưng, cô quá hiểu Hàn Mặc Ngôn, nếu cô làm như vậy, e rằng đây thực sự sẽ là lần cuối cùng. Bởi vì, suy cho cùng, Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa hề yêu cô.

Tại sao phải vì những tự ái nhất thời mà bỏ qua cơ hội cô vẫn mong chờ bao lâu nay?

Đến lúc đó, e rằng người buồn bã, người không cam lòng nhất lại chính là cô.

Cô đã cố gắng bao lâu như thế, dựa vào cái gì mà lại để những cô Trương cô Lý không biết ở đâu ra cứ thay nhau có được anh?

Chỉ là không biết, nhiều năm sau, hồi tưởng lại giây phút này, Lục Nhiễm sẽ cảm thấy đáng tiếc hay may mắn?

Nhưng ít nhất bây giờ, cô đã không phải hối hận vì quyết định của mình.

Quay về chỗ ngồi, Lục Nhiễm không còn cảm thấy gò bó, vẻ mặt tự nhiên hơn.

Trước khi ra về, thậm chí hai bên cha mẹ còn bắt tay nhau.

Khung cảnh bình dị hòa hảo, dường như đã đạt được một sự thỏa thuận nào đó.

Chỉ là tất cả những điều đó đều không quan trọng với Lục Nhiễm, trở về nhà, cô mở tin nhắn lúc trước ra đọc.

Khi nào khỏi thì quay lại làm việc.

Đọc xong tin nhắn, Lục Nhiễm tươi tắn trở lại, như cất được gánh nặng trong lòng.

Đúng là, giá trị sức lao động của cô đã vượt qua giá trị của bản thân, nhưng ít nhất cô đã gạt bỏ được mọi rào chắn xung quanh, chỉ còn lại một mình Hàn Mặc Ngôn và Hàn Mặc Ngôn cũng quyết định thử mở lòng.

Cô đã có thể quang minh chính đại tiếp cận Hàn Mặc Ngôn, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến những thử khác.

Hít thở sâu, Lục Nhiễm thừa nhận, cô... đang vui.

## 7. Chương 7

Lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào.

Vậy thì cuộc sống lại nên quay về đúng quỹ đạo của nó.

Lục Nhiễm thăm dò ý định lại chuyển ra ở riêng với mẹ mình, bị mẹ kiên quyết phản đối và ra lệnh cho cô trong ngày hôm nay phải chuyển hết đồ về và trả phòng cho chủ nhà.

Cũng được thôi, mẹ dạo này quá dịu dàng khiến Lục Nhiễm quên mất rằng mẹ mình mang tính cách của một nữ vương.

Hơn nữa, đồ đạc mang về trong lúc vội vàng cũng không đủ dùng, căn phòng đó cũng chỉ là phòng thuê, đằng nào cũng phải về dọn dẹp một chuyến. Ngoài ra, cô còn muốn đi thăm Lâm Tĩnh, nhưng vì bị thương mà cứ vướng víu mãi chưa đi được.

Sáng hôm sau, Lục Nhiễm đang định ra ngoài bắt xe, bị mẹ gí ngón tay vào trán: “Định tự chuyển nhà à?

Dọn nhà mà con còn định tự bắt xe đi một mình! Con có coi mình là một cô gái không thế? Hơn nữa, giờ con đâu chỉ có một mình, có bạn trai rồi, không dùng vào những việc này còn để làm gì?”.

Không để Lục Nhiễm kịp hoàn hồn sau từ “bạn trai”, mẹ cô đã rút điện thoại ra gọi: Alô, cô là... tất nhiên là có việc rồi, Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị chuyển nhà, cháu qua đây nhé... ừ, nhanh lên một chút”.

Chưa đầy một phút, mẹ Lục Nhiễm đã ngắt điện thoại.

Mãi một lúc sau, Lục Nhiễm mới hoàn hồn: “Mẹ, lúc nãy mẹ gọi cho...”.

“Hàn Mặc Ngôn”. Mẹ Lục Nhiễm gật đầu.

Lục Nhiễm xoa trán: “Mẹ, giờ này Hàn Mặc Ngôn còn phải đi làm mà”.

“Thế thì làm sao, cậu ta là ông chủ mà?”. Đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong, mẹ Lục Nhiễm chẳng cảm thấy có điều gì không ổn: “Hơn nữa, con không để ý, hôm nay là cuối tuần à?”.

Lục Nhiễm bỗng cảm thấy mình trở nên bất lực.

Hàn Mặc Ngôn đến biệt thự nhà họ Lục đúng giờ đã hẹn.

Về điểm này thì Lục Nhiễm cũng biết, Hàn Mặc Ngôn sẽ không từ chối những yêu cầu hợp tình hợp lý của bạn gái, cũng vì... anh coi việc đáp ứng yêu cầu của bạn gái là một trong những công việc của mình, nên luôn làm thật tốt.

Ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn, bên cạnh là Hàn Mặc Ngôn mà cô từng tưởng rằng sẽ không bao giờ còn dính líu bất cứ thứ gì.

“Hôm nay anh không phải làm việc à?”.

Nghe cô hỏi như vậy, Hàn Mặc Ngôn nhanh chóng trả lời: “Khi nào em xong việc anh sẽ quay về công ty”.

Lục Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của cô.

Khi đến khu nhà Lục Nhiễm thuê, Hàn Mặc Ngôn lùi xe vào trong, Lục Nhiễm xuống xe, lấy từ sau xe của Hàn Mặc Ngôn ra những thùng chứa đồ đã được chuẩn bị trước.

Những thứ này đều do cô mua, dùng để đựng đồ đạc linh tinh rất tiện.

Cô vẫn biết rõ mọi đồ đạc của Hàn Mặc Ngôn hơn cả chính anh.

Vì vừa dọn đến chưa lâu, lại cũng mới thu dọn, nên đồ đạc rất gọn gàng, quần áo xếp vào va ly, đồ đạc lung tung đều bỏ vào thùng chứa đồ, loáng một cái đã đầy mấy cái thùng, căn phòng cũng rộng rãi hẳn ra.

Cô thu dọn, Hàn Mặc Ngôn chuyển những thùng đã sắp xếp xong ra sau xe.

Dọn dẹp được một nửa, họ nghe thấy tiếng gọi cửa.

Không biết từ lúc nào, bác chủ nhà đã đứng ở cửa, khom lưng nheo mắt nhìn gian phòng đã dọn dẹp xong, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Nhiễm, cháu đi thật đấy à, còn chưa ở được một tháng mà?”.

Lục Nhiễm cười áy náy: “Cháu xin lỗi, tại mọi việc bất ngờ quá, cháu không nghĩ là lại chuyển đi luôn thế này, làm lỡ việc của bác, bác không phải trả lại tiền thuê nhà cho cháu đâu ạ”.

“Thế sao được, để bác đi lấy tiền trả cháu”.

“Không cần đâu ạ...”.

Cái bóng lom khom của bác đã đi lên tầng trên.

Bác chủ nhà là một người rất tốt, con cái đều đi học ở nước ngoài, vì ở một mình buồn quá nên mới cho thuê nhà, khi đến xem nhà cô đã thấy bác rất nhiệt tình, còn mời cô ăn cơm, cô cũng định ở đây lâu dài cho bác đỡ buồn.

Khi bác chủ nhà đi xuống, cũng là lúc Hàn Mặc Ngôn đi lên.

Bác chủ nhà đang đếm tiền nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, lại nhìn Lục Nhiễm, bác cười rất tươi: “Tiểu Nhiễm, đây là bạn trai của cháu à?”.

Tuy chưa thể quen với sự thực này, nhưng Lục Nhiễm vẫn im lặng gật đầu.

“Cháu dọn đi để chuẩn bị kết hôn đúng không? Thế cũng tốt, con gái sống một mình cũng không yên tâm, mấy hôm trước cháu nhắn không về được bác còn lo cháu xảy ra chuyện gì, không ngờ... thật là hạnh phúc đấy. Hai năm trước con gái bác lấy chồng cũng tầm tuổi cháu bây giờ”. Bác vừa nói vừa móc trong túi ra hai cái kẹo đặt vào tay Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm nhìn hai con thỏ trắng trong lòng bàn tay, những lời giải thích cũng chui tuột vào trong bụng.

Sự hiểu lầm đẹp đẽ, cũng chẳng có gì không tốt.

Đi được nửa đường, Lục Nhiễm mới chợt nhớ ra: “Hàn Mặc Ngôn, đợi chút đã”.

“Gì thế?”.

“Em có một người bạn, anh có thể đưa em qua đó không?”.

“ở đâu?”.

Lục Nhiễm nói địa chỉ, một lát sau xe đã đến nơi.

Mở cửa xe đi xuống, Lục Nhiễm đã định đi vào, lại đi một vòng đến gõ vào cửa xe của Hàn Mặc Ngôn: “Có thể em sẽ ở đây lâu lâu một chút, anh cứ bỏ hết đồ đạc xuống đây, em gọi công ty chuyển nhà đến đưa về nhà”.

Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “Khoảng bao lâu?”.

“Khoảng hai tiếng”. Nói xong, Lục Nhiễm dừng lại một chút, nhìn Hàn Mặc Ngôn nghi ngại, chắc anh cũng chẳng chờ nổi cô đâu.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Hàn Mặc Ngôn nói: “Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm, mười một giờ bốn mươi lăm anh quay lại đón em nhé”.

Có thể thấy Hàn Mặc Ngôn đã cố gắng mềm mại giọng nói của mình, nhưng vẫn còn đôi chút công thức hóa.

Lục Nhiễm muốn cười, nhưng cố kìm lại, đưa cho Hàn Mặc Ngôn một viên kẹo của bác chủ nhà khi nãy: “Tài xế, vất vả quá!”.

Khẽ chau mày, rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn chẳng thích thú gì trò đùa của Lục Nhiễm, nhưng anh vẫn bóc vỏ kẹo, bỏ con thỏ trắng vào miệng, rồi lái xe đi.

Riêng việc Hàn Mặc Ngôn ăn kẹo cũng khiến Lục Nhiễm không nhịn nổi cười.

Khi bước vào cổng nhà Lâm Tĩnh, khuôn mặt Lục Nhiễm vẫn tươi như hoa.

Lâm Tĩnh ra mở cửa cho Lục Nhiễm, như thể không dám tin vào mắt mình, cứ ngó mãi ra ngoài: “Lúc nãy đưa cậu đến ấy? Tớ không nhìn nhầm chứ?”.

Lâm Tĩnh đã biết cô thích Hàn Mặc Ngôn từ lâu, hồi đó cô hay rủ bạn mình đến ngồi ở quán café đối diện công ty của Hàn Mặc Ngôn, gọi một cốc café, ngồi chờ đến giờ tan làm để nhìn Hàn Mặc Ngôn lái xe ra.

Lục Nhiễm gật đầu.

Ngẩn ngơ mất một lúc, Lâm Tĩnh cười đau khổ, lẩm bẩm: “Không ngờ cuối cùng cậu cũng có được người trong mộng, chỉ là, Tiểu Nhiễm, cậu si tình thật đấy, bao nhiêu năm nay rồi, ngay cả tớ và Lạc... cũng chia tay rồi mà cậu vẫn không chịu từ bỏ...”.

“Cũng chưa hẳn là có người trong mộng, chỉ là...”, nếu đã nhắm đúng đối tượng rồi, cho dù có bươu đầu chảy máu cũng phải cố cho bằng được. “Mà thôi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi... Chuyện của cậu và Lạc ức Vi là làm sao, các cậu vẫn rất quấn quýt với nhau mà”.

Lục Nhiễm ngồi trên ghế sofa nhà Lâm Tĩnh, nghe bạn mình kể lại những việc đã xảy ra.

Lâm Tĩnh thi trượt đại học, cũng không chịu học nghề mà nhất định tìm việc làm, cô đã làm nhiều công việc khác nhau, cho đến khi tìm được công việc chính thức, thu nhập tương đối ổn định, cô đã kiên trì làm tới ngày hôm nay, nhưng cũng rất vất vả. Còn quan điểm của Lạc ức Vi lại khác hẳn, anh ta đỗ vào trường đại học, điều kiện tốt hơn Lâm Tĩnh rất nhiều, tuy họ vẫn liên hệ với nhau, nhưng Lạc ức Vi đã dần dần coi thường bạn gái mình, không muốn đưa cô đi đâu, nói chuyện cũng có khoảng cách, nhưng hàng ngày vẫn luôn cẩn trọng không kích động Lâm Tĩnh mà cử để tình cảm mai một dần dần; cuối cùng, Lạc ức Vi cũng động lòng trước một cô em gái xinh đẹp trong trắng học sau một khóa, còn chuyện tiếp theo chỉ là chờ đến ngày Lâm Tĩnh phát hiện ra mà thôi.

Nói tới đây, Lâm Tĩnh ôm lấy Lục Nhiễm mà khóc nức nở.

Nếu đổi lại là Lục Nhiễm của năm năm trước, khi biết được chuyện này, việc đầu tiên sẽ là dẫn người đến băm nát Lạc ức Vi, những chuyện khác tính sau. Nhưng Lục Nhiễm của hiện tại đã hiểu ra rằng, dù có băm vằm Lạc ức Vi ra hàng trăm nghìn mảnh, kết quả cũng chẳng thể khác đi, người đàn ông thay lòng đổi dạ... thì đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.

Đột nhiên, cô cảm thấy mình may mắn.

Với tính cách của Hàn Mặc Ngôn, đừng nói đến chuyện thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay, mà ngay cả động lòng trước một cô gái anh cũng cảm thấy đó là việc khó khăn.

Ngồi vào xe của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy rất bình tĩnh.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe như đang có tâm sự, một lúc sau đưa tay bật đài trên xe.

Tiếng nhạc du dương bay bổng xen lẫn giọng nói sôi động của người dẫn chương trình khiến không khí trong xe trở nên ấm áp hơn.

“Hàn Mặc Ngôn...”.

“Gì thế?”.

“Nếu em không phải con gái nhà họ Lục mà chỉ là một trợ lý bình thường của anh, anh có nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cạnh em không?”.

Hàn Mặc Ngôn trả lời không cần suy nghĩ: “Không có chữ nếu”.

Lục Nhiễm chống cằm, cười không thành tiếng, cũng phải, thế giới này không có chữ nếu, cho dù là vì nguyên nhân gì, kết quả mới là quan trọng. Cô trước sau gì vẫn là Lục Nhiễm, còn anh thì vẫn là Hàn Mặc Ngôn.

Giúp Lục Nhiễm lấy đồ đạc ra, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Thế em định bao giờ quay lại làm việc?”.

Đúng là cô vẫn phải đối mặt với vấn đề này.

Nghĩ ngợi giây lát, Lục Nhiễm cười đáp: “Em không định làm trợ lý cho anh cả đời, nhưng hiện giờ... tuần sau đi, thứ hai tuần sau em sẽ có mặt đúng giờ, anh nhớ bảo cô trợ lý Tiết của anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm phó cho em đi”.

Muốn thay vị trí của cô hả, Tiết Lễ Giai vẫn chưa đủ tư cách.

Sáng thứ hai, Lục Nhiễm đến công ty, khi cô đến cũng không còn sớm lắm, mọi người ai cũng vội vã, trong sảnh lạch cạch tiếng giầy cao gót.

Cô trở về chỗ của mình, Tiết Lễ Giai vẫn ngồi đó, chỗ ngồi toàn màu hồng.

Gõ gõ lên mặt bàn, cô nhìn Tiết Lễ Giai, cười lịch sự: “Phó trợ lý Tiết, chúng ta nói chuyện một chút về thời gian tôi không ở công ty, chúng ta bàn giao công việc trong thời gian cô tạm thay tôi nhé”.

Cô ta ngước mắt lên, vẫn vẻ xinh xắn ngây thơ đáng yêu như trước.

Thấy Tiết Lễ Giai hồi lâu vẫn không phải ứng gì, Lục Nhiễm lại gõ bàn: “Sao thế? Hàn tổng không nói với cô là hôm nay tôi quay lại và cô sẽ trở thành phó cho tôi sao?”.

Tiết Lễ Giai lúc này mới phản ứng lại.

Cô gái khẽ cắn môi: “Chị Lục, chị đã nghỉ việc rồi mà... sao lại?”.

Lại gần Tiết Lễ Giai một chút, Lục Nhiễm hạ giọng, gằn từng chữ: “Ai bảo với cô là tôi nghỉ việc?”.

Tiết Lễ Giai tắc nghẹn, lúng túng đứng dậy.

Lục Nhiễm ngồi vào chỗ của mình, sau đó gỡ đi những thứ màu hồng trên máy tính, phân công Tiết Lễ Giai: “Cô nộp cho tôi một bản tiến độ tất cả các công việc trong thời gian vừa qua, bao gồm bản kế hoạch chi tiết, viết chi tiết tường tận về tiến trình thực hiện, làm xong nộp cho tôi, nếu có vấn đề gì cô cứ hỏi tôi... còn nữa, đem hết những thứ này của cô đi đi, còn chỗ ngồi của cô... phòng ngoài vẫn còn một chỗ trống, cô dọn dẹp thu xếp chỗ cho mình nhé”.

Những lời của Lục Nhiễm có vẻ đã quá sức chịu đựng của Tiết Lễ Giai.

Chỗ ngồi của Lục Nhiễm tuy không phải là phòng riêng nhưng khá riêng biệt độc lập, rất gần phòng của Hàn Mặc Ngôn, bên ngoài là phòng làm việc chung được chia thành từng khoang riêng biệt cho từng người.

Tuy không thích Tiết Lễ Giai, nhưng Lục Nhiễm cũng không cố ý chỉnh cô ta, nhưng với thời gian vào làm và năng lực làm việc sơ đẳng như vậy, ngồi ở ngoài đó là một việc hoàn toàn bình thường.

Tiết Lễ Giai thu dọn hết đồ đạc của mình, ôm hộp đồ đạc đi ra, đã nghe tiếng xì xầm bàn tán, nội dung chủ yếu là chị Lục lợi hại thật, có cửa sau rồi mà vẫn xếp sau chị ấy.

Tiết Lễ Giai cúi đầu, giấu đi ánh mắt âm u lạnh lẽo của mình.

Nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng, Tiết Lễ Giai vứt lại đống đồ đạc trên bàn, tay quệt mắt chạy ra ngoài.

Lục Nhiễm ngớ người, cô không ngờ Tiết Lễ Giai lại giở trò này.

Tình thế này, cô chẳng khác nào vai nữ thứ chuyên hãm hại vai nữ chính hiền lành lương thiện.

Tay chống trán, Lục Nhiễm cười thành tiếng, vai nữ thử ác độc thì ác độc luôn đi, chỉ cần vai nam chính là của riêng cô, thế là đủ.

Có điều, cô không biết Tiết Lễ Giai làm thế là vì cảm thấy xấu hổ khi phải làm phó cho cô, hay là vì cô ép cô ta làm những việc mà cô ta không làm được nên mới bỏ chạy như thế.

Bật máy tính, Lục Nhiễm yên lặng suy nghĩ, tốt nhất là đi tìm Hàn Mặc Ngôn.

Cô gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, anh ngước mắt lên: “Em đến rồi đấy à?”.

Lục Nhiễm gật đầu, nhún vai nói rõ lý do: “Tiết Lễ Giai bỏ chạy rồi, hiện giờ trong tay em không có tài liệu gì nên vào đây tìm anh”.

Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, rút ra một tập tài liệu từ chồng giấy tờ bên cạnh: “Đây là một phần, màu đỏ là đã hoàn thành cần chú ý, màu cam là các hạng mục cần chú ý đặc biệt, màu xanh là đang tiến hành... những chỗ đánh dấu khác em đã biết cả rồi...”.

Lục Nhiễm lật qua, cô nghỉ việc cũng không lâu, chỉ có hai hạng mục mới là lạ lẫm đôi chút.

“Những thứ còn lại giờ anh sẽ email cho em”.

“Vâng”.

“Chiều nay họp với phòng kế hoạch và đầu tư, anh đã đánh dấu sao vào những nội dung cần chỉnh lý, em giao lại cho anh vào trước buổi trưa”.

“Vâng, anh cho em nửa giờ”.

Trả lời ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng, đó chính là những điều mà Hàn Mặc Ngôn vẫn hoài niệm.

br>Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đem tập tài liệu đã chỉnh lý đi vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.

Hàn Mặc Ngôn đang nghe điện thoại, cô để tài liệu xuống, đang định ra ngoài, chợt nghe Hàn Mặc Ngôn nói: “Cháu xin lỗi, thế không được đâu, nể tình bác, cháu có thể tiếp tục trả lương cho cô ấy, nhưng cô ấy không phải đến làm nữa”.

Đầu dây bên kia nói rất to, giọng nói vọng cả ra bên ngoài rất rõ ràng: “Tiểu Hàn à, làm người đừng nên cứng nhắc như thế, bác biết Lễ Giai không biết làm gì, nhưng cháu có thể dậy nó mà, đửa cháu này của bác từ nhỏ đã bị chị bác làm hư mất rồi, cháu cũng nên rộng lượng một chút. Cháu gọi trợ lý cũ về cũng chẳng sao, bác đâu có nói là không được, nhưng cháu cũng đừng bắt nó đi làm phó cho người ta chứ...”.

Tốt nhất là bác cứ để cô ấy đi tìm việc chỗ khác đi ạ”.

Nói xong, Hàn Mặc Ngôn ngắt điện thoại, nhìn Lục Nhiễm vẫn đang đứng nguyên ở đó: “Có việc gì à?”.

“Em chuẩn bị xong tài liệu rồi”.

Hàn Mặc Ngôn xem qua, tỏ vẻ vừa ý.

Nếu là trước kia, Hàn Mặc Ngôn chắc chắn không có biểu hiện vừa rồi, nhưng bây giờ xem ra đã bị năng lực làm việc của Tiết Lễ Giai giày vò nên tiêu chuẩn cũng hạ thấp ít nhiều.

“Điện thoại lúc nãy...”.

Hàn Mặc Ngôn đáp: “Không sao, anh sẽ giải quyết”.

Ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Lâu ngày không làm việc, ngồi đến tận gần trưa, Lục Nhiễm cũng chỉ xem xong một nửa.

Bữa sáng ăn sớm, giờ đã cảm thấy hơi hơi đói.

Khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi, nhân viên trong công ty cũng lần lượt quẹt thẻ xuống ăn cơm, Lục Nhiễm vươn vai, đã có mấy nhân viên qua chào cô, hoan nghênh cô quay lại làm việc. Tuy rằng trước đó nhân duyên của cô cũng thường thường, nhưng so với Tiết Lễ Giai đã đi cửa sau lại không có năng lực làm việc thì cũng còn hơn nhiều.

“Tiểu Nhiễm, mừng em quay lại làm việc, lần trước gặp em ở siêu thị, chị thấy em không có ý quay lại, giờ gặp em, chị vui quá”. Chị Trương phòng kế hoạch vỗ vai cô, rồi đưa cho cô một chiếc bình: “Đây là rượu nhà chị ủ đấy, mấy hôm trước bố mẹ mang lên cho chị. À, buổi trưa, chị em mình đi ăn cơm nhé”.

“Em cảm ơn”. Đặt bình rượu sang một bên, tắt máy vi tính, Lục Nhiễm đang định lên tiếng thì nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cầm theo áo vest, đẩy cửa bước ra.

“Chào Hàn tổng”. Chị Trương nhanh miệng.

Tiếp theo sau, hàng loạt nhân viên cũng chào theo, giọng nói có đôi chút kích động. Hàn Mặc Ngôn là kẻ cuồng công việc, hoặc là ở trong phòng làm việc, hoặc là ra ngoài gặp khách hàng, cơ hội thấy mặt không nhiều.

Hàn Mặc Ngôn khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ Lục Nhiễm, hỏi: “Ăn cơm?”.

Gần như ngay cùng lúc Hàn Mặc Ngôn đi về phía Lục Nhiễm, đã có người thì thầm nho nhỏ, một hai người chụm đầu bên bàn làm việc, rõ ràng là đang xem chuyện hay ho.

Khi Lục Nhiễm về đầu quân cho Hàn Mặc Ngôn, quy mô công ty tuy nhỏ nhưng lợi nhuận khá ổn, có điều vì lúc đó vẫn chưa có vị trí trên thị trường, nên với văn bằng và năng lực của mình, Lục Nhiễm vẫn trúng tuyển vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn. Mấy năm nay chứng kiến công ty ngày càng lớn mạnh, có được quy mô như ngày hôm nay, trong mắt một số nhân viên mới, Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm gần như là một thể song sinh, cùng lạnh lùng, mạnh mẽ, không có gì không thể.

Không phải chưa từng có lời đồn đại nào về Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, dù cho đó là sự kết hợp lạ lùng giữa King & Queen, nhưng chỉ tính riêng việc bạn gái của Hàn Mặc Ngôn thay nhau đến gây ầm ĩ cũng đủ khiến chuyện đồn thổi đó bị dẹp từ trong trứng nước.

Còn lúc này đây, câu chuyện đồn thổi đang đến hồi gay cấn nhất.

Phải biết rằng, nếu Hàn tổng đến với trợ lý Lục, thì không chỉ đại diện cho việc thỏ cũng ăn cỏ gần hang, mà còn phá vỡ quy tắc trước nay không cho phép tình yêu công sở của công ty này.

Huống hồ, việc này lại xảy ra ngay vào ngày đầu tiên khi Lục Nhiễm quay về làm việc, càng khiến người ta đoán già đoán non.

Rất tự nhiên, người ta thi nhau đồn đoán xem Hàn tổng đã làm thế nào để trợ lý Lục đồng ý quay lại...

Lục Nhiễm như không nghe thấy đám nhân viên bàn tán, cô thu dọn đồ đạc của mình, nói với Hàn Mặc Ngôn: “Vâng”.

Tiếp theo hai người đi vào thang máy, xuống đường.

Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, đủ loại đồn đoán thi nhau bùng phát ra ngoài.

Bên này, sau khi cửa thang máy khép lại, Lục Nhiễm cúi đầu bật cười, khẽ nhún vai.

Hàn Mặc Ngôn thì chẳng để tâm.

Lên xe, rõ ràng Lục Nhiễm đang rất vui, cô hỏi Hàn Mặc Ngôn: “Đi đâu bây giờ?”.

“Em nói xem”.

“Em nhớ là gần công ty có một nhà hàng Nhật Bản”. “Địa chỉ?”.

Lục Nhiễm đọc địa chỉ, Hàn Mặc Ngôn lái xe theo.

Nhà hàng rất đông, Lục Nhiễm xếp hàng xong, may mắn mua được suất cuối cùng.

Một phần sushi, một phần sườn lợn nướng, một phần mỳ há cảo.

Đây không phải lần đầu tiên cô đi ăn cơm với Hàn Mặc Ngôn, nên cũng không có sự ngượng nghịu khi ăn cơm trước mặt người trong mộng, muốn ăn thế nào thì cứ ăn.

Mà Lục Nhiễm thì luôn say đắm những món ăn ngon.

Gắp miếng sườn nướng chấm vào bát nước chấm pha sẵn, miếng sườn thơm phức giòn tan kết hợp cùng nước chấm chua ngọt tan dần trong miệng, ngon không tả xiết.

Lục Nhiễm thỏa mãn lim dim mắt.

Hành động của con người luôn có khả năng truyền nhiễm, thấy Lục Nhiễm ăn ngon miệng, Hàn Mặc Ngôn nhìn tô mỳ, cũng cảm thấy muốn ăn.

Ăn xong, Lục Nhiễm mới như sực nhớ ra, hỏi: “Tại sao lại rủ em đi ăn cơm?”.

Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “Không được sao?”.

Lục Nhiễm bị hỏi lại cứng miệng, đúng vậy, bạn trai dẫn bạn gái ra ngoài ăn cơm là một việc hoàn toàn bình thường.

Không đợi cô trả lời, Hàn Mặc Ngôn lại hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”.

Ngạc nhiên giây lát, Lục Nhiễm mới nhớ ra Hàn Mặc Ngôn đang hỏi về vết thương của cô.

Làm việc nửa ngày cô gần như quên mất mới đây thôi mình còn bị thương, xắn ống tay áo đồng phục lên, vết thương lớn đó xấu xí nằm trên cánh tay, may là màu sắc cũng đã nhạt đi, một lớp da non đang dần phủ lên trên.

Hàn Mặc Ngôn nhìn vết thương của Lục Nhiễm, khẽ chau mày.

“Anh đang chê em phải không?”, sắc bén chộp được vẻ mặt Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm khẽ cười: “Nói thật, tối hôm đó nếu không bất ngờ vì anh lái xe đến mà giật mình tránh không kịp thì em cũng chưa chắc đã phải chịu vết thương này”.

‘Thế à?”.

Hàn Mặc Ngôn hơi bối rối.

Lục Nhiễm cười thoải mái: “Có điều em vẫn phải cảm ơn anh hôm đó đã đến cứu em”.

Cô cười rất chân thành, khiến người khác cũng cảm thấy dễ chịu.

“Không có gì”.

Vẫn là một Lục Nhiễm quen thuộc, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tối đó làm việc xong, nhận được điện thoại của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đó anh không hiểu có chuyện gì mà Lục Nhiễm lại tìm mình, không ngờ vừa bật điện thoại lên đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Lục Nhiễm, sau đó mất liên lạc.

Khởi động xe, Hàn Mặc Ngôn phóng như bay trên đường.

Không biết tại sao, vào giờ phút đó, chỉ cần nghĩ đến việc Lục Nhiễm sẽ gặp nguy hiểm, Hàn Mặc Ngôn đã cảm thấy nghẹt thở.

Rõ ràng, giây phút ấy, cô đã không chỉ là trợ lý của anh.

Sau bữa cơm trưa, lại tiếp tục làm việc.

Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, Lục Nhiễm đã hỏi qua từng người phụ trách của các bộ phận, hỏi rõ tiến độ và các vấn đề khác rồi chỉnh lý lại kế hoạch làm việc, thỉnh thoảng Hàn Mặc Ngôn lại cho gọi, công việc chất đống khiến Lục Nhiễm không thể không nghĩ rằng Hàn Mặc Ngôn biết trước là cô quay lại nên mới cố ý dồn việc lại thế này.

Cô ăn vội bữa tối trong căng tin, tiếp tục làm việc cho đến khi ngoài trời đã tối đen, mới tạm xong việc.

Cả tòa nhà gần như đã chẳng còn ai, nhìn qua cửa kính chạm đất trong phòng làm việc, thành phố về đêm đèn neon sáng rực, từng tòa nhà cao tầng mọc lên từ đất mẹ, sừng sững trong bóng đêm, lung linh sắc màu rực rỡ.

Lục Nhiễm thu lại ánh nhìn, ra phòng nghỉ pha một cốc café, hương café thơm ngào ngạt, Lục Nhiễm đứng tựa cửa, khẽ hít một hơi, hương vị café khiến cô nhớ lại lúc ở nhà Hàn Mặc Ngôn, hương café vấn vít và dáng hình Hàn Mặc Ngôn đứng đó.

Vì thế mới nói rằng thích một người là một việc không lối thoát, gần như mỗi khoảnh khắc về Hàn Mặc Ngôn trong trí nhớ đều khiến cô xao động.

Theo thói quen, cô quay người nhìn về phía phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, đèn vẫn sáng.

Đó chính là khung cảnh thường xuyên của bao nhiêu năm nay, cô cũng không còn nhớ đã bao nhiêu lần phải làm thêm giờ cùng với Hàn Mặc Ngôn, ngoài việc đãi ngộ tương xứng, điều cốt yếu nhất với cô là có cơ hội được ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Cô đã từng cho rằng, dưới ánh đèn hư ảo của thành phố về đêm, trong tòa nhà văn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại ánh đèn của cô và Hàn Mặc Ngôn sẽ là một việc vô cùng lãng mạn, chỉ tiếc là cảnh tượng dù có lãng mạn đến mấy gặp phải Hàn Mặc Ngôn thì cũng mất hết thi vị.

Công việc liên tiếp bù đầu, đẹp đẽ đến mấy cũng dần tan biến.

Ba năm rồi, luôn như vậy.

Lục Nhiễm bê tách café, gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.

“Vào đi”.

Nhìn thấy đống tài liệu trước mặt Hàn Mặc Ngôn còn nhiều hơn cả cô, Lục Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hàn Mặc Ngôn có lẽ là ông chủ bận rộn nhất mà cô từng biết, những ông chủ khác thì ngày ngày tiếp khách, hội họp công tác du lịch đánh golf khắp nơi, bàn giao toàn bộ công việc cho các giám đốc và trợ lý giải quyết, còn mình chỉ làm những quyết sách chiến lược. Hàn Mặc Ngôn thì ngược lại, tham gia từ giai đoạn kế hoạch, nhiều lúc còn nắm rõ các hạng mục hơn cả người phụ trách trực tiếp của những hạng mục này.

Đây thực ra cũng không phải việc hay, một ông chủ giỏi phải biết cách dùng người, chứ không nhất thiết việc gì cũng phải tham gia.

Sở dĩ anh tận tâm tận lực, việc gì cũng muốn tự làm như vậy, Lục Nhiễm nghĩ mãi rồi cũng đưa ra được một kết luận: Đó là vì Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh đã là một kẻ cuồng công việc.

Gõ ngón tay lên mặt bàn, Lục Nhiễm hỏi: “Café không?”.

Hàn Mặc Ngôn hơi ngước mắt lên: “Một cốc”. Rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.

Đã quá quen với việc này, Lục Nhiễm cầm chiếc cốc café màu đen trên bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn, bỏ café, bơm nước sôi vào, café tan nhanh trong nước, thơm lừng, bỏ thêm hai viên đường rồi bê vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.

Lúc đó, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang tiếp tục làm việc bên máy tính.

“Khoảng bao lâu nữa?”.

Hàn Mặc Ngôn trả lời không do dự: “Mười phút”.

“Em đợi anh”.

Bê tách café của mình nhấm nháp từng ngụm, Lục Nhiễm rảo bước đến bên giá sách của Hàn Mặc Ngôn.

“Em có thể xem không?”.

“Được”.

Giá sách của Hàn Mặc Ngôn gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp, sắp xếp riêng biệt từng loại, có cả chú thích rõ ràng.

Gần như toàn bộ là sách kinh tế và tiếng Anh, trong đó có một số lượng lớn sách nguyên bản của nước ngoài chứa rất nhiều danh từ chuyên môn.

Lục Nhiễm cũng không ngạc nhiên vì cô đã biết mấy năm cuối đại học và MBA Hàn Mặc Ngôn đều học ở nước ngoài.

Ngón tay cô lần lượt rê qua hàng loạt gáy sách, giữa một loạt những economic, íinance, English Lục Nhiễm đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách nhỏ hơn, lọt thỏm bên trong, In Search of Lost Time\*. [\* Là một trong bảy tập của bộ truyện Đi tìm thời gian đã mất của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908-1909 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó ba tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu thuyết này được xếp trong mười cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp ưa thích nhất trong thế kỷ hai mươi. Tạp chí Time cũng bình chọn Đi tìm thời gian đã mất nằm trong số mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại.]

Sách văn học về dòng ý thức... Hàn Mặc Ngôn lại có loại sách này.

Lục Nhiễm đứng sững lại.

Cô lấy quyển sách ra, tiện tay mở ra, chỉ thấy trên trang bìa trắng tinh là dòng chữ bay bướm:

“Thân tặng hậu bối đáng yêu Hàn Mặc Ngôn.

Sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ.

Tiền bối: Trang Tĩnh”.

Cô hơi quay lại, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang chăm chú làm việc, không phát hiện ra.

Lục Nhiễm trả cuốn sách về chỗ cũ.

Trong lòng cô vang lên hai chữ: Trang Tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, lúc đó cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào.

Trả sách về chỗ cũ, như để che giấu, Lục Nhiễm chuyển sang xem kế hoạch làm việc của Hàn Mặc Ngôn, hỏi: “Tuần sau phải đi họp ạ?”.

Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngẩng đầu lên: “ừ, hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh, kéo dài khoảng nửa tháng, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu”.

Một cái tên cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Lục Nhiễm nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu, nghĩ đến một việc khác: “Chỗ đó hình như là một thành phố du lịch ven biển?”.

Hiểu ý của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh: “Sẽ mất khoảng mười ngày hội họp, thời gian còn lại hoạt động tự do, đơn vị tổ chức cũng mời tham gia một số hoạt động tham quan du ngoạn”.

Khuôn mặt Lục Nhiễm rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tươi tỉnh: “Hàn tổng, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi nhé”.

Hàn Mặc Ngôn hơi sững lại, đáp: “Được”.

Có vui rồi cũng có buồn, ngày thứ hai làm việc, Lục Tề đang ở xa không quản xa xôi tìm đến, vừa gặp đã hỏi: “Tại sao em lại quay lại làm việc cho hắn ta?”.

Lục Nhiễm giơ hai tay, cười vẻ vô tội: “Lần này không phải tại em, bố mẹ chỉ đường đấy chứ?”.

Nỗi bực tức của Lục Tề dịu đi phần nào rồi lại bùng lên ngay: “Em không từ chối được à? Hàn Mặc Ngôn là người thế nào, chẳng lẽ ba năm nay em còn chưa nhận ra? Đối với anh ta, em thậm chí còn không bằng một hạng mục công việc, em có lấy anh ta, anh ta cũng không cho em một gia đình ấm áp, không cho em sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, anh ta căn bản không thể yêu em, chẳng lẽ em không hiểu sao?”.

Nụ cười trên khuôn mặt Lục Nhiễm hoàn toàn biến mất.

Những lời của Lục Tề hoàn toàn là sự thật, chính vì là sự thật nên càng làm tổn thương người khác.

Thấy vẻ mặt của Lục Nhiễm, Lục Tề có vẻ hơi hối hận vì mình đã quá lời, nhưng, thà đau một lần còn hơn, thà làm cho Lục Nhiễm tỉnh ngộ còn hơn cứ để cô mãi ôm ấp giấc mộng hão huyền.

“Em biết mà, anh, những lời anh nói em đều biết hết”.

“Thế em...”.

Lục Nhiễm ngẩng lên, nhìn vào mắt anh trai, ánh mắt nghiêm nghị, chứa đựng sự chân thật đến cố chấp: “Anh, bao nhiêu năm nay em chỉ thích mỗi một người này, buông tay cũng được, nhưng nếu không hết lòng một lần thì sao có thể hoàn toàn từ bỏ... Anh cũng biết, trước đây anh ấy hoàn toàn không biết em thích anh ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy đã biết, cũng muốn cố gắng thử yêu em, nếu lần này vẫn không thể, em nhận thua cũng chưa muộn...”.

Lục Tề giang tay, ôm lấy em mình.

Anh thở dài: “Em muốn thử cũng được, nhưng, Tiểu Nhiễm, em không sợ cuối cùng mình vẫn là người thua thiệt hay sao? Trước đây chỉ đơn thuần là em yêu thầm người ta, có sâu đậm lắm cũng chỉ là tình cảm đơn phương, cùng lắm cũng chỉ là đối phương không chịu đáp trả tình cảm của mình. Nhưng bây giờ là chuyện của hai người, tình cảm bỏ ra chưa chắc tỉ lệ thuận với những gì nhận được, chưa biết chừng sự tổn thương sẽ không thể nào đo đếm được...”.

Lục Nhiễm đặt bàn tay của mình lên tay anh, khẽ gỡ tay anh ra, cũng gỡ luôn cả nỗi lo lắng chất chứa trong lòng anh trai mình.

“Anh, không sao đâu... tất cả là quyết định của một mình em, cho dù kết quả thế nào, hậu quả em sẽ tự gánh chịu... Em dám đánh cuộc thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu thua...”.

Lục Nhiễm nhìn Lục Tề, ánh mắt cố chấp của cô khi hai mươi mấy tuổi cũng không không khác gì với năm cô mười mấy.

Lục Tề vẫn nhớ.

Năm đó, Lục Nhiễm đứng trước mặt Lục Tề nói với anh trai mình, từ hôm nay trở đi, cô quyết tâm trở thành một học sinh ngoan, không tụ tập, không gây rối, không đi đêm, cũng không giao du với đám bạn xấu, cô phải trở thành một người tinh anh, một người thực sự tinh anh.

Một lời thề khá buồn cười, nhưng Lục Tề không thể nào cười nổi.

Anh hiểu rõ tính tình em gái mình hơn ai hết, đã nói là làm. Cô em gái mà anh vẫn nuông chiều, không bao giờ mắng mỏ, dù gây ra hết chuyện này đến chuyện khác anh vẫn im lặng giải quyết mọi hậu quả. Nhưng cô em gái không biết trời cao đất dày ấy, tự do ngạo mạn ấy, lại vì một người con trai mà thay đổi đến thế này.

Anh vô cùng bất ngờ.

Và còn bất ngờ hơn vì ảnh hưởng của người này đối với Lục Nhiễm sau bao nhiêu năm vẫn y nguyên, không hề thuyên giảm.

Nhìn từ một góc độ nào đó, đúng là anh đang đố kỵ với Hàn Mặc Ngôn, nhưng từ một góc độ khác, anh luôn mong em gái mình được hạnh phúc, đáng tiếc là, dù nhìn ở góc độ nào, Hàn Mặc Ngôn cũng không giống một người có thể mang lại hạnh phúc cho em gái anh.

Lục Tề khẽ thở dài.

Thấy thế, Lục Nhiễm lại cười: “Anh, thôi được rồi, anh đừng lo lắng nữa. Anh lo cho em như vậy, thì cũng lo cho mình đi, anh cũng lớn tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, mà rõ ràng bao nhiêu cô thích anh như thế, ví dụ như cái cô xem mặt hôm trước ấy...”.

Lục Tề thay đổi sắc mặt: “Em đừng nhắc đến cô ta nữa”.

Cố nhịn cười, Lục Nhiễm giả vờ không hiểu: “Sao thế anh, cái cô Trương đó rất thích anh mà...”.

Đâu chỉ là rất thích, phải là cực kỳ thích ấy chứ, vừa nhìn thấy vẻ anh tuấn cứng cáp của Lục Tề, cái cô Trương trông như chị Phượng ấy mắt sáng bừng lên, không cần nghĩ ngợi gì đã gạt Lục Nhiễm sang một bên, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Lục Tề.

Càng lúc càng ân cần, ví dụ như dùng đũa còn dính thức ăn của mình mà gắp thức ăn cho Lục Tề, cố ngồi cho sát lại, lại còn cố tình dùng nhầm khăn ăn, uống nhầm cốc của Lục Tề...

Lục Tề không thể chịu đựng được hơn, cũng không tiện tỏ thái độ, đành giả vờ ra nhà vệ sinh rồi kéo Lục Nhiễm về trước.

Phát hiện ra Lục Nhiễm có ý trêu mình, Lục Tề e hèm một tiếng, chuyển đề tài.

“Không nói chuyện này nữa, cái cô Đỗ Hàn đó còn làm phiền em nữa không?”.

Lục Nhiễm thật thà lắc đầu: “Hôm đó bàn chuyện hợp tác và ăn cơm xong cô ấy không liên lạc lại với em”. Lục Nhiễm cũng chuyển đề tài, hỏi: “Thế hôm đó hai người ở đấy, anh không làm gì cô ấy chứ?”.

“Anh có thể làm gì cô ta chứ, chẳng qua cũng chỉ cãi qua cãi lại một tí rồi ai về nhà nấy thôi”.

“Có thế thôi à?”. Lục Nhiễm có vẻ hơi thất vọng.

“Nếu không thì em tưởng thế nào?”.

“Em? Cũng không có gì...”.

Tất nhiên, vào lúc đó không ai có thể biết câu chuyện sau này của Lục Tề và Đỗ Hàn.

## 8. Chương 8

Không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết yêu mà là anh đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.

Hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh khai mạc theo đúng lịch trình, Lục Nhiễm bảo phó trợ lý đặt vé trước.

Việc này đáng lẽ là do Tiết Lễ Giai làm, nhưng cũng có thể vì thái độ của Hàn Mặc Ngôn quá kiên quyết, cũng có thể do cô ta cảm thấy xấu hổ nên không thấy đến làm việc nữa, Lục Nhiễm đã điều cố Tiểu An thay vào vị trí của cô ta.

Trước hôm đi công tác một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bao nhiêu tài liệu, Hàn Mặc Ngôn cho cô nghỉ nửa ngày để chuẩn bị, còn bản thân vẫn tiếp tục làm việc.

Lục Nhiễm cũng không miễn cưỡng, trở về sắp xếp đồ đạc.

Thành phố họ chuẩn bị đến nhiệt độ khá cao, quần áo mùa hè của cô thì hầu như toàn từ mấy năm trước, lục lọi mãi, cuối cùng rút ra kết luận là vẫn phải đi mua quần áo mới.

Nhanh chóng chọn được vài bộ trong cửa hàng quần áo, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của Hướng Diễn, nói là mọi việc đã được giải quyết xong.

Ngớ người ra một lúc, Lục Nhiễm mới nhớ ra, Hướng Diễn đang nói tới mấy tên khốn hôm nọ.

Hướng Diễn không nhắc thì Lục Nhiễm cũng quên mất. Cô cảm ơn qua điện thoại, Hướng Diễn nói muốn mời Lục Nhiễm ăn cơm, cô nghĩ, cũng nên đi cảm ơn và cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh.

Địa điểm là một quán café.

Ánh nắng chiều tà mệt mỏi chiếu trên chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm, sưởi ấm không khí, quán không đông, rộng rãi khoáng đạt đầy vẻ thanh bình.

Lục Nhiễm tới trước, gọi một cốc nước chanh ngồi đợi Hướng Diễn.

Hướng Diễn đến sớm hơn cô tưởng, vẫn khuôn mặt tươi cười, anh gọi một cốc café, rồi ngồi đối diện với Lục Nhiễm.

Nhìn thấy đống đồ bên cạnh Lục Nhiễm, anh thuận miệng hỏi: “Dạo phố à?”.

Khẽ gật đầu, Lục Nhiễm cười: “Việc vừa rồi, cảm ơn Hướng sư huynh nhé”.

Hướng Diễn thoáng im lặng, nhưng vẫn tươi cười: “Gọi anh Hướng Diễn là được rồi, gọi Hướng sư huynh khó nghe lắm”.

“Thế cũng được, anh Hướng Diễn...”. Lục Nhiễm do dự giây lát: “Nếu em không hiểu nhầm, thì những việc anh làm vừa rồi là vì anh đang muốn theo đuổi em đúng không?”.

Bị Lục Nhiễm hỏi thẳng đến sượng người, Hướng Diễn ngắc ngứ giây lát rồi bật cười xoa trán: “Tuy anh biết là ý đồ của mình rất rõ ràng, nhưng ít nhất em cũng nên giữ chút thể diện cho anh chứ”. Hướng Diễn lại xoa sống mũi: “Thôi được rồi, anh thừa nhận, thưa cô Lục Nhiễm, đúng là tôi đang theo đuổi cô đấy”.

Nhưng Lục Nhiễm không cười theo Hướng Diễn: “Em chỉ muốn nói với anh là, đừng theo đuổi em nữa”.

“Tại sao?”.

“Hiện em đang tìm hiểu Hàn Mặc Ngôn”.

Hướng Diễn sững sỡ trong giây lát, rồi cũng lấy lại được vẻ bình thường, hỏi có vẻ khó khăn: “Điều này là không thể, sao lại nhanh thế chứ? Không phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao? Còn nữa... anh ta nói với em là anh ta thích em à?”.

Giải thích thì quá dài dòng, Lục Nhiễm dứt khoát: “Tất cả những điều đó đều không quan trọng, em nói với anh vì em không muốn anh phí công vô ích”.

Từ trước đến giờ Lục Nhiễm vẫn không thích lôi thôi dài dòng, nhưng lại không thể làm như vậy với Hàn Mặc Ngôn.

Người phục vụ đem café đến, Hướng Diễn uống một ngụm, đắng ngắt cả miệng mới sực nhớ ra đã quên bỏ đường và sữa.

Mỉm cười đau khổ, anh hỏi: “Lục Nhiễm, em thích anh ta đến thế sao?”.

Câu hỏi này Lục Nhiễm đã bị hỏi quá nhiều lần, chẳng còn hứng thú trả lời, cô mỉm cười nhìn Hướng Diễn.

May mà Hướng Diễn có vẻ cũng không chờ đợi câu trả lời của cô, anh nhấm thêm một ngụm café đen, đôi mắt đẹp nhìn cốc café, vẻ xa xăm: “Việc theo đuổi em là ý muốn của riêng anh, em không phải bận tâm, thực ra nói thật lòng thì anh cũng không nghĩ là sẽ thành công, chỉ vì biết em vẫn một mình nên anh cũng gắng sức thử xem để khỏi phụ tình cảm đơn phương của mình bao nhiêu năm nay, được rồi, giờ thì anh cũng biết rồi...”.

Hướng Diễn bỗng ngẩng lên, nhìn Lục Nhiễm, không còn khuôn mặt tươi cười nữa, thay vào đó là hình ảnh Hướng Diễn sư huynh trước đây, cố chấp mà chân thật: “Lục Nhiễm, tuy rằng anh cũng không thích em đến với Hàn Mặc Ngôn, nhưng mà... em thích anh ta bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng mong em được hạnh phúc, nhưng có việc này anh cảm thấy là em nên biết”.

“Việc gì vậy?”.

Hướng Diễn chậm rãi nói: “Gần đây anh có làm cố vấn pháp luật cho một ông chủ, là bạn học đại học của Hàn Mặc Ngôn, nghe anh ấy nói, trước đây, Hàn Mặc Ngôn từng có người yêu, tình cảm rất mặn nồng và người kia thì hoàn toàn trái ngược với em”.

Lục Nhiễm giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp: “Hoàn toàn trái ngược? Là thế nào?”.

“Anh cũng chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, cô gái đó học trên Hàn Mặc Ngôn, theo lời thân chủ của anh là thành tích tốt, xinh đẹp, nhân duyên tốt, làm việc chăm chỉ, tính tình hiền hòa dịu dàng”.

Hình như, cũng có... đôi chút khoảng cách với cô.

Hơn nữa, học trên một lớp... Lục Nhiễm bất giác nhớ lại quyển sách trên giá sách của Hàn Mặc Ngôn...

Cô uống một ngụm nước chanh, cố cười: “Tốt thế, sao lại yêu Hàn Mặc Ngôn?”.

“Là Hàn Mặc Ngôn theo đuổi cô ấy”.

Suýt nữa sặc vì ngụm nước chanh trong miệng, cô ho mấy tiếng, nhưng trong lòng còn cảm thấy chua xót hơn cả ngụm nước chanh vừa uống.

Không thể tiếp tục khống chế tình cảm của bản thân, cô chỉ hỏi tiếp: “Thế sao họ không ở bên nhau?”.

“Người đó được nhận học bổng ra nước ngoài, rồi họ chia tay nhau”.

“Thế thì có gì”. Lục Nhiễm cụp mắt xuống, cười: “Bao nhiêu đôi yêu nhau thời đại học đã phải chia tay nhau vì xa cách, cũng có gì to tát đâu”.

Hướng Diễn có vẻ không đành lòng: “Lục Nhiễm...”.

Lục Nhiễm xách túi, nói: “Nếu không có chuyện gì khác, em đi trước đây”.

Lục Nhiễm cứ đi không mục đích mấy tiếng đồng hồ. Trời tối dần.

Không mua gì, không xem gì, trong đầu cô chỉ ong ong những lời của Hướng Diễn.

Khi cô biết Hàn Mặc Ngôn, anh đã học xong MBA, nên không biết gì về những chuyện thời đại học, thậm chí cô còn không thể tưởng tượng tiếp câu chuyện của Hướng Diễn, Hàn Mặc Ngôn theo đuổi người khác và tình cảm mặn nồng rốt cuộc là thế nào...

Có phải vì cô đã gặp Hàn Mặc Ngôn quá muộn không?

Cô cầm chặt chiếc điện thoại, cố kìm nén ham muốn nhờ Lục Tề điều tra, cuối cùng, cô gọi điện cho Hàn Mặc Ngôn, giọng nói như chưa hề có gì xảy ra.

Mãi một lúc anh mới nghe điện thoại, đúng như dự đoán, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang ở văn phòng.

Vẫn là giọng nói lạnh lùng băng giá trong ống nghe, Lục Nhiễm dần dần trấn tĩnh lại.

Người yêu trong quá khứ thì cũng liên quan gì, đằng nào... Hàn Mặc Ngôn hiện giờ là của cô.

Lục Nhiễm đi mua một phần cháo thịt nạc trứng muối và một phần cơm rang đem đến cho Hàn Mặc Ngôn.

Những việc này trước đây cô vẫn hay làm, cho nên Hàn Mặc Ngôn cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu, sau đó tiếp tục làm nốt phần việc còn dang dở rồi mới giở ra ăn.

Cháo thơm phức, trứng muối và thịt nạc trộn đều với nhau, cơm rang vàng óng, chắc vừa ra lò, lúc Hàn Mặc Ngôn mở hộp ra vẫn còn nóng nguyên. Làm việc đang lúc đói bụng lại có đồ ăn ngon, huống hồ lại toàn những món Hàn Mặc Ngôn thích ăn.

Lục Nhiễm ngồi trên sofa nhìn Hàn Mặc Ngôn.

Gia giáo nhà họ Hàn cũng không tồi, Hàn Mặc Ngôn ngồi ăn chưa đủ để gọi là nho nhã, nhưng ít nhất cũng khiến người đối diện cảm thấy đẹp mắt.

Ngay lúc Hàn Mặc Ngôn bỏ thìa xuống, Lục Nhiễm đi đến trước bàn.

Bóng Lục Nhiễm đổ dài xuống bàn, Hàn Mặc Ngôn ngẩng lên nghi hoặc: “Cảm ơn”.

Vẫn vẻ mặt vô cảm, khuôn mặt lạnh lùng càng làm nổi bật vẻ anh tuấn và phong trần nhuốm màu thời gian, Lục Nhiễm chợt cảm thấy ủ rũ trong lòng, cô cố lấy lại tinh thần, gõ xuống mặt bàn: “Hàn Mặc Ngôn, trước đây anh không muốn trả lời, nhưng giờ em muốn hỏi lại, được không?”.

“ừ”. Hàn Mặc Ngôn gật đầu mà không hiểu có chuyện gì.

“Rốt cuộc là anh đã bao giờ thích một người nào chưa?”.

Dường như trong khoảng khắc Lục Nhiễm đưa ra câu hỏi, không khí chung quanh cũng như đông cứng lại.

Khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn vẫn không chút biểu cảm, giọng nói lạnh băng: “Tại sao em cứ lằng nhằng mãi một vấn đề thế, anh đã trả lời rồi”.

“Anh đã trả lời thật lòng chưa?”.

“Rồi”.

“Thế... Trang Tĩnh là ai?”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, giọng nói thoáng chút gay gắt: “Ai nói với em cái tên đó?”.

Sáng sớm hôm sau, trên máy bay.

Vì sợ tắc đường nên Lục Nhiễm dậy rất sớm, lên máy bay vẫn còn cảm giác buồn ngủ.

Hàn Mặc Ngôn mang theo máy tính xách tay, rõ ràng là để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng, hai người chẳng ai để ý đến ai, thế là, không khí cực kỳ yên tĩnh.

Lục Nhiễm ngửa đầu tựa vào ghế sau.

Tối qua vẫn chưa cãi nhau, Hàn Mặc Ngôn không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng, vì một chuyện đã qua mà đánh mất hiện tại là một việc hết sức ngu xuẩn, thế nên sau khi Hàn Mặc Ngôn làm xong việc đã lái xe đưa cô về nhà.

Trên xe chẳng ai nói câu nào, sự im lặng ấy kéo dài sang tận hôm nay.

Trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, vì thế, ngoài mặt cũng không thể thân thiện được.

Lục Nhiễm nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh.

Lúc này Lục Nhiễm mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào cô đã dựa vào vai Hàn Mặc Ngôn mà ngủ, trên mình còn đắp một chiếc chăn mỏng, kín đến tận Hàn Mặc Ngôn cũng đang ngủ say.

Dưới hai hàng lông mi dày là quầng mắt xanh xao, kết quả của chuỗi ngày thức đêm kéo dài.

Dù vẫn bực tức, nhưng cô cũng cảm thấy xót ruột.

Lục Nhiễm biết rằng, Hàn Mặc Ngôn đã làm việc là quên hết chung quanh.

Lúc đó quy mô công ty của Hàn Mặc Ngôn còn nhỏ, để theo kịp tiến độ, có lần cả công ty còn phải thức đêm mấy ngày... Kết quả là đến ngày ký hợp đồng, Hàn Mặc Ngôn chỉ cần một cốc café một chậu nước nóng đã hăng hái đi đàm phán, sau khi kết thúc, thiếu chút nữa là gục ngay trên bàn, khiến cả đám nhân viên cuống cuồng đưa sếp đi bệnh viện, Lục Nhiễm phải ở đó một đêm. Sáng hôm sau Hàn Mặc Ngôn đãplet nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi gọi cô dậy đi làm.

Lục Nhiễm lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp cho Hàn Mặc Ngôn.

Không ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn bị giật mình, mở choàng mắt nhìn thấy Lục Nhiễm thì thoải mái hơn, đôi mắt vừa tỉnh giấc vẫn còn đôi chút mơ màng ngái ngủ khiến khuôn mặt băng giá trở nên dịu dàng hơn, Lục Nhiễm thấy tim mình loạn nhịp.

Cô khẽ buột miệng: “Đến rồi, chuẩn bị xuống máy bay”.

Ánh mắt mơ màng tan biến, Hàn Mặc Ngôn lãnh đạm: “Anh biết rồi”.

Hành trình bận rộn gần như không có thời gian để thở.

Buổi tối trở về, Lục Nhiễm mệt đến nỗi không mở được mắt, không có thời gian mà suy nghĩ đến việc khác. Hàn Mặc Ngôn còn bận hơn cả cô, tất nhiên cũng mệt hơn.

Mười ngày sau, hội nghị cũng kết thúc. Thời gian này, họ đã trao đổi được bao nhiêu danh thiếp và bàn tính đến chuyện hợp tác, tuy nhiên, tất cả cũng mới ở giai đoạn mở đầu.

Có điều, những việc này không vội.

Về đến khách sạn ngủ một giấc, tỉnh dậy Lục Nhiễm phát hiện ra mắt cá chân đi giày cao gót đã sưng tấy lên.

Cô nhặt đôi giày cao gót sáu phân ném ra một góc, cô chẳng thích thứ này bao giờ, chỉ là chẳng ai mặc váy mà đi giày thể thao.

Mở tủ lạnh lấy ra một hộp bia, rồi cô nằm cuộn tròn trong một góc sofa, chỉ đến khi chuông điện thoại trong phòng khách sạn đổ dồn.

Đơn vị tổ chức mời mọi người chiều nay ra một nhà hàng bên bờ biển, hỏi cô có tham gia được không.

Lục Nhiễm không mang theo áo tắm, còn ngồi mãi trên bờ cũng không phải ý hay, nếu như trước đây có thể cô cũng tham gia để mở rộng quan hệ, nhưng hiện giờ... cô không có dự định làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn cả đời.

Có điều ngoài bãi biển ra, thành phố ven biển này chắc cũng còn nhiều chỗ để đi, nghĩ thế, Lục Nhiễm lấy trong va ly ra một bộ quần bò áo phông đơn giản, bỏ đi bộ váy áo vướng víu suốt mấy hôm vừa rồi, trước khi ra cửa mới nhớ ra quên không đi giày, nhìn về phía đôi giày cao gót... đằng nào thì mấy hôm nữa cũng không dùng đến, Lục Nhiễm dứt khoát bẻ gãy hai cái gót nhọn, đôi giày cao gót trở thành đôi giày đế bằng.

Đi đôi giày bệt ra đường, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa đóng cửa cô vừa nghĩ trước tiên phải đi mua một cái bản đồ.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang mở cửa đi ra.

Phòng của Hàn Mặc Ngôn đối diện phòng cô, cách nhau cái hành lang, lúc này Hàn Mặc Ngôn mặc áo vest và sơ mi, thần sắc đã khá hơn mấy hôm trước nhiều, giờ này chắc là đi ăn cơm trưa.

Lục Nhiễm còn đang nghĩ nên chào Hàn Mặc Ngôn thế nào, đã thấy Hàn Mặc Ngôn nhìn cô, ánh mắt hơi kinh ngạc.

Cô mới nhớ đến bộ quần áo của mình, chắc tại... hơi trẻ con một chút.

Nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi: “Ăn cơm chưa?”.

“Chưa”.

“Thế thì cùng ăn đi”.

Nói xong Hàn Mặc Ngôn đã đi gần đến thang máy, ấn nút đi xuống.

“Chờ chút... lát em phải ra ngoài...”.

Nhìn trang phục của Lục Nhiễm, chắc cũng đoán được Lục Nhiễm ra ngoài đi chơi, Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh đi cùng với em”.

Cả hai đều cố bỏ qua cảm giác không vui trước chuyến đi.

br>Một tiếng sau, Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn đã có mặt trên đường phố nhộn nhịp, trên tay Lục Nhiễm là tấm bản đồ thành phố, còn trên tay Hàn Mặc Ngôn là một cái máy ảnh.

Trong những chuyến công tác trước đây, cũng không phải là Hàn Mặc Ngôn chưa từng đi chơi bên ngoài cùng cô, nhưng rất hiếm hoi. Hàn Mặc Ngôn rất bận, làm việc, tiếp khách, ở bên bạn gái.

Lúc này Lục Nhiễm mới chính thức được hưởng sự đãi ngộ của Hàn Mặc Ngôn với bạn gái, anh có thể bên cạnh bạn, dành thời gian cho bạn, chỉ là thiếu vắng tình cảm.

Nhưng chỉ như thế thôi, cũng là điều mà trước đây Lục Nhiễm không thể tưởng tượng được.

Nghiên cứu bản đồ, Lục Nhiễm phát hiện ra, người đi đường đang nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô nhìn lại mình rồi nhìn Hàn Mặc Ngôn tìm hiểu nguyên nhân, chắc tại trang phục quá khác nhau, Lục Nhiễm kéo Hàn Mặc Ngôn đi vào một cửa hàng đồ mặc thường ngày.

Hàn Mặc Ngôn khẽ chau mày, rõ ràng là không hứng thú với việc mua quần áo.

Lục Nhiễm cố tránh rầy rà, chọn đại một chiếc áo sơ mi ném cho Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn đón lấy, nhanh chóng thay sang. Lục Nhiễm giật mình.

Áo sơ mi này không giống với áo sơ mi mặc chung với vest, ở cổ và vạt áo thêu hoa văn kiểu cổ, khi mặc phải xắn tay áo lên, thân áo màu đen ôm vừa lấy cơ thể, càng làm nổi bật vẻ thanh tao, quý tộc của người mặc, vô cùng hấp dẫn.

Hàn Mặc Ngôn xắn tay áo lên, phát hiện ánh mắt của Lục Nhiễm, hỏi: “Sao thế?”.

Thu lại ánh mắt thất thần, Lục Nhiễm nói với cô bán hàng cũng đang ngẩn ngơ như mình: “Cái này đi”.

Đã quen với Hàn Mặc Ngôn lúc nào cũngplet giầy da, nên cảm thấy Hàn Mặc Ngôn chỉ có một vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng lúc này đây, chỉ cần thay một cái áo khác, khí chất của Hàn Mặc Ngôn đã hoàn toàn khác.

Hàn Mặc Ngôn thanh toán, cô bán hàng cũng phải thốt lên: “Chị ơi, chị chọn cái áo này đẹp quá... Cái áo này bọn em bán được mấy chục cái rồi, nhưng bạn trai chị mặc đẹp nhất đấy ạ...”.

Nhìn mấy cô bán hàng đang thì thầm to nhỏ, Lục Nhiễm cảm thấy lâng lâng, chí ít thì nhãn quan của cô cũng hợp với số đông.

Mua xong, họ cùng đi trên phố, trên mặt kính của những cửa hàng hai bên đường, phản chiếu hai con người cùng mặt lạnh và rất xứng đôi.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, Lục Nhiễm nghiên cứu bản đồ mãi mà không có kết quả, họ quyết định bắt một chiếc xe dành cho du khách, đi dạo một vòng.

Trên xe còn miễn phí cả nước dừa, nhưng không ngọt tí nào, còn hơi chát, uống vào nhạt thếch, khiến Lục Nhiễm cũng phải nghi ngờ không biết đó là nước gì- Cũng may chút nước mát làm tan cơn nóng bức, gió biển nhè nhẹ mang theo vị mặn, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hàn Mặc Ngôn vẫn ngồi bên cạnh Lục Nhiễm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Cảm giác thoải mái khiến Lục Nhiễm quên cả thời gian.

So với sự im lặng của Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn, đôi vợ chồng đang nghỉ tuần trăng mật phía trước ồn ào hơn rất nhiều.

Hai người ríu ra ríu rít chỉ trỏ khắp nơi, sôi nổi bàn tán.

Họ quá ồn áo, khiến bác lái xe cũng phải để ý.

Tuy cũng cảm thấy ồn ào, nhưng thực lòng Lục Nhiễm đang rất hâm mộ họ, cô nhìn Hàn Mặc Ngôn đang ngồi bên cạnh, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, quay lại, ánh mắt dò hỏi. Lục Nhiễm thấy thế, đột nhiên có cảm giác không thể nói thành lời.

Thời khắc ấy rồi cũng vụt trôi qua.

Cũng giống như từng thời khắc trong suốt ba năm qua, cô và Hàn Mặc Ngôn vẫn luôn ở bên nhau như thế, đơn giản mà yên bình.

Đôi chút mơ hồ, nhưng mãi không nhìn thấy hy vọng sau lớp màn mỏng.

Khẽ mím môi, Lục Nhiễm biết, dù hiện tại cô đã trở thành bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, nhưng hy vọng tên ngốc trước mắt chủ động, hoàn toàn là việc không tưởng.

Chiếc xe tham quan đã tới điểm dừng, không xa trước mặt là bãi biển mênh mông, cát vàng uốn lượn, ánh mặt trời sáng soi rạng rỡ, đám người dưới đó chỉ như những chấm nhỏ.

Đôi vợ chồng kia đã hét vang sung sướng nhào xuống bãi cát, cứ như chưa bao giờ ra biển. Bãi cát bên bờ biển vẫn vàng óng đến chói mắt.

Chắc bị ảnh hưởng, Lục Nhiễm cảm thấy trái tim mình cũng đang nhảy nhót, bật ra thành tiếng: “Chúng ta... cũng đi ra bãi cát đi”.

Giọng nói không nén nổi niềm vui.

Hàn Mặc Ngôn có vẻ ngạc nhiên.

Lục Nhiễm vẫn đi cạnh Hàn Mặc Ngôn, mắt nhìn xa xăm về phía bãi cát, gió đùa trêu mái tóc, thổi tung bay những sợi tóc màu hạt dẻ, cô khẽ nhắm mắt, vẻ rạng rỡ hiển hiện trên khuôn mặt.

Hàn Mặc Ngôn vẫn thế, không lộ vẻ vui buồn, giọng bình thản: “Nếu em muốn đi”.

“Thì đi thôi”.

Được vài bước, Lục Nhiễm cảm thấy mắt cá chân lại đau, thấy bao nhiêu người đang chạy chân trần trên cát, cô cũng cởi giày, đi chân không trên bờ biển.

Bãi cát vẫn còn nguyên hơi nóng của ánh nắng, giẫm lên rất dễ chịu.

Hàn Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn cô.

Lục Nhiễm cười thoải mái: “Có muốn thử không? Rất dễ chịu”.

Một Hàn Mặc Ngôn quen với sự quy củ mực thước tất nhiên sẽ từ chối ngay, anh nhìn đám đông trên bãi cát thi nhau hoan hỉ nhảy múa la hét, có phần không hiểu.

Lục Nhiễm chỉ kéo Hàn Mặc Ngôn đi trên bãi cát, đôi tình nhân lúc nãy đã thay đổi bao nhiêu kiểu pose, thấy Lục Nhiễm đi ngang qua, vội nói: “Chị ơi, chị chụp hộ bọn em với”.

Lục Nhiễm gật đầu, cấm lấy máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của đôi tình nhân.

Nhìn họ qua ống kính, Lục Nhiễm có cảm giác thật lạ lùng.

Đến khi họ cảm ơn rồi đi khuất hẳn, Lục Nhiễm mới nhớ ra, họ là tình nhân, còn cô và Hàn Mặc Ngôn, xét trên danh nghĩa cũng có thể gọi như vậy.

Cố tưởng tượng trong đầu cảnh cô và Hàn Mặc Ngôn với những tư thế ấy... Lục Nhiễm bỗng cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.

Cô quay lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn.

Cũng giống như Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn chỉ thích chụp cảnh, không thích chụp người.

Nhưng sau khi xem những bức ảnh Hàn Mặc Ngôn chụp, Lục Nhiễm phải công nhận Hàn Mặc Ngôn biết chụp hơn cô, những góc chọn cho dù chỉ sử dụng hiệu ứng thông thường cũng chứa đựng sự nên thơ mà người khác không thể nhìn ra, vô cùng đặc sắc.

Có lúc Hàn Mặc Ngôn cũng không chụp toàn cảnh, nhưng bức nào cũng nắm bắt được những đặc trưng mà người khác khó lòng nắm bắt.

Có thể chỉ là một áng mây lạc trong ánh chiều tà, một cánh chim giữa bầu trời rộng lớn.

Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: “Hàn Mặc Ngôn, anh đã bao giờ chụp người chưa?”.

"Rồi”.

“Có ảnh không?”.

Hàn Mặc Ngôn đột nhiên bỏ máy ảnh xuống: “Xóa Không biết vì sao, Lục Nhiễm đột nhiên nói: “Chụp cho em một tấm”.

“Anh không biết chụp người”.

“Thế em chụp cho anh”.

Hàn Mặc Ngôn lạnh băng lắc đầu: “Anh không thích chụp”.

Nói xong, đi lên phía trước mấy bước.

Nhìn theo bóng dáng Hàn Mặc Ngôn, sự ấm ức của Lục Nhiễm phút chốc tan biến.

Gió thổi bay chiếc áo màu đen của Hàn Mặc Ngôn, mái tóc cũng bị thổi bay che khuất một bên mắt.

Phía xa xa, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, nhuộm vàng màu xanh thẫm của nước biển, từng lớp sóng sáng dập dềnh uốn lượn, nghìn tầng trong vắt.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn như hòa vào trong ánh tịch dương.

“Hàn Mặc Ngôn”. Lục Nhiễm gọi.

Hàn Mặc Ngôn nghe tiếng quay lại: “Gì thế?”.

Ánh mắt Lục Nhiễm nhìn xa xăm, khẽ nói: “Trời tối rồi, đi ăn cơm thôi”.

Quay lại, Hàn Mặc Ngôn gật đầu: “ừ”.

Hàn Mặc Ngôn bước ra khỏi ánh chiều tà đỏ ối, tiến về phía Lục Nhiễm, giống như từ thế giới này bước sang một thế giới khác, bất giác, Lục Nhiễm đưa tay túm lấy áo của Hàn Mặc Ngôn rồi nắm lấy cánh tay anh.

Lục Nhiễm tự nói với mình, cho dù Hàn Mặc Ngôn cách cô bao xa, cô cũng sẽ cố kéo anh lại gần.

Huống hồ, anh đang tiến lại phía cô.

Tuy không xuống biển, nhưng bữa tối hải sản thì không thể thiếu.

Hiếm có cơ hội được ăn cua biển chính tông thế này, tất nhiên Lục Nhiễm không thể bỏ qua, cô chọn một nhà hàng hải sản bên bờ biển.

Nhà hàng không to, bên ngoài có một chiếc ô che nắng to đùng màu xanh. Những quán bar ven đường, quán café, quán ăn đêm đều đã lên đèn, những bóng người trên bãi cát cũng tản ra các hướng, mờ mờ ảo ảo.

Chủ quán bê ra một mâm hải sản to, tôm cua ốc sò, còn có cả nước dừa đặc biệt.

Rửa sạch tay, Lục Nhiễm không chút khách khí, thỉnh thoảng còn bóc cho Hàn Mặc Ngôn vài con tôm.

Ăn đến con thứ tư, Hàn Mặc Ngôn ngăn cô lại.

“Đừng ăn nữa, đau bụng đấy”.

Đó là sự thực không thể phản bác, cô ngượng ngùng rút tay về, rồi thoải mái duỗi thẳng chân tay trên chiếc ghế mây, hít thở khí trời.

Hàn Mặc Ngôn ăn rất ít hải sản, anh không mấy hứng thú với việc ăn uống, chỉ thích đồ thanh đạm, dĩ nhiên hải sản không nằm trong danh sách này.

Lục Nhiễm gọi chủ quầy, gọi cho Hàn Mặc Ngôn một phần cháo hải sản tương đối thanh đạm.

Rõ ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Hàn Mặc Ngôn hơn, anh ăn một tí là hết veo.

Lục Nhiễm chống cằm nhìn anh, bất giác khóe miệng cũng cong theo.

“Sao thế?”.

Hàn Mặc Ngôn bị dính một ít cháo lên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Nhiễm đưa ngón tay lên môi Hàn Mặc Ngôn gạt đi chỗ cháo dính, bỗng Lục Nhiễm cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. “Cháo dính trên miệng”.

Lục Nhiễm tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim thì đập rộn ràng.

Hơi nhướn mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò má Hàn Mặc Ngôn hơi ửng đỏ.

Một thoáng ấm áp xuất hiện.

Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lục Nhiễm bỗng nhanh thêm vài nhịp.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu không khí ấm áp.

Lục Nhiễm giật mình, thấy Hàn Mặc Ngôn lấy điện thoại ở trong túi áo, ra ngoài nghe.

Năm phút sau, Hàn Mặc Ngôn quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm: “Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về ngay bây giờ”.

“Khoan đã...”.

Hàn Mặc Ngôn hơi dừng bước, nghe cô nói hết.

“Anh bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên”.

Khẽ chau mày, Hàn Mặc dứt khoát nói: “Có thời gian sẽ quay lại bù”.

Lục Nhiễm mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau rát.

Cô tự nói với bản thân mình, Lục Nhiễm, đừng vội, vẫn còn thời gian...

Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến không đủ, phải mượn thêm chỗ khác bù vào. Và thế là, họ lại quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.

Trong vòng mấy ngày cô chạy khắp nơi cùng Hàn Mặc Ngôn, gần như họ chẳng có lúc nào nghỉ ngơi.

Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.

Lục Nhiễm đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát, chút ít không khí ấm áp cũng bị thổi bay. Không phải là Lục Nhiễm không muốn oán thán, mà vì cô biết, một số việc có oán thán cũng không được gì, chi bằng cứ tập trung giúp Hàn Mặc Ngôn làm việc, biết đâu còn có cơ hội lấy lại bốn ngày đã mất.

Mặc dù khả năng này là rất ít.

Lục Nhiễm cười, nhưng vẫn phải thử.

Cô quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẫn đang sáng đèn làm việc.

Lục Nhiễm làm cho xong công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Hàn Mặc Ngôn: “Còn khoảng bao lâu nữa?”.

Nhìn đồng hồ, Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh đáp: “Khoảng hai tiếng nữa”.

Lục Nhiễm lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng: “Thế em ra ngoài một lát, hai tiếng nữa quay lại”.

Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lục Nhiễm vẫn tham lam những giây phút được ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, ít nhất là lúc đó anh không phải làm việc.

Khẽ gật đầu, Hàn Mặc Ngôn không tiếp lời, lại chúi mũi vào công việc.

Những đường nét trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn rất đẹp, về điểm này thì dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận.

Khi Hàn Mặc Ngôn cúi xuống tập trung làm việc, những đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt càng hiển hiện rõ ràng, trong không khí yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như đang ngắm người trong mộng, ánh mắt ấy... chăm chú đến mức khiến người ta mê đắm.

Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lục Nhiễm đang định đi, bỗng cô để ý thấy cạnh giá treo áo, một chiếc ví màu đen rơi trên đất, lộ ra góc một tấm ảnh.

Lục Nhiễm cẩn thận rút trong một tập thẻ ngân hàng ra một tấm ảnh ép cẩn thận.

Thời gian bên góc tấm ảnh là mấy năm về trước, nhưng có thể nhận ra, tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới.

Bối cảnh của bức ảnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh, bên bờ hồ liễu bay trong gió, một cô gái đang dựa vào gốc cây nhìn lại, cười hiền hòa.

Rõ ràng là người chụp đã rất dụng công, góc chụp tuyệt đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi.

Cô gái này... là Trang Tĩnh đúng không?

Không biết tại sao, cô cảm thấy tim mình như có ai bóp chặt.

Trong một khoảnh khắc cô đã rất muốn xé nát tấm ảnh chướng mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt trả về chỗ cũ.

Không cần thiết phải cảm thấy khó chịu chỉ vì một bức ảnh.

Cô ra khỏi công ty, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn đường đan nhau, chợt nhận ra là chẳng biết đi đâu.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ về nhà đi ngủ, hoặc là giúp Hàn Mặc Ngôn chuẩn bị những sự vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch cần thiết để tiến hành bước tiếp theo cho các hoạt động ở cuộc họp tìm kiếm cơ hội kinh doanh lần trước, chính như Hàn Mặc Ngôn đã từng nói... cô là một trợ lý quá mẫn cán.

Nhưng lúc này đây, cô không muốn làm gì khác, chỉ muốn lang thang vô định.

Lục Nhiễm chợt nhớ có lần cô và Hàn Mặc Ngôn tiếp khách, uống quá nhiều, cả hai đều không thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên cũng chẳng còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định đi bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, không khí giá lạnh, đi một lúc trời lại mưa, cảm giác loạng choạng trên đôi giày cao gót giờ lại phải chạy tránh mưa, không cẩn thận ngã trẹo cả chân, đi không nổi. Hàn Mặc Ngôn thấy thế, không nói một lời, cởi áo khoác đưa cho cô, rồi khom lưng cõng cô về công ty.

Tấm lưng rộng lớn ướt sũng nước mưa, nhưng an toàn chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu.

Nhưng mà, không phải bến bờ của cô.

Điện thoại đổ chuông.

Thật ngoài dự đoán, là điện thoại của Hướng Diễn.

“Anh vừa xong một vụ lớn, nhưng đáng buồn là chẳng có ai để chia vui, em có thể gặp anh không?”.

Nghe giọng Hướng Diễn, Lục Diễn nhớ lại câu chuyện hôm trước anh kể với cô.

Quá khứ của Hàn Mặc Ngôn, những thời khắc mà cô không thể chạm tới và người anh đã từng yêu.

Cô không thể bắt mình không nghĩ đến những điều đó.

Đây thực sự là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng không thể tiếp tục lừa mình lừa người... Lục Nhiễm nhắm mắt, cô vốn không phải người như vậy...

Từ lúc nào không biết, cô đã trở nên hèn nhát thế này.

Hay bởi vì cô không thể bình tĩnh đối diện với tất cả những gì liên quan đến Hàn Mặc Ngôn?

Lục Nhiễm dần bình tĩnh lại, nếu cô còn không dám trực diện với quá khứ, thì sao có thể đối diện với tương lai của Hàn Mặc Ngôn?

“Vâng, Hướng Diễn, em cũng đang muốn hỏi anh một việc”.

Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lục Nhiễm không xa, cô đi bộ tới, mặc cho từng cơn gió mát thổi qua.

Hướng Diễn đã yên vị trong quán, vẫy tay gọi Lục Nhiễm.

Vẫn nụ cười quen thuộc, những ngón tay dài với móng tay như ngọc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh.

Tuy rằng vẻ ngoài của Hướng Diễn đã rất khác xưa, nhưng cảm giác thân thiết thì vẫn thế. Cô nhớ lại hình ảnh Hướng Diễn lúc phụ đạo cho cô, cũng luôn yên lặng ngồi đợi cô như thế...

Dáng hình chàng sinh viên đeo kính xấu hổ ngại ngùng trùng vào dáng hình Hướng Diễn bây giờ.

Lục Nhiễm chưa kịp mở lời, Hướng Diễn đã lên tiếng trước: “Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là... muốn tìm một người để chia sẻ. Đây có thể coi là vụ kiện lớn nhất của anh kể từ khi quay lại đây, anh đã tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu, tìm sơ hở, đợi ngày ra tòa, bận đến nỗi không có thời gian...”.

“Có gì đâu, chúc mừng anh!”.

Nghe Hướng Diễn nói, Lục Nhiễm đột nhiên không thể mở miệng hỏi.

Người phục vụ đem lên một cốc nước chanh, Hướng Diễn đón lấy rồi đưa qua phía Lục Nhiễm: “Anh nhớ lần trước em gọi nước chanh, cũng chẳng biết em thích uống gì, nên gọi cho em”.

“Cảm ơn anh”.

Không còn hứng thú đùa vui cùng Hướng Diễn, Lục Nhiễm cảm thấy không biết nói gì.

“Mà em nói là có chuyện muốn hỏi anh? Chuyện gì thế? Em nói đi”.

Lục Nhiễm định nói, nhưng không biết bắt đầu thế nào, cô ngừng lại giây lát, chậm rãi nói: “Anh còn biết những gì liên quan đến bạn gái trước đây của Hàn Mặc Ngôn?”.

Hướng Diễn cũng lặng người, rồi cúi đầu cười đau khổ: “Anh còn thắc mắc tại sao em lại nhận lời ngay như thế, hóa ra cũng là vì anh ta”.

“Em xin lỗi...”.

“Không sao đâu... Anh không biết gì nhiều, vì lúc đó cũng chỉ là vô tình nhắc đến thôi”. Dừng lại một lát, Hướng Diễn nói tiếp: “Chỉ nghe nói tình cảm giữa họ rất tốt, ai cũng tưởng rằng tốt nghiệp xong là họ sẽ lấy nhau, thế rồi, họ bất ngờ chia tay nhau, sau khi cô gái đó đi, Hàn Mặc Ngôn cũng biến mất một thời gian, không lâu sau thì làm thủ tục ra nước ngoài...”.

“Anh ấy đuổi theo cô ấy à?”.

“Không phải thế, họ đi hai nước khác nhau”.

“Em biết rồi, cảm ơn anh”.

Thấy Lục Nhiễm khách sáo như vậy, Hướng Diễn thoáng buồn, nhưng vẫn cười nói: “Em đừng khách sáo thế, để một hai hôm nữa anh lại đi hỏi cho em”.

Biết rõ nhờ Hướng Diễn hỏi những việc như thế này thật chẳng ra sao, nhưng mà... Lục Nhiễm không thể khống chế nổi ham muốn tỏ tường mọi việc.

Lục Nhiễm khẽ trả lời: “Thế thì... phiền anh vậy, em cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi”.

“Lục Nhiễm, có phải... Hàn Mặc Ngôn đối xử với em không tốt không?”.

Nghe vậy, Lục Nhiễm như bừng tỉnh, cô khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra: “Không có chuyện đó, anh ấy rất tốt, mấy hôm trước đi công tác còn dẫn em đi dạo bên bãi biển”. Giơ tay xem đồng hồ, Lục Nhiễm cười nói: “Cũng đến giờ rồi, lát nữa anh ấy sẽ đón em, em đi trước đây. Em cũng chúc mừng anh lần nữa, chúc anh sự nghiệp không ngừng phát triển”.

“Anh cũng chúc phúc cho em”.

Nhìn theo bóng Lục Nhiễm dần xa, Hướng Diễn buông thõng chiếc ly.

Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất, Lục Nhiễm, ngay cả anh còn nhận ra lòng dạ em đang để tận đâu, sao em cứ cố phải kiên cường như thế, kiên cường để không cho ai thấy vết thương lòng của em sao?

Hàn Mặc Ngôn... anh ta thích em thật sao?

Ba ngày sau, Lục Nhiễm nhận được email của Hướng Diễn, trong đó có khoảng mười mấy tấm ảnh.

Trong tích tắc mở những tấm ảnh đó ra, Lục Nhiễm cảm thấy tim mình nghẹt thở, thậm chí cô phải dùng toàn bộ lý trí để giữ cho mình im lặng khi xem những bức hình này.

Những tấm hình của bảy, tám năm về trước.

Nhưng tấm nào cũng ngọt ngào đến nhức mắt.

Đặc biệt là tấm ảnh đầu tiên: Trên quảng trường công viên rộng lớn, những con chim hòa bình bay lượn trên không trung, đôi trai gái ôm nhau như chốn không người, vẻ mặt chân thành trong ánh nắng ấm áp, sao mà họ đẹp đôi đến thế.

Tấm thứ hai, hai người mặc áo lông dày cộp đứng trong tuyết lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ hồng vì đắp người tuyết, nhưng nụ cười thì ngọt ngào đến ấm áp.

Tấm thứ ba ở trong vườn trường, bối cảnh là trời xanh mây trắng và đường chạy điền kinh, trên vạch về đích, hai tay chàng trai đặt lên đầu gối để thở, cô gái cầm khăn bông và chai nước suối lo lắng đỡ lấy chàng trai, cả sân vận động rộng lớn là thế mà dường như chỉ có hai người...

Tấm thứ tư...

Chàng trai trong những tấm ảnh ấy hiển nhiên chính là Hàn Mặc Ngôn thời đại học.

Trong mười mấy tấm ảnh ấy, không có bức nào Hàn Mặc Ngôn không cười, không có ảnh nào không yêu đương thắm thiết.

Lục Nhiễm chưa từng thấy bất cứ hình ảnh nào của Hàn Mặc Ngôn quá khứ trong con người Hàn Mặc Ngôn hiện tại.

Đem ra so sánh, một chút ít quan tâm ấm áp của Hàn Mặc Ngôn đối với Lục Nhiễm thật chẳng thấm vào đâu.

Hóa ra không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết yêu, mà là anh đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.

Vì thế, cho dù cô có làm gì, cũng chỉ là va vào núi băng mà bươu đầu chảy máu mà thôi.

Đây thực là một việc đau thương... Lục Nhiễm bỗng hối hận vì đã tìm hiểu vấn đề này.

Nếu không biết, cô mới có thể tiếp tục lừa mình lừa người rằng Hàn Mặc Ngôn vốn dĩ không biết yêu phụ nữ...

Nhưng càng so sánh, càng thấy rõ sự bất lực của cô.

Cú giáng này còn đau lòng hơn cả cái ngày cô quyết định nghỉ việc từ bỏ Hàn Mặc Ngôn...

Tan làm, Hàn Mặc Ngôn hỏi cô có cần đưa về không, Lục Nhiễm nói buổi tối có việc, từ chối đề nghị của anh, nghe xong anh cũng chỉ “ừ” một tiếng thể hiện là đã biết, không hỏi lý do.

Lục Nhiễm cũng chẳng buồn so đo, vì làm như thế chỉ tăng thêm đau thương mà chẳng có ý nghĩa gì.

Chịu đựng quá lâu, cô cũng muốn tìm một người để thổ lộ, nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Lâm Tĩnh, mãi một lúc mới nghe máy, đầu dây bên kia tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn ào.

Lục Nhiễm hỏi Lâm Tĩnh đang ở đâu, ậm ừ một lúc mới chịu trả lời thật thà là đang ở quán bar.

Rõ ràng vì lần trước do say khướt nên Lâm Tĩnh vẫn chưa biết sợ, nhưng với Lục Nhiễm, tất cả vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, nhất là khi vết thương ấy còn đang vắt ngang qua cánh tay cô. Khẽ thở dài, Lục Nhiễm dặn Lâm Tĩnh cứ ở yên đấy, rồi bắt xe đi đến.

Lần này, Lục Nhiễm mất bao công sức mới tìm thấy Lâm Tĩnh trong đám người đang nhảy nhót, trang phục bó sát đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Lục Nhiễm, Lâm Tĩnh giống như đửa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ bắt gặp, cúi đầu hối lỗi, sự phấn khích lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Cũng thương Lâm Tĩnh vừa mới thất tình nên Lục Nhiễm không nói gì, cô ngồi bên quầy bar gọi hai ly cocktail, uống một cốc, cốc còn lại đưa cho Lâm Tĩnh.

“Lần sau đừng có đi một mình”.

Lâm Tĩnh đón lấy ly rượu, nhìn Lục Nhiễm lo lắng: “Cậu không trách tớ à?”.

Lục Nhiễm phì cười: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, trách cậu thì được gì, tớ đâu phải mẹ cậu. Sự việc lần trước tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cũng khó tránh khỏi lần thứ hai, cậu nên cẩn thận”.

Lâm Tĩnh cúi nhìn ly rượu, uống một ngụm, nức nở: “Cũng tại tớ buồn quá, muốn giải sầu”.

“Tớ biết”. Lục Nhiễm cũng khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu vừa như ai oán, lại như tự cười mình: “Tớ cũng buồn”.

“Hả?”.

Đang định mở miệng nói gì, bỗng Lâm Tĩnh ngẩng phắt lên, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Lục Nhiễm huơ tay trước mặt Lâm Tĩnh: “Sao thế hả?”.

Không kịp trả lời, Lâm Tĩnh đứng dậy, định đuổi theo.

Lục Nhiễm vội vã kéo lại: “Sao thế hả?”.

“Hình như tớ nhìn thấy bạn gái của anh ta?”.

“Cái gì?”.

“Bạn gái của Lạc ức Vi, con bé đó... nhưng sao nó lại... lúc nãy có người ôm nó đi vào phòng riêng rồi, không được, tớ phải đi xem xem...”.

Không ngăn được Lâm Tĩnh, Lục Nhiễm bị cô bạn kéo theo đẩy cửa bước vào.

Ba nam hai nữ trong phòng cùng quay lại nhìn họ.

Ba người đàn ông trạc ba, bốn mươi tuổi, hai cô gái còn rất trẻ.

Lâm Tĩnh đi thẳng đến trước mặt cô gái áo đỏ, giọng nói cố tỏ ra kìm chế: “Cô không phải là bạn gái của Lạc ức Vi sao? Tại sao lại ở đây với mấy người này?”.

Cô gái trông rất dễ thương, nghi hoặc một lát rồi cười đáp: “Đúng thế. Sao hả? À, đúng rồi, chị chính là người bạn gái mà anh ta vẫn kêu ca đó đúng không?”.

Lời nói thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ đã cứa đúng vào vết thương của Lâm Tĩnh, giọng nói cũng trở nên đanh đá hơn: “Nếu cô là bạn gái anh ta, thì người đang ôm cô bây giờ là ai?”.

Theo sau Lâm Tĩnh, Lục Nhiễm quay lại khép cửa, rồi đứng nguyên ở đó, đầu hơi cúi xuống mà không hề ngăn cản Lâm Tĩnh.

Người đàn ông đang ôm cô gái quay ra nhìn Lâm Tĩnh và Lục Nhiễm, hỏi cô gái: “Chuyện gì vậy?”.

Tiếng cười của cô bé như tiếng chuông bạc, lảnh lót như chưa vướng bận sự đời. Cô bé nói với Lâm Tĩnh: “Việc này liên quan đến chị à?”. Rồi quay lại nói với người đàn ông bên cạnh: “Có gì đâu, mấy mẹ sề rỗi việc ấy mà”.

Lâm Tĩnh tức giận giơ tay lên, nửa chừng thì bị Lục Nhiễm ngăn lại.

Lâm Tĩnh quay lại hỏi: “Tiểu Nhiễm, sao lại ngăn tớ?”.

Trước khi Lục Nhiễm kịp trả lời, giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng điệu cợt nhả: “Không phải trợ lý Lục của Hàn tổng đây sao? Sao lại có thời gian mà chạy tới mấy chỗ này?”.

Từ lúc bước vào căn phòng này Lục Nhiễm đã có linh cảm không hay.

Ánh mắt đầu tiên của cô đã gặp phải người đàn ông ngồi ngoài cùng, Bùi Hàm.

Lần tiếp xúc duy nhất với Bùi Hàm là một lần Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn liên kết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với hắn ta. Đó là một hạng mục khá lớn, trong cuộc họp mời thầu chỉ hai công ty có năng lực cạnh tranh: công ty của Hàn Mặc Ngôn và công ty của Bùi Hàm. Bùi Hàm không phải một thương nhân đứng đắn, hắn đã thuê người ăn cắp hồ sơ dự thầu, Lục Nhiễm phát hiện ra nhưng cô và Hàn Mặc Ngôn coi như không biết gì, làm giả một hồ sơ dự thầu để người ta lấy đi, trong lúc Bùi Hàm dương dương tự đắc bỏ giá thấp, giáng cho đối phương một đòn chí mạng.

Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt Bùi Hàm lúc đó, biến dạng một cách đáng sợ.

May mà hai người không cùng một thành phố, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thật không ngờ họ lại gặp nhau như thế này.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

## 9. Chương 9

Trái tim Lục Nhiễm nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?

“Lâm Tĩnh, chúng ta đi thôi”.

Vùng vẫy khỏi bàn tay Lục Nhiễm, Lâm Tĩnh vẫn không cam tâm: “Lục Nhiễm, tại sao lại bắt tớ đi? Cô ta bắt cá hai tay! Cô ta dựa vào cái gì...”.

Lục Nhiễm đành phải nghiêm giọng: “Đi thôi”.

Cô định lôi Lâm Tĩnh ra khỏi cửa, Bùi Hàm đã đứng dậy, giữ lấy nắm đấm cửa, ngăn Lục Nhiễm lại, nở một nụ cười chẳng tốt đẹp gì: “Sao lại đi ngay thế? Cô Lục, chẳng gì chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, chi bằng cứ ở lại đây uống vài ly hàn huyên đã?”.

Mí mắt hơi giật giật, Lục Nhiễm rất muốn nói giữa chúng ta chẳng có gì để hàn huyên, cùng lắm chỉ là thù cũ hận mới mà thôi.

Nhưng tình thế trước mắt mà nói ra điều này thì chẳng khác nào tự chuốc tội vào thân, đây đâu phải lúc để trổ tài ăn nói.

Nghĩ vậy, Lục Nhiễm nở một nụ cười áy náy, cố gắng làm ra vẻ hiền lành nhã nhặn nhất có thể, giọng điệu thật chân thành: “Anh Bùi, thật là ngại quá, tôi đang vội về công ty có chút việc, chi bằng để lần khác chúng ta uống với nhau vậy”.

Nghe cũng có vẻ bất đắc dĩ như phải thoái thác một người bạn cũ.

Bùi Hàm vẫn đứng ngay ở cửa, không hề có ý tránh ra, ánh mắt thoáng chút hung tợn: “Cô Lục, cô làm thế là không nể mặt tôi rồi, chẳng mấy khi tôi mới đến đây, cô đã không làm tròn chức phận chủ nhà lại còn dứt khoát từ chối lời mời của tôi như thế, tôi thật sự khó chịu đấy”. Quay người chặn ngang ở cửa: “Vì thế, nếu cô không muốn ở lại thì cũng phải ở lại cho tôi”.

Nếu lúc nãy còn hồ nghi, thì giờ đây ý thù địch của Bùi Hàm đã hiển hiện rõ ràng.

Lục Nhiễm quay sang nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh cũng đã hết hồ đồ.

Lục Nhiễm thầm suy tính, vết thương ở tay vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này mà động thủ sẽ ảnh hưởng đến vết thương, trầm ngâm một lát, Lục Nhiễm nghĩ chẳng gì thì đây cũng là địa bàn của mình, đối phương dù có thế nào chắc cũng không dám quá hỗn xược.

Nghĩ thế, Lục Nhiễm cười đáp: “Anh Bùi thành tâm thành ý như thế mà tôi cứ cố từ chối thì thật bất kính, chỉ là, anh có thể để bạn tôi về trước được không?”.

Bùi Hàm suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu xin lỗi: “Thế sao được, cô Lục, muộn thế này rồi, bạn cô thân gái một mình về nhà không an toàn, chi bằng chúng ta cứ ở đây, rồi tôi sẽ đưa hai cô về”.

Miệng cười đồng ý, nhưng trong lòng Lục Nhiễm chỉ muốn băm vằm Bùi Hàm ra làm trăm mảnh.

Không an toàn?

Ở lại đây mới càng không an toàn!

Thấy Lục Nhiễm kéo theo Lâm Tĩnh lo lắng ngồi xuống, Bùi Hàm mới rời khỏi cửa, ngồi vào vị trí cũ, rồi nói với những người khác: “Đây là cô Lục Nhiễm, một trợ lý đầu ngành đấy, không biết có bao nhiêu công ty muốn kéo cô ấy về đấy. Còn đây là Trương tổng và Vệ tổng...”.

Hai người đàn ông còn lại làm ra vẻ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, nhưng thái độ coi thường ra mặt.

Đúng vào lúc đó, điện thoại của Lục Nhiễm rung lên.

Cô vội ấn nút nghe rồi rút điện thoại ra, đầu dây bên kia là giọng nói đều đều của Hàn Mặc Ngôn: “Em quên túi ở công ty”.

Không kịp so đo những khó chịu ở trong lòng, Lục Nhiễm vội vàng: “Hàn Mặc Ngôn, tôi gặp Bùi Hàm ở quán bar rồi...”.

Ngay vào lúc Lục Nhiễm nhận điện thoại, sắc mặt Bùi Hàm đã thay đổi, giờ nghe Lục Nhiễm nói vậy liền đưa tay giằng lấy điện thoại của Lục Nhiễm, không để cho cô nói đến câu thứ hai đã tắt nguồn, cười nói: “Lúc này mà nghe điện thoại, cô Lục đây thật không biết tôn trọng người khác”.

Lục Nhiễm nhìn chiếc điện thoại vừa mua của mình, hơi xót của, cô nghĩ, cũng được thôi, Hàn Mặc Ngôn, lần này em cho anh một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Bỏ điện thoại xuống, rót cho Lục Nhiễm đầy một cốc rượu trắng, Bùi Hàm đưa cho cô: “Nào, chúng ta quên hết những chuyện không vui đi. Cô Lục, chúng ta cạn chén vì lần gặp này”.

Chưa uống mà đã thấy hơi rượu xộc lên.

Cô cầm cốc rượu, chần chừ chưa chịu uống ngay.

Hai người đàn ông kia vẫn ôm gái đẹp trong lòng, vừa cười vừa gật đầu, rõ ràng là đang chờ xem kịch hay.

“Nếu tôi không muốn uống thì sao?”.

Vẻ mặt Bùi Hàm đã lộ vẻ ngang ngược, giọng nói cũng không còn vẻ giả tạo vừa rồi: “Nếu thế thì cô Lục cũng đừng trách tôi không khách khí”.

Mấy năm nay dù chưa học được cách quan sát sắc mặt, chắc cũng phải học được cách nhìn tình thế.

Lục Nhiễm cũng không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá, đến lần thứ hai Bùi Hàm dùng ngữ điệu uy hiếp dọa nạt như thế, cô lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, khó khăn nhả ra từng chữ: “Được, tôi uống, có điều, có phải tôi uống xong thì anh sẽ cho chúng tôi đi”.

Bùi Hàm cười nham hiểm: “Đúng, uống xong tôi sẽ để cô đi”.

Trong lòng Lục Nhiễm cười gằn, anh để tôi đi mới lạ.

Nếu chỉ là uống cốc rượu, không phải Lục Nhiễm không làm được, nhưng với người thù dai như Bùi Hàm, đâu phải một cốc rượu có thể giải quyết được vấn đề?

Quả là như vậy, Lục Nhiễm cố làm ra vẻ miễn cưỡng uống hết một cốc, Bùi Hàm lại nhanh chóng rót tiếp cốc thử hai cho Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm cúi đầu, để mái tóc che bớt khuôn mặt, cô nắm lấy mép bàn, dùng tay chặn lại những cơn ho, cứ như là đã say túy lúy mất rồi.

Đưa tay đẩy cốc rượu ra, Lục Nhiễm lắc đầu, nói không rõ chữ: “Tôi không thể uống được nữa đâu”.

Bùi Hàm gõ gõ mặt bàn, vẫn cái giọng điệu ấy: “Cô không uống cũng được, thế thì để bạn cô uống thay cô đi”.

Nói xong, Bùi Hàm đẩy cốc rượu đầy sang phía Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh không ngờ liên lụy sang cả mình, hơi rượu cay sực ngay trước mũi, cô nhìn khuôn mặt không hiền lành của Bùi Hàm, lại nhìn sang Lục Nhiễm sắp đổ gục xuống, cảm giác tội lỗi trào lên, cô nói: “Vâng”, rồi bê cốc rượu định uống.

Chưa đưa lên đến miệng, bỗng một cánh tay chặn lại, Lục Nhiễm trừng mắt nhìn Bùi Hàm nói: “Cô ấy không biết uống, đừng làm khó cô ấy”.

Bùi Hàm cười vẻ rộng lượng: “Tôi vốn là mời cô Lục đấy chứ, nếu cô Lục đồng ý uống, tất nhiên tôi sẽ không làm khó người khác”.

Số gặp vận rủi.

Lục Nhiễm bất đắc dĩ lại bê cốc rượu lên, cô nghĩ, khi trở về nhất định sẽ thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên.

Lần này Lục Nhiễm uống còn khó khăn hơn cả lần trước, hình như Bùi Hàm rất đắc ý thưởng thức quá trình này, Lục Nhiễm càng có vẻ khổ sở hắn ta càng thích thú. Cố uống hết cốc rượu, Lục Nhiễm cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, nếu nói là uống xong cốc thứ nhất cô còn làm quá lên một chút, thì cốc thứ hai này thật giả đã lẫn lộn rồi.

Tuy bình thường đi tiếp khách Lục Nhiễm cũng uống không ít rượu, nhưng chẳng bao giờ có kiểu uống một hơi hết sạch thế này.

Bụng rỗng lại uống vào bao nhiêu rượu như thế, Lục Nhiễm cảm thấy nôn nao khó chịu.

Không ngờ, Bùi Hàm tiếp tục rót cốc thứ ba.

Lục Nhiễm nhìn Bùi Hàm bằng một ánh mắt khó nói, ý là: Anh muốn chơi tôi thật hả?

“Tửu lượng của cô Lục đây thật không vừa, cô uống nốt cốc thứ ba này xem thế nào?”.

Vấn đề bây giờ không phải là uống hay không, mà ở chỗ, uống nốt cốc rượu này cô sẽ bị ngộ độc.

Trong lúc ngần ngừ giữa tiếp tục chịu đựng và dứt khoát ra tay, Lâm Tĩnh đã cầm lấy cốc rượu: “Hay là để tớ”.

Lục Nhiễm đưa tay ngăn Lâm Tĩnh lại: “Ở yên đấy”. Cô đứng dậy, quay đầu lại: “Bùi Hàm...”.

Bùi Hàm rướn mắt: “Gì thế?”.

Giây tiếp theo, Lục Nhiễm bỗng giơ chân lên, đá phăng cái bàn, kéo Lâm Tĩnh chạy ra ngoài.

Khi tay cô chạm vào nắm đấm cửa, mới biết cửa đã bị khóa trái lại.

Bùi Hàm bị cái bàn chặn lại, hắn đẩy cái bàn ra, ánh mắt âm u nhìn Lục Nhiễm, khiến người khác cũng cảm thấy nổi da gà.

Tiếng khóa cửa kêu “lạch cạch”. Cửa bật mở.

Vui mừng nhìn theo cánh cửa mở, Lục Nhiễm thấy Hàn Mặc Ngôn mặt sắt đứng bên ngoài.

Bùi Hàm đứng thẳng dậy, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, sắc mặt thay đổi, cười nói: “ồ, cái chỗ bé tí ti này mà cũng gặp được Hàn tổng, thật là duyên phận”.

Lướt nhìn vẻ khốn khổ của Lục Nhiễm, ánh mắt Hàn Mặc Ngôn càng tối sầm lại.

Anh bước đến trước mặt Bùi Hàm, nhân lúc đối phương còn chưa đứng vững, tóm lấy cổ áo hắn ta, giơ tay đấm cho hắn ta một cái.

Thấy thế, không nói đến Bùi Hàm mà ngay cả Lục Nhiễm cũng đờ cả người.

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Hàn Mặc Ngôn đã nắm lấy cánh tay Lục Nhiễm, xuyên qua đám người ồn ã, đi thẳng ra ngoài.

Trong lúc bất ngờ, Lục Nhiễm chỉ kịp kéo theo Lâm Tĩnh, lảo đảo bước theo Hàn Mặc Ngôn. Cô ngước mắt lên, ánh sáng lập lòa trên người Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm bị hơi rượu làm cho mông lung, chỉ thấy gì đó lóe sáng rồi vụt tắt.

Sau lưng là giọng nói lạnh ngắt của Bùi Hàm: “Hàn Mặc Ngôn, mày nhớ đấy!”.

Nhưng giọng nói đó cũng không còn rõ ràng, cho đến khi ngồi vào xe của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm mới hơi tỉnh lại.

Sau đó Lục Nhiễm cố kiềm chế cơn say, Lâm Tĩnh báo địa chỉ nhà cho Hàn Mặc Ngôn, rồi im lặng ngồi yên ở hàng ghế sau, trong xe yên ắng không một tiếng động, Lục Nhiễm ôm lấy đầu, cũng không nói một lời nào.

Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà, Hàn Mặc Ngôn lái xe vào cây xăng.

Xe dừng lại, mùi xăng xe bay xộc vào mũi khiến Lục Nhiễm không thể chịu đựng thêm, cô cố sức đẩy cánh cửa ra, chạy ra bãi cỏ, nôn thốc ra. Buổi tối chưa ăn gì nên nôn ra toàn mật xanh mật vàng, hơi rượu xộc lên mũi, khó chịu vô cùng.

Không biết bao lâu sau, có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa cho cô chai nước suối.

Lục Nhiễm không nghĩ ngợi gì nhiều, mở chai nước, súc miệng xong uống vài ngụm, rồi vốc nước lên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Cảm ơn...”, nói xong, cô bỗng nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng đó lặng lẽ nhìn cô.

Nhớ lại nắm đấm bất ngờ khi nãy của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm nhất thời chẳng biết nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Lúc nãy anh đánh Bùi Hàm à?”.

Ấn tượng về Hàn Mặc Ngôn trong cô luôn lạnh lùng, lý trí, ít xúc động chứ không nói gì đến chuyện đánh người.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu, ngừng một chút rồi hỏi: “Sao lại gặp hắn ta?”.

Đầu Lục Nhiễm vẫn nặng trịch, cô không muốn nói nhiều, chỉ ngắn gọn một câu: “Không may ấy mà”, rồi lại tiếp tục truy hỏi, “Sao anh lại đánh hắn ta thế?”.

Im lặng vài giây, Hàn Mặc Ngôn không trả lời mà hỏi lại: “Uống nhiều lắm đúng không?”.

Hơi rượu nồng nặc không thể che giấu, Lục Nhiễm khẽ lắc đầu cho tỉnh: “Hai cốc”.

“Tại sao không từ chối?”.

Lục Nhiễm cười khẩy, đáp: “Từ chối được đã tốt, lần trước chúng ta đã đắc tội người ta không ít”.

Nói xong, đầu óc lại mơ màng, Lục Nhiễm cố đi về phía cửa xe.

Phía sau lưng vang lên một giọng nói thấp trầm, tan theo trong gió, như là không thể biện bạch: “Anh chỉ... thấy hắn ngứa mắt”.

Bơm xong xăng, họ lại đi tiếp, được một đoạn, Hàn Mặc Ngôn dừng lại ở một hiệu thuốc mở cửa hai mươi tư giờ.

Lục Nhiễm đã đổ gục bên ghế phụ, như đang ngủ say, Hàn Mặc Ngôn hơi chau mày, nhưng vẫn xuống xe mua thuốc rã rượu và thuốc đau dạ dày, cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Lục, Lục Nhiễm vẫn chưa tỉnh.

Vấn đề là phải gọi được Lục Nhiễm dậy. Tay chống trán, Hàn Mặc Ngôn khẽ gọi thử vài lần, Lục Nhiễm đều không có phản ứng gì.

Hàn Mặc Ngôn gọi to hơn, cũng chỉ nghe Lục Nhiễm ậm ừ.

Cứ tưởng là Lục Nhiễm tỉnh rồi, không ngờ đợi mãi, Lục Nhiễm vẫn ậm ừ, lắng nghe mãi mà không hiểu cô đang nói gì.

Đã quá muộn, Hàn Mặc Ngôn đưa tay lay lay Lục Nhiễm.

Cuối cùng, Lục Nhiễm cũng mở to đôi mắt mơ màng, chớp chớp vài cái, rồi cười với Hàn Mặc Ngôn đầy vẻ cuốn hút: “Mấy giờ rồi?”.

Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra điều gì bất thường, xem đồng hồ: “Mười một giờ rưỡi rồi”.

Không ngờ, chưa nói hết câu, nhân lúc Hàn Mặc Ngôn giơ tay xem đồng hồ, một cánh tay đưa ra, chạm vào má anh.

Hàn Mặc Ngôn giật mình.

Những ngón tay từ gò má trượt xuống cằm Hàn Mặc Ngôn, tiếng cười xen lẫn hơi rượu ngay bên tai anh, không biết từ lúc nào Lục Nhiễm đã ngồi xích lại, gần đến nỗi Hàn Mặc Ngôn vừa nhìn lên đã thấy nụ cười tươi tắn của Lục Nhiễm, khác hẳn với vẻ công thức hóa ngày thường, vẻ thoải mái xen lẫn chút tùy ý, chút bất cần.

Làn môi bị rượu nhuộm đến đỏ hồng bóng mượt, hé mở, giọng trêu đùa: “Cười đi, cười một cái em xem nào”.

Lúc này, Hàn Mặc Ngôn có thể chắc chắn trăm phần trăm, Lục Nhiễm say mất rồi.

Lấy tay Lục Nhiễm khỏi cằm mình, Hàn Mặc Ngôn lấy túi thuốc mua lúc nãy, đổ thuốc ra đưa cho Lục Nhiễm: “Em say rồi, mau uống đi”.

Nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay Hàn Mặc Ngôn một lúc lâu, Lục Nhiễm mới lắc đầu, dứt khoát nói: “Không uống”. Nói xong, vênh cằm nhướn mày cười: “Anh cười với em một cái, em sẽ suy nghĩ’.

Chắc đã quen với một Lục Nhiễm già dặn lạnh lùng, nên một Lục Nhiễm thế này khiến Hàn Mặc Ngôn cảm thấy thật lạ lùng.

Lục Nhiễm say khướt đâu còn cảm nhận được gì, cô vênh mặt nheo mắt: “Bảo anh cười một cái mà khó thế cơ à? Em muốn nhìn anh cười từ lâu lắm rồi”.

Hàn Mặc Ngôn vẫn không có phản ứng gì.

Thấy thế, Lục Nhiễm lấy tay xoa mũi, khẽ liếm môi, nhướn mắt, hơi rượu khiến giọng nói có phần không rõ ràng: “Không cười cũng được, thế thì thơm em một cái”.

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiễm say rượu, chỉ là không thể ngờ lần này Lục Nhiễm lại có phản ứng thế này.

Thật là dở khóc dở cười.

Cố đẩy Lục Nhiễm ra xa, giọng Hàn Mặc Ngôn đã có vẻ bất lực: “Xuống xe đi”. Nói xong, định đẩy cửa xe.

Trong một giây tiếp theo, Hàn Mặc Ngôn bị cô gái đang say khướt nắm lấy cà vạt kéo lại, nhân lúc Hàn Mặc Ngôn không đề phòng, cô hôn vào môi anh.

Người say rượu không hề có lý trí, chỉ còn lại bản năng.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ghế ô tô, đầu lưỡi Lục Nhiễm như con rắn nhỏ len lỏi vào hai môi Hàn Mặc Ngôn, cuồng nhiệt đốt tan băng giá, không khí cũng ấm áp dần.

Ánh đèn trước xe nhấp nháy khi mờ khi tỏ, trong xe vẫn tối om như mực.

Lúc đó có thật là thần trí không còn tỉnh táo hay không, Lục Nhiễm cũng không còn nhớ.

Cô chỉ ghi nhớ một điều, cuối cùng chính cô rút lui, chứ không phải Hàn Mặc Ngôn đẩy cô ra.

Chỉ một điểm này cũng đủ khiến tâm trạng Lục Nhiễm tốt lên, thậm chí cô không còn oán hận Bùi Hàm, có điều, cô cũng chẳng mong gì gặp lại hắn ta thêm lần nữa.

Cô cất kỹ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, không giở ra thêm lần nào nữa.

Cho dù đã từng yêu thì cũng có làm sao?

Cô không tin có những tình cảm mà cả đời này không thể nào quên, huống hồ người đó đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của Hàn Mặc Ngôn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Quyển lịch bàn trên bàn làm việc của Lục Nhiễm cứ lật hết ngày này qua ngày khác, giật mình nhìn lại, đã vào giữa thu.

Trước tòa nhà cô làm việc có trồng một hàng ngô đồng Pháp, cùng với gió thu ùa về, những chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay tung bay trong gió, kết thành thảm lá vàng rực dưới chân mang thêm hơi ấm cho mùa thu đầy gió.

Cô lấy điện thoại ra xem lịch, ngày bốn tháng mười một có ghi chú nhỏ.

Sinh nhật của Hàn Mặc Ngôn.

Hàn Mặc Ngôn rất ít khi tổ chức sinh nhật, trong công ty chẳng mấy ai biết đến ngày sinh của anh, Lục Nhiễm cũng chỉ một lần tình cờ xem được trong chứng minh thư.

Thấy Hàn Mặc Ngôn không có ý định tổ chức, cô cũng không chủ động nhắc đến.

Nhưng, trước đây trong vai trò của một cấp dưới thì không mấy thích hợp, nay đã là bạn gái... thì cũng nên tặng quà.

Lục Nhiễm không hề có khái niệm gì về lĩnh vực này, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Lâm Tĩnh. Cô bạn còn đang áy náy về sự việc Bùi Hàm lần trước, nghe Lục Nhiễm hỏi thế, tức tốc lên mạng tra ra một loạt những thông tin liên quan đến “sinh nhật người yêu nên tặng cái gì” gửi cho Lục Nhiễm.

Nhận được một loạt những đáp án rối tinh rối mù ấy, Lục Nhiễm cười mà như mếu, nói với Lâm Tĩnh: “Theo cậu, bữa tối với nến, chocolate và champagne liệu có thích hợp với Hàn Mặc Ngôn không? Cậu nghĩ ra cái gì hiện thực hơn một chút đi?”.

Lâm Tĩnh ngớ ra, rồi trả lời: “Từ từ, để tớ nghĩ đã..., thực ra vấn đề không phải ở chỗ tặng cái gì, mà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, có tấm lòng thì tặng gì mà chẳng được”.

“Tấm lòng?”.

Biết lấy gì để bày tỏ tấm lòng?

Cô đem câu hỏi ấy về nhà, bị mẹ cốc cho một cái vào đầu.

“Dốt! Làm thế nào để bày tỏ tấm lòng? Chính là tự tay làm một điều gì đó? Chắc cũng sắp sinh nhật Hàn Mặc Ngôn rồi phải không?”.

Lục Nhiễm gật đầu.

“Được rồi, mẹ sẽ dạy con!”.

Người phụ nữ trang phục xa xỉ cầu kỳ chọn mãi từ trong đống quần áo của mình ra một cái tạp dề vải hoa, thử đi thử lại trước gương, quay lại cười duyên với Lục Nhiễm: “Thế nào hả con? Đã ra dáng một bà chủ gia đình chưa?”.

Không nhẫn tâm làm trái sự mong đợi của mẹ, bỏ qua khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, bỏ qua thân hình chuẩn như người mẫu bởi chế độ làm đẹp ngặt nghèo của mẹ, Lục Nhiễm nói: “Vâng, giống ạ”.

Nghe thấy thế, mẹ vui vẻ kéo Lục Nhiễm vào bếp, vẫn đôi bàn tay nhanh nhẹn thành thạo như khi trang điểm, mẹ chuẩn bị dụng cụ, đun nước sôi, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra củ từ và sườn lợn.

Củ từ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng, hấp chín rồi lấy ra. Sườn rửa sạch cho vào nồi, bắc lên bếp, thêm hành, gừng muối, rượu vừa đủ, rồi cho nước vào, sau khi nước sôi thì cho củ từ vào. Mẹ làm những việc ấy hết sức nhàn hạ, chỉ một tiếng sau, đã thấy mùi thơm thoang thoảng của sườn và củ từ bay ra.

Lục Nhiễm nhìn thấy trong nồi củ từ tròn bóng, sườn nhừ tơi, mềm sụn, điểm xuyết hành gừng trông rất hấp dẫn.

“Mẹ ơi, sao mẹ cũng biết làm những việc này?”.

Mẹ cô cúi xuống, vui vẻ gắp một miếng sườn cho vào miệng, cười híp cả mắt: “Con tưởng là mẹ con chỉ biết mỗi đi du lịch, làm đẹp, dạo phố và mua đồ hay sao? Lúc trước, một tay mẹ thuần phục bố con, bố con còn tưởng là lấy được vợ hiền mẹ đảm về nhà... nhưng mà đã lấy về rồi, có hối hận thì đã muộn”.

Lục Nhiễm không biết nói gì, nhưng trong lòng cô đang rất ngưỡng mộ... tuy rằng bố mẹ đều bận, thường xuyên vắng nhà, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng.

Đến khi nào, cô và Hàn Mặc Ngôn mới được như vậy.

Vừa nghĩ, Lục Nhiễm vừa tự tay vào bếp làm theo những gì mẹ vừa hướng dẫn.

Tự mình làm mới biết, những việc nhìn bề ngoài tưởng chừng như rất đơn giản cũng chẳng dễ dàng gì, cho bao nhiêu hành gừng muối, khi nào thì cho củ từ, khi nào thì cho sườn, canh có bọt thì phải làm thế nào, tất cả đều phải học từng tí một... Quả thực là Lục Nhiễm không có chút năng khiếu nào về việc này, cô làm hai lần đều thảm bại, nếu không vì ninh lâu quá củ từ nát bét ra thì cũng là chưa đủ thời gian, chẳng ra vị gì...

Nhưng bản tính Lục Nhiễm không biết cam chịu thất bại, một lần không được thì hai lần, ba lần...

Chỉ đến khi trong nhà hết sạch củ từ, Lục Nhiễm cũng coi như là mò mẫm được những bước đầu tiên.

Vươn vai một cái, Lục Nhiễm thêm háo hức chờ đợi sinh nhật của Hàn Mặc Ngôn... Không biết đến lúc đó, Hàn Mặc Ngôn sẽ có phản ứng như thế nào?

Hôm đó, vẫn theo lệ thường, cô đến công ty làm việc.

Làm nhân viên của Hàn Mặc Ngôn thì chỉ có làm việc và làm việc, một kẻ cuồng công việc sao có thể để cho người khác nghỉ ngơi.

Bận đến tối tăm mặt mũi, Lục Nhiễm còn nhận được điện thoại của Đỗ Hàn.

Sự kiên trì của cô gái này cũng khiến Lục Nhiễm dở khóc dở cười. Ban đầu, đầu dây bên kia Đỗ Hàn oán thán rằng mãi mới có được số điện thoại của Lục Nhiễm, sau đó nhiệt tình nhắc lại đề nghị trước đây của mình và còn bổ sung thêm là mình đã thay đổi bản kế hoạch rất nhiều, chắc chắn có tính khả thi hơn.

Cô đã quay lại làm cho Hàn Mặc Ngôn, đương nhiên không còn thời gian hợp tác với Đỗ Hàn.

Nhưng vì Đỗ Hàn quá nhiệt tình, Lục Nhiễm không dám từ chối ngay, sau một hồi suy nghĩ, cô nhớ ra trong một lần ăn cơm Lục Tề có nhắc đến việc muốn mở rộng sang mảng văn hóa nghệ thuật mà chưa tìm được người thích hợp, hay là... hè hè...

Cô tế nhị nói với Đỗ Hàn rằng hiện giờ mình không tham gia được, nhưng cô sẽ tìm cho Đỗ Hàn một người hợp tác.

Sáu giờ tối, toàn bộ nhân viên lần lượt xuống quẹt thẻ ra về.

Lục Nhiễm gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm giấu sau cặp kính... Chắc vì làm việc quá sức dài ngày mà thị lực bị giảm sút đáng kể nên tuần trước Lục Nhiễm đã đi chọn mua cho Hàn Mặc Ngôn một cặp kính gọng đen.

Đã quen với Hàn Mặc Ngôn trước đây, nên ban đầu Lục Nhiễm cũng có chút không quen, có điều, Lục Nhiễm cũng phải thừa nhận là, cặp mắt kính cô lựa cho Hàn Mặc Ngôn khiến cả con người anh trở nên hiền hòa hơn, ít nhất cũng che được đôi mắt lạnh lùng băng giá.

Ngước mắt nhìn Lục Nhiễm, không biết có phải tác dụng tâm lý hay vì nguyên nhân gì khác, giọng nói đều đều của Hàn Mặc Ngôn cũng trở nên mềm mại hơn: “Chắc khoảng mười lăm phút nữa, chờ anh tí”.

Lục Nhiễm gật đầu: “Tối nay anh có việc gì không?”.

“Sao thế?”.

Lục Nhiễm đưa ngón tay lên miệng, cười đáp: “Có chút việc”.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu tuy không hiểu có chuyện gì.

Vừa ngồi vào xe, Lục Nhiễm vẫn chưa kịp nói gì thì Hàn Mặc Ngôn có điện thoại.

Ngắt điện thoại, Hàn Mặc Ngôn có vẻ hơi áy náy: “Anh phải về nhà ký nhận một thứ”.

Đúng là điều Lục Nhiễm đang mong đợi, cô cười tươi như hoa: “Vâng”.

Xe chuyển phát nhanh đỗ ngoài khu biệt thự của Hàn Mặc Ngôn, anh nhân viên lấy từ trên xe xuống một cái hộp nhỏ.

Cầm lấy chiếc hộp, Hàn Mặc Ngôn nói: “Anh đưa em về nhé”.

Lục Nhiễm lắc đầu, mỉm cười: “Em mượn bếp nhà anh một lát được không?”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩn người giây lát, rồi gật đầu đồng ý.

Lấy sườn và củ từ đã chuẩn bị sẵn ra, Lục Nhiễm xắn tay áo, bắt đầu làm việc.

Bếp của Hàn Mặc Ngôn hiếm khi nổi lửa nên vẫn mới tinh, may mà, bát đũa xoong nồi đều đủ cả.

Ngay từ đầu, Hàn Mặc Ngôn đã rất ngạc nhiên khi thấy Lục Nhiễm vào bếp, nhưng khi nhìn thấy vẻ thuần thục của cô thì vẻ kinh ngạc lộ hẳn ra ngoài...

Hình ảnh Lục Nhiễm mà Hàn Măc Ngôn vẫn biết thật chẳng có điểm nào liên quan đến bếp núc.

Lục Nhiễm thấy vậy, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc khoái trá: “Sao hả? Rất kinh ngạc đúng không?”.

Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu.

Hơi vênh cằm lên, khuôn mặt càng lộ vẻ tự mãn: “Anh còn không biết nhiều thứ. Nhưng không sao, đằng nào thì sau này anh cũng biết thôi. Hàn Mặc Ngôn, chúc mừng sinh nhật!”.

Tự nhiên, Hàn Mặc Ngôn nhớ đến một câu nói.

Nếu một người chịu rửa tay nấu cho bạn một bát canh ngon, chắc chắn người đó rất yêu bạn.

Trầm ngâm giây lát, Hàn Mặc Ngôn cũng xắn tay áo, giọng đều đều: “Thực ra anh cũng biết làm”.

Lục Nhiễm chưa từng nghĩ là Hàn Mặc Ngôn sẽ vào bếp.

Đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, cà chua, trứng gà, thịt nguội và bắp cải, không biết Hàn Mặc Ngôn tìm đâu ra một chiếc tạp dề hình ô vuông trắng xanh, nhanh chóng thái cà chua, thịt nguội và bắp cải, rồi bắc nồi lên bếp.

Động tác của Hàn Mặc Ngôn rất nhanh, tư thế thái rau cũng chăm chú y như khi làm việc.

Khi tập trung, những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn có một phong thái rất đặc biệt.

Rau xào rất nhanh, chẳng bao lâu, Hàn Mặc Ngôn đã bưng ra hai đĩa.

Trứng sốt cà chua, bắp cải xào với thịt nguội, cộng thêm món sườn hầm củ từ Lục Nhiễm đã làm xong, cũng đủ một mâm cơm.

Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không giấu nổi sự thích thú, cả căn phòng giá lạnh cũng thêm phần ấm cúng.

Cả Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm đều không phải người nhiều lời, bên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.

Tuy không phải thứ gì thật ngon, nhưng hương vị ngọt ngào của hai đĩa thức ăn cứ miên man trong miệng Lục Nhiễm.

Không bao lâu, Lục Nhiễm đã ăn sạch mọi thứ.

Đặt đũa xuống, Lục Nhiễm nghe thấy giọng của Hàn Mặc Ngôn: “Em đói lắm à?”.

Lục Nhiễm đang uống canh nghe thế suýt sặc, ho hắng vài tiếng rồi chuyển đề tài: “Sao anh biết nấu cơm?”.

“Hồi đại học sống một mình”.

Không nhiều lời, Hàn Mặc Ngôn chỉ nói mỗi một câu. Không khí quá tuyệt vời, Lục Nhiễm cũng không muốn nghĩ nhiều.

Hộp đồ chuyển phát nhanh Hàn Mặc Ngôn vừa nhận vẫn đang ở trên bàn, đứng ở chỗ Lục Nhiễm có thể nhìn thấy hàng chữ in trên hộp: Người gửi: Hàn Sâm.

Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng nhớ ra cái bọc này, không chần chừ xé toang ra, bên trong là một số giấy tờ, Hàn Mặc Ngôn liếc mắt qua một chút rồi đặt trả về chỗ cũ.

Lục Nhiễm có chút hiếu kỳ.

“Chỉ là giấy tờ sang nhượng quyền sử dụng đất”. Hàn Mặc Ngôn khẽ nhếch môi, vẫn không cười và bổ sung thêm: “Quà sinh nhật”.

Nếu là một người bình thường, món quà này sẽ khiến con trai không thể cảm động hơn, nhưng đối với Hàn Mặc Ngôn mà nói... quan hệ bố con thế này cũng thật khiến người khác chạnh lòng.

Cô làm việc cho Hàn Mặc Ngôn ba năm, nhưng chưa một lần gặp bố anh, chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa của cô.

Đem ra so sánh, ít nhất cô còn có Lục Tề luôn quan tâm chăm sóc, Hàn Mặc Ngôn luôn sống một mình.

Định mở lời, nhưng Lục Nhiễm cũng không biết làm thế nào để an ủi Hàn Mặc Ngôn.

Hàn Mặc Ngôn đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nhìn đồng hồ treo tường nói: “Cũng không còn sớm, anh đưa em về”.

Không một chút tổn thương hay buồn bã.

Lục Nhiễm bỗng cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, Hàn Mặc Ngôn đâu cần cô an ủi, người đàn ông trước mặt cô quá mạnh mẽ và lạnh lùng, ba năm nay cô chưa từng thấy anh thất thần, bi thương hay buồn bã.

Nhưng, con người ai chẳng có lúc mất mát buồn bã bi thương?

Hay là... không ai có thể khiến Hàn Mặc Ngôn trở nên như vậy?

Cô dựa vào cửa kính xe bình tĩnh nhìn ánh sáng bên ngoài, gió đêm man mác.

Ánh mắt Lục Nhiễm xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Lúc đèn đỏ, Hàn Mặc Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Ngăn hộc trước mặt em có ảnh lần trước đấy”.

Lục Nhiễm mở hộc, bên trong là một số tấm ảnh, trên cùng là tấm ảnh một người nhìn nghiêng.

Sau lưng là cát vàng biển xanh, nhưng ánh mắt trống rỗng như không có gì đọng lại.

Người đó, chính là cô.

Lục Nhiễm lặng lẽ lấy tập ảnh, để tấm ảnh trên cùng sang một bên, xem tiếp những tấm tiếp theo.

Những tấm ảnh còn lại đều chụp phong cảnh bên bờ biển, cát vàng, hải âu, trời xanh, mây trắng, tấm nào cũng đặc sắc hút mắt, nhưng cô thấy thật vô vị.

Trong đầu cô ong ong một câu hỏi: Người Hàn Mặc Ngôn chụp thực sự là cô ư?

Một lúc lâu sau cô mới đặt mấy tấm ảnh phong cảnh về chỗ cũ, cầm bức ảnh của mình lên, ngắm kỹ, người trong ảnh không xinh đẹp, chỉ để lại ấn tượng sâu sắc về một khoảnh khắc ánh mắt trống rỗng.

Chính trong khoảnh khắc ấy, tấm ảnh trở nên sống động.

Lục Nhiễm cứ ngồi nhìn tấm ảnh rất lâu, cho đến khi xe của Hàn Mặc Ngôn về đến cổng nhà cô.

Cũng có thể Hàn Mặc Ngôn không biết rằng, đây là lần đầu tiên anh khiến cô hiểu ra rằng, hóa ra cảm thấy mãn nguyện cũng không phải việc gì khó khăn.

Có thể không nhiều, nhưng Hàn Mặc Ngôn... chí ít cũng dần dần bị cô thay đổi.

Trời chuyển lạnh, những bộ quần áo nhẹ nhàng của mùa thu dần bị thay thế bằng những bộ quần áo dày cộp của mùa đông, cùng với đó là đủ loại khăn choàng rực rỡ sắc màu.

Không khí đón xuân đã tràn ngập khắp nơi.

Cô làm thêm giờ, đi khắp nơi cùng với Hàn Mặc Ngôn, dự bao nhiêu cuộc họp, cuối cùng cũng tạm xong một vụ tương đối lớn, cô nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức.

Đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông đã tới.

Bên ngoài cửa sổ, từng bông hoa tuyết nhẹ bay trong gió, che kín mọi không gian trong thành phố, kết thành từng mảng sáng trắng nhức mắt.

Lục Nhiễm thôi không nhìn những bông hoa tuyết, cô định đề nghị Hàn Mặc Ngôn về nhà ăn lẩu.

Sau lần sinh nhật vừa rồi của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm còn đến đó ăn cơm thêm vài lần, vì bỏ không căn bếp tinh tế đẹp đẽ đó cũng thật lãng phí. Mấy lần sau, Hàn Mặc Ngôn về cơ bản đã để cho Lục Nhiễm thoải mái sử dụng căn bếp, cô nghiễm nhiên trở thành một nửa nữ chủ nhân.

Vì thế đề nghị của cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Hàn Mặc Ngôn, giá rét thế này ngồi bên nồi lẩu cũng là một lựa chọn không tồi.

Vừa tan làm, Lục Nhiễm lấy từ trong túi ra một danh sách thực phẩm dài dằng dặc, Hàn Mặc Ngôn xem danh sách đó xong, im lặng giây lát, rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Lục Nhiễm cười rạng rỡ khác thường.

Cô ủ mưu chọn toàn những thực phẩm mất công chế biến, vì rất nhớ nhung khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn lúc thái đồ ăn.

Trong siêu thị, Hàn Mặc Ngôn mặc áo gió màu đen lạnh lùng đẩy xe, Lục Nhiễm tươi tắn kiểm tra nhãn mác rồi bỏ vào trong xe, vừa đi vừa ngó nghiêng, nhìn qua rất giống đôi vợ chồng mới cưới ra ngoài mua sắm cùng nhau.

Được một lúc, chợt có tiếng gọi: “Hàn Mặc Ngôn, cậu là Hàn Mặc Ngôn đúng không!”.

Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông cao to đang rối rít vẫy tay.

“Này, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, người anh em, cũng phải bảy, tám năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ!”.

“Vâng, anh Trương Nhất Châu”. Hàn Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh khác thường.

Đối phương lại có vẻ quá nhiệt tình: “Đừng có xa cách như thế, cho dù ra nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ về cậu, thiên tài của khóa sau! Hồi đó cậu cũng thật nổi tiếng đấy, đám con gái xếp hàng theo cậu từ cổng phía đông sang cổng phía tây, ai cũng hâm mộ. Thế nào hả? Cậu bây giờ thế nào... Cô gái này là?”.

“Em rất tốt, cô ấy là bạn gái của em”.

Trương Nhất Châu phóng khoáng giơ tay ra: “Em gái, chúng ta làm quen nhé, anh là đàn anh khóa trên của Hàn Mặc Ngôn, nhưng so với cậu ấy chỉ là đồ bỏ đi, may mắn là mấy năm trước được ra ngoài ăn cơm đế quốc Mỹ. Anh vẫn luôn nghĩ không biết người con gái như thế nào mới nắm được Hàn Mặc Ngôn đây, hôm nay xem ra, cậu ta cũng gặp may rồi...”.

Lục Nhiễm cũng tươi cười: “Rất vui được gặp anh, em tên là Lục Nhiễm”.

“Hàn Mặc Ngôn này, chắc khoảng tuần sau khoa chúng ta sẽ tổ chức họp mặt học sinh ưu tú khóa ba, cậu phải đi đấy nhé”.

“Em còn phải...”.

“Đừng làm mất hứng người khác thế, không chỉ tôi, mà năm nay cả hội đi nước ngoài năm nay đều về hết, như Nhan Nham, Lý Xuyên, Từ Hiểu Mần, cả Trang Tĩnh hôm qua cũng về rồi đấy! Không đến tham gia thì thật đáng tiếc”. Nói xong, Trương Nhất Châu còn dặn thêm: “Nhớ dẫn cả cô em gái này cùng đi nhé”.

Lục Nhiễm nhạy bén cảm thấy khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng “Trang Tĩnh”, cả cơ thể Hàn Mặc Ngôn như đông cứng lại, giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp.

“Ý anh là... chị Trang Tĩnh?”.

Cô quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ.

“Đúng rồi, đừng có bảo là cậu quên rồi đấy, mãi sau này cô ấy mới đi, hồi tôi còn ở trường, cô ấy đã là hoa khôi của khoa rồi”.

Hàn Mặc Ngôn cười nhạt, Lục Nhiễm nghe mà cũng cảm thấy lạnh băng: “Vâng, em nhớ chứ”.

Hình như đối phương cũng nhận ra có gì không bình thường, vội nói: “Quyết định như thế nhé, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau, cậu nhất định phải đến đấy nhé! Tôi có việc, đi trước đây. Bye bye”.

Hàn Mặc Ngôn tiếp tục đẩy xe, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhiễm theo sau, đột nhiên, cũng chẳng muốn nói gì.

Suốt dọc đường họ cũng chẳng nói gì với nhau, về đến nhà.

Lặng lẽ ngồi ăn lẩu, Lục Nhiễm nói đùa một, hai câu, Hàn Mặc Ngôn thì vẫn y hệt như mọi khi, không có gì khác biệt.

Càng như thế, Lục Nhiễm càng cảm thấy bất an.

Bất an mà không thể giải tỏa.

Mấy ngày sau, Hàn Mặc Ngôn vẫn rất giỏi che giấu, đến nỗi Lục Nhiễm còn tưởng rằng, cô đã nhầm, nhưng cuối cùng, cô vẫn phát hiện ra sự khác thường của Hàn Mặc Ngôn.

Một hôm, vì mẹ có việc gọi cô về sớm, về đến nhà mới phát hiện còn quên một tài liệu đang cần hoàn thành trong máy tính cơ quan, cô bắt xe quay lại công ty.

Trong đêm yên tĩnh, cả tòa nhà chỉ còn lại một, hai ngọn đèn.

Copy tài liệu xong, theo thói quen Lục Nhiễm nhìn về phía phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, không có ai, đang định quay về, cô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang.

Khẽ bước lại gần, cô nhìn thấy trên nền nhà lạnh giá bao nhiêu đầu thuốc và tàn thuốc.

Chưa hết điếu này, Hàn Mặc Ngôn lại châm tiếp điếu khác.

Dáng vẻ thuần thục, ánh mắt lãnh đạm.

Không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, lúc này Hàn Mặc Ngôn như con thú cạn kiệt sức lực, bất lực nhìn người thự săn đang tiến lại gần, thật khiến người ta thương cảm.

Trái tim Lục Nhiễm nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác không thể nói thành lời.

Không dám tiếp tục đứng nhìn, cô đi như chạy ra ngoài.

Tối đó, một người luôn ngủ ngon như Lục Nhiễm đã mất ngủ trắng đêm, chong mắt đến tận sáng hôm sau.

In ra toàn bộ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, Lục Nhiễm ngồi trên ghế sofa trong văn phòng nhìn những tấm ảnh rực rỡ, lật xem từng tấm một.

Hàn Mặc Ngôn tươi cười, Hàn Mặc Ngôn bẽn lẽn, Hàn Mặc Ngôn tình sâu nghĩa nặng, một Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn không thuộc về cô.

So với lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Nhiễm đã bớt cảm thấy áp lực hơn, nhưng, vẫn nguyên một trái tim đau.

Cô buông tay, thả rơi những tấm ảnh.

Cô nên nói, Hàn Mặc Ngôn, tôi chỉ hận là không gặp anh sớm hơn?

Có điều, nếu Hàn Mặc Ngôn không thành ra thế này, thì cô cũng không chú ý đến anh.

Nhân quả tuần hoàn.

Trang Tĩnh, cảm ơn cô đã bỏ rơi Hàn Mặc Ngôn, để tôi được gặp anh ấy.

Tuy rằng với Hàn Mặc Ngôn mà nói, có thể là cô vẫn quan trọng hơn, nhưng nếu đã buông tay, thì mong cô hãy sớm cút về nước ngoài của cô.

Day day ấn đường, dù đã nghĩ vậy, cô vẫn không thể thấy lòng khuây khỏa.

Chỉ là, nếu Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa thể hiện rõ ràng, Lục Nhiễm cũng không muốn gây sự vô lý.

Sắp đến cuối năm, Lục Nhiễm sắp xếp lại danh sách khách hàng cần tặng quà nộp cho Hàn Mặc Ngôn, chợt nhận ra lại một năm nữa trôi qua.

Thêm chút thời gian nữa là cô đã làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn chẵn bốn năm.

Nhưng so với vị trí trợ lý, Lục Nhiễm càng muốn trở thành vợ của Hàn Mặc Ngôn.

Cô không thể làm thuê cho Hàn Mặc Ngôn cả đời.

Thời gian này cô bé Tiểu An biểu hiện rất tốt, ngoan ngoãn, nghe lời, không nhiều chuyện, làm việc cẩn thận, tiếp thu nhanh. Lục Nhiễm rất thích những cấp dưới như thế, hết thời gian thực tập, cô yêu cầu phòng nhân sự chuyển Tiểu An tới giúp việc cho cô, cũng coi như là ký hợp đồng chính thức. Tiểu An vô cùng cảm kích, lại càng làm việc chăm chỉ cẩn thận.

Biết cảm kích người khác cũng không phải việc gì xấu.

Nếu rời khỏi đây, cô cũng phải tìm cho Hàn Mặc Ngôn một trợ lý có thể thay cô đảm nhận công việc.

Cô từng bước hướng dẫn Tiểu An cách chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch, cách chỉnh lý bảng biểu tài liệu báo cáo, ghi chép hành trình của Hàn Mặc Ngôn v.v.

Lục Nhiễm bỗng nhớ lại mình trước kia, có điều lúc đó cô ngông nghênh tự mãn hơn, không biết trời cao đất dày hơn và cũng mạnh bạo hơn, rõ ràng là không biết gì, chỉ dựa vào khẩu khí không chịu nhận thua...

“Chị Lục ơi, em vừa làm xong, thế này có đúng không?”.

Giọng nói khẽ khàng của cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhiễm, cô quay trở về hiện tại, nhận lấy tài liệu, nhìn qua rồi nói: “Chỉ có một bản thôi à? Em cứ làm xong hết đi, xem xong chị sẽ gọi em”.

“Vâng”.

Vừa để tập tài liệu xuống bàn, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng gọi.

“Lục Nhiễm, tối mai có bận không?”.

Hàn Mặc Ngôn đi từ trong phòng làm việc ra, vẫn khuôn mặt vô cảm.

Nếu là người khác, chắc Lục Nhiễm cũng cảm thấy đây là một đề nghị hẹn hò, nhưng đối tượng là Hàn Mặc Ngôn thì khác: “Tối mai phải tiếp khách hay là phải ở lại làm thêm à?”.

“Không”. Hàn Mặc Ngôn ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Không cần quá trang trọng, anh sẽ đến đón em”.

## 10. Chương 10

Lục Nhiễm nhếch môi: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích thực ra là anh sao?”.

Ngày hôm sau là cuối tuần, chưa đến năm giờ Hàn Mặc Ngôn đã đến nhà Lục Nhiễm.

Không cần quá trang trọng là một định nghĩa không xác định, từ chối chiếc váy quây màu đen Cashmere mẹ đưa, Lục Nhiễm mặc một chiếc áo len trắng cùng áo gió màu trắng sữa, đơn giản, phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Hàn Mặc Ngôn cũng mặc áo gió màu đen, đứng dựa vào xe đợi cô, thân hình cao lớn nổi bật...

Có vẻ cũng giống các cặp tình nhân đang hẹn hò.

Trong xe, tiếng nhạc du dương, êm ả dễ chịu.

Nhưng, tâm trạng vui vẻ này chỉ kéo dài đến trước lúc xuống xe.

Đến nơi, vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy anh khóa trên nhiệt tình Trương Nhất Châu cũng đang lái xe đến.

Trang phục của anh ấy cũng rất tùy hứng, tươi cười vẫy chào Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm cố nặn một nụ cười đáp lễ, dù sự thực là lúc này cô không thể cười được.

Hàn Mặc Ngôn không nói với cô, nhưng rất dễ đoán ra đây là cuộc họp mặt của các học sinh ưu tú khóa ba mà Trương Nhất Châu nhắc tới hôm trước.

Như vậy là, Trang Tĩnh cũng sẽ đến đây?

Lục Nhiễm hơi lùi lại phía sau, Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra, vẫn đang sóng bước cùng Trương Nhất Châu vào trong câu lạc bộ, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đột nhiên giây phút ấy cô rất muốn hỏi, Hàn Mặc Ngôn, rốt cuộc anh dẫn tôi đến là vì anh coi tôi là bạn gái, hay vì muốn công kích Trang Tĩnh?

Sau cùng Lục Nhiễm vẫn không hỏi gì, lặng lẽ theo họ đi vào như không có chuyện gì xảy ra.

Bên trong vẫn chưa đông lắm, đều tầm tuổi Hàn Mặc Ngôn nhưng không khó để nhận ra rằng phần lớn họ đều mang dáng dấp của người thành đạt, nói năng khéo léo, nụ cười xa cách.

Một lúc sau, Trương Nhất Châu quay sang nói chuyện với những người khác.

Hàn Mặc Ngôn hàn huyên một vòng, rồi quay về ngồi ở một góc khuất trên ghế sofa. Tính Hàn Mặc Ngôn vẫn vậy, trừ phi là vì công việc bắt buộc phải tiếp khách, còn những lúc khác đều rất kiệm lời. Thấy Hàn Mặc Ngôn như vậy, Lục Nhiễm càng không có hứng thú, huống hồ cô cũng không quen ai ở đây, cô lấy một cốc nước chanh rồi ngồi yên bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng, vì là cuộc họp mặt khoa, nên được một lát, một người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã, cầm ly rượu đến.

“A Ngôn, cậu bảo là không đến mà”.

Hình như Hàn Mặc Ngôn có hiền hòa hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn giá băng: “Thế tôi không thể đến à?”.

Lục Nhiễm chợt ngẩng đầu lên, vòng giao tiếp của Hàn Mặc Ngôn vẫn là một câu đố với cô.

Hình như đối phương cũng có chút không thể nhẫn nại thêm: “Cậu biết rõ hôm nay tiền bối Trang Tĩnh cũng đến mà”. Anh ta giơ tay xem đồng hồ: “Lúc nãy đã gọi điện cho chị ấy, chị ấy bảo hai mươi phút nữa sẽ tới”.

Hàn Mặc Ngôn nhếch môi, cười châm biếm, lời nói cũng dài hơn: “Người không dám đến phải là cô ta, tôi còn tưởng cả đời này cô ta cũng không dám quay trở lại đây”.

“A Ngôn, hà tất cậu phải như vậy? Khi ấy...”.

“Minh Viên, việc này không liên quan đến cậu”. Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng cắt ngang, như không muốn tiếp tục câu chuyện.

“Hàn Mặc Ngôn, em có thể biết là chuyện gì không?”.

Khẽ nhắm mắt, Lục Nhiễm cười nhẹ: “Hoặc là em nên hỏi rằng, anh có định nói với em không?”.

Người tên là Minh Viên giật mình, xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý thấy hai người ở cùng nhau. Ngôn này, đây là?”.

Trầm ngâm giây lát, Hàn Mặc Ngôn mở lời: “Bạn gái, cô ấy là bạn gái của tôi”.

Minh Viên giống như là thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Em là...”.

“Em họ Lục”.

“Chào em, anh tên là Minh Viên, là bạn của Hàn Mặc Ngôn. Rất vui được gặp em, tuy bây giờ cậu ấy lạnh lùng một chút, nhưng anh đảm bảo cậu ấy là một người tốt...”.

Hàn Mặc Ngôn lại cắt ngang: “Minh Viên, đủ rồi đấy”. “Được rồi. Được rồi”.

Đúng lúc ấy có người gọi Minh Viên, anh cười áy náy, rồi quay đi.

Minh Viên vừa đi, Lục Nhiễm cầm ly rượu quay về phía Hàn Mặc Ngôn: “Anh không thể trả lời câu hỏi của em sao?”.

Hàn Mặc Ngôn đứng dậy lấy ly rượu, nhấp môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

“Em muốn hỏi gì?”.

Câu hỏi sắp thành lời bỗng trở nên tắc nghẹn, cầm chiếc ly lạnh ngắt, cô khẽ nói: “Hàn Mặc Ngôn, anh dẫn em đến đây không một lời giải thích sao? Anh biết em muốn hỏi gì mà”.

Hàn Mặc Ngôn nhắm hờ hai mắt, hạ giọng: “Lục Nhiễm, anh xin lỗi, anh... không muốn nói”.

“Thế thì em đi hỏi người khác được không?”.

“Không”.

Mở choàng mắt, thật bất ngờ, đôi mắt cô đối diện đôi mắt của Hàn Mặc Ngôn.

Chỉ dùng từ sâu thẳm để diễn tả thôi không đủ, đôi mắt đen lắng đọng tạo nên một sự mê hoặc không gì sánh kịp, dường như cả lông mi, lông mày và những thử khác đều không còn quan trọng, chỉ còn đôi mắt sâu thăm thẳm như một giấc mộng dài, đã đắm chìm thì không thể thoát ra.

Giằng lấy ly rượu từ trong tay Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm ngửa cổ uống nốt chỗ rượu còn lại, cười gằn: “Hàn Mặc Ngôn, cái cô Trang Tĩnh đó quan trọng với anh đến thế sao? Quan trọng đến nỗi chỉ cần nghe nhắc đến tên cô ta mà lòng đã rối loạn? Em không biết hai người đã có quá khứ như thế nào, nhưng bây giờ anh là bạn trai của em, anh cũng nên có chút tự giác được không?”.

Hàn Mặc Ngôn không trả lời, vẫn im lặng.

Lục Nhiễm lại lấy thêm một ly rượu nữa, đang định uống, đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn giơ tay ra kéo cô vào lòng, ôm hôn cô, ly rượu đang cầm trên tay cũng bị sánh ra ngoài.

Sau phút kinh ngạc, Lục Nhiễm đẩy anh ra, cảm thấy phát khùng, Hàn Mặc Ngôn, anh bị làm sao thế hả, còn nữa, anh hôn hay là cắn người ta?

Nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra, Hàn Mặc Ngôn không hề bị làm sao, mà là...

“Ngôn đấy phải không?”.

Một giọng nói trong vắt mát lành dịu dàng như gió thoảng vang lên sau lưng Lục Nhiễm.

Âm sắc đó thật dịu dàng êm tai, chỉ nghe đã thấy có cảm tình.

Nhưng, Lục Nhiễm lại có cảm giác sống lưng lành lạnh, chỉ muốn đánh người.

Bởi vì, Lục Nhiễm nghe thấy Hàn Mặc Ngôn đáp trả thanh âm ấy, gằn từng tiếng một, giá băng vô cùng: “Lâu lắm không gặp, tiền bối Trang Tĩnh”.

Quay người lại, lần đầu tiên cô đối diện người phụ nữ cô đã nghe danh từ lâu.

Trang Tĩnh.

Cô ta mặc một chiếc váy màu nhạt, được làm thủ công tinh tế, hai bên thân váy thiết kế xếp lớp lạ mắt, tầng tầng lớp lớp làm tăng vẻ yểu điệu dịu dàng, rất tao nhã và quý tộc.

Và con người này... chính xác là một mỹ nhân.

Dù nhìn bằng con mắt thù địch, Lục Nhiễm cũng không tìm thấy một khuyết điểm nào.

Nụ cười ấm áp thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp thật khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, cộng thêm khuôn mặt thanh tú, ánh mắt như nước hồ thu khiến cho cả con người cô ta trông giống một viên ngọc đã được mài giũa trở nên hoàn mỹ.

Nhưng càng hoàn mỹ, càng khiến Lục Nhiễm có cảm giác bài trừ con người này.

Cô ta quá tỉnh táo, quá thờ ơ, thần trí kiên định như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Không thể không thừa nhận, Lục Nhiễm đang đố kỵ.

Không chỉ vì đối phương lớn tuổi hơn cả Hàn Mặc Ngôn mà vẻ ngoài chỉ như một cô sinh viên non nớt, càng vì vẻ tỉnh táo thờ ơ của cô ta được xây dựng trên cơ sở của Hàn Mặc Ngôn, mà Hàn Mặc Ngôn... chính xác là không thể quên được người phụ nữ này.

Thật khiến người khác đau lòng.

Lau chút rượu còn sót lại trên môi, lặng lẽ nhìn Trang Tĩnh.

Xung quanh, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cụng ly chúc tụng, vô cùng huyên náo.

Chỉ riêng không khí ở đây là lạnh lẽo đến rợn người.

Như không cảm thấy có gì khác thường, Trang Tĩnh mỉm cười nhìn Hàn Mặc Ngôn, ánh mắt chăm chú chân thành, dường như cả thế giới này chỉ có một mình Hàn Mặc Ngôn: “Anh có khỏe không?”.

“Anh có khỏe không?”.

“Sau khi cô đi, tôi khỏe hơn bao giờ hết”.

Trang Tĩnh khép hờ hàng mi dài, rõ ràng có chút hoang mang: “Xin lỗi. Hồi đó em sai rồi, nên em cũng không muốn giải thích”.

Hàn Mặc Ngôn cười nhạt, giọng điệu hung hăng: “Không có gì phải giải thích hết. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, Trang Tĩnh, tại sao cô còn quay lại?”.

“Vì anh”.

Trang Tĩnh bỗng ngước mắt lên, mỉm cười kiên định.

“Sáu năm rồi, em vẫn luôn tự đánh cuộc với bản thân mình, tốt nghiệp tiến sĩ trở về nước, chỉ cần anh còn dù chỉ là chút ít tình cảm với em, thì dù có thế nào em cũng sẽ giành lại được anh”.

Lục Nhiễm cảm thấy mấy năm nay tính tình cô đã được tôi luyện quá hiền hòa, nghe những lời như thế mà vẫn chưa nhào đến đánh cho Trang Tĩnh một trận.

Chỉ có điều, chẳng lẽ Trang Tĩnh không cảm thấy mình quá vô liêm sỉ hay sao, bỏ rơi người ta sáu năm, bây giờ nói giành lại là giành lại, cô ta coi tình cảm của Hàn Mặc Ngôn là cái gì mà muốn vứt thì vứt, muốn nhặt lại thì nhặt sao?

Cô đang định lên tiếng, không ngờ câu trả lời của Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô.

“Không phải vì kinh tế bên đó suy thoái, thị trường tiêu điều, ngành tiền tệ cũng thua xa trong nước nên phải trở về mưu lợi sao? Trang Tĩnh, cô tưởng là tôi vẫn ngốc như sáu năm trước à?”.

Trang Tĩnh ngừng lại một lát, giọng nói thoáng chút bi ai: “Anh vẫn còn canh cánh chuyện đó trong lòng sao?”.

Hàn Mặc Ngôn chống tay vào góc bàn, khẽ chau mày, nhắm mắt lại: “Cũng là nhờ có cô dạy bảo mà”.

Có lẽ một phần vì say, nhưng... lúc này đây Hàn Mặc Ngôn khiến cho Lục Nhiễm cảm giác anh như sắp quỵ ngã.

Cứ tưởng rằng trời long đất lở Hàn Mặc Ngôn cũng vẫn bình thản như không?

Giây phút ấy, Lục Nhiễm thấy tim mình đau nhói.

Cô đứng dậy, xen vào giữa hai người, mỉm cười với Trang Tĩnh: “Xin chào”.

Hình như lúc này mới phát hiện ra cô, ánh mắt Trang Tĩnh thoáng một tia nghi hoặc, nhưng vẫn rất lịch sự: “Xin chào”.

“Hoan nghênh chị về nước, có điều...”. Lục Nhiễm cười ý nhị: “Em là bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, vì thế, hiện tại anh ấy là của em, hy vọng chị không tùy tiện tán tỉnh bạn trai em như thế”.

Ánh mắt Trang Tĩnh thoáng chút sượng sùng rồi mỉm cười, hoàn toàn lờ tịt ý khiêu khích của Lục Nhiễm, chỉ nói với Hàn Mặc Ngôn: “Anh à, ở nước ngoài em vẫn rất nhớ anh, em nói thật đấy. Có điều, nếu hiện giờ anh đã có bạn gái, thì em đi đây”.

Nói xong, Trang Tĩnh quay đi, dáng điệu vẫn ung dung thong thả.

Hàn Mặc Ngôn ngồi phịch xuống ghế sofa, uống hết cốc này đến cốc khác.

Thấy Hàn Mặc Ngôn như vậy, ý định trách hỏi lúc nãy tại sao lại hôn cô như vậy đột nhiên biến mất, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Hàn Mặc Ngôn say rồi.

Ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn bao nhiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Nhiễm thấy anh say.

Cứ tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn nghìn cốc không say, hóa ra anh chưa say vì chưa gặp được người mà anh cam tâm tình nguyện mượn rượu giải sầu.

Cảm giác mệt mỏi trào dâng, Lục Nhiễm dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại.

Cô cũng muốn uống cho say, nhưng phải kiềm chế lại.

Bởi vì, hai người ít nhất phải có một người tỉnh táo, chứ say bét ra đấy, làm thế nào về được?

Đám người dần tản mát, tiếng huyên náo cũng ít hơn, Lục Nhiễm mở mắt, thấy Hàn Mặc Ngôn đã nằm yên ở một góc.

Hàn Mặc Ngôn khi say cũng lặng lẽ, Lục Nhiễm kéo anh dậy, dìu ra khỏi câu lạc bộ, đi về bãi đỗ xe.

Đêm thành phố không có sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc, vắng vẻ đến hoang tàn.

Không khí giá rét của mùa đông bao phủ, lạnh thấu vào tim.

Sắp đến chỗ đậu xe, Hàn Mặc Ngôn bỗng đẩy Lục Nhiễm ra, ánh mắt tỉnh táo, hoàn toàn không giống chút nào với người vừa uống mười mấy cốc rượu.

Lục Nhiễm cứng nhắc xua tay: “Anh đã đi được thì tự đi đi”.

Hàn Mặc Ngôn vẫn chằm chằm nhìn cô.

Cảm thấy sởn gai ốc, Lục Nhiễm khẽ hỏi: “Sao không đi nữa?”.

Hàn Mặc Ngôn không nói không rằng ôm xiết lấy cô, Lục Nhiễm trong lúc bất ngờ đã bị ôm chặt vào lòng, hai cánh tay cũng bị giữ chặt đến ngạt thở, cố sức giãy giụa để thở, Hàn Mặc Ngôn càng ôm chặt hơn.

Cánh tay bị thương chưa khỏi hẳn, Lục Nhiễm không thể đẩy Hàn Mặc Ngôn ra.

Đang giằng co, bỗng Hàn Mặc Ngôn kề sát vào cô, hơi ấm xen lẫn hơi rượu ngay bên tai, giọng khản đặc không rõ tiếng: “Đừng đi”.

Lục Nhiễm cứng đờ người.

Tại sao lại đi?”.

Đã nói là yêu người ta mà? Đồ nói dối...”.

Sáu năm, anh còn có bao nhiêu lần sáu năm?”.

Giọng của Hàn Mặc Ngôn đau đớn, bi thương.

Chỉ một giây mà như bị rút sạch cả sức lực, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy cơ thể rã rời.

Hàn Mặc Ngôn gục bên tai cô, nói một câu cuối cùng trước khi đổ gục xuống, một câu mà cô tưởng rằng cả đời này Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng bao giờ có thể nói ra.

Anh nói.

“Tĩnh... anh yêu em...”.

Đầu óc Lục Nhiễm hoàn toàn trống rỗng.

Có trời mới biết cô phải mất bao sức lực để kiềm chế cơn giận dữ muốn đánh cho Hàn Mặc Ngôn một trận.

Cô đã biết, thậm chí đã biết từ lâu rằng, trong lòng Hàn Mặc Ngôn có một người con gái khác, nhưng tận tai nghe thấy...

Hàn Mặc Ngôn, anh có tàn nhẫn quá không?

Nhắm mắt lại, mất mấy giây để bình tâm tĩnh trí, Lục Nhiễm lấy chìa khóa xe của Hàn Mặc Ngôn mở cửa xe, nhét anh vào sau xe, còn mình thì ngồi vào vị trí lái xe.

Tuy chưa có bằng lái, nhưng cô cũng biết cách lái xe.

Khi nổ máy xe, trong một tích tắc, Lục Nhiễm thoáng có ý nghĩ lao xe xuống vực, nhưng, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Trong màn đêm, bên ngoài kính chắn gió đèn đường lác đác, không một bóng người.

Lục Nhiễm nhấn ga, phóng như bay trên đường.

Chút ánh sáng hai bên đường lướt nhanh hai bên xe, chỉ còn là một dải sáng lóng lánh.

Cứ như thế, may mà không xảy ra tai nạn, cô lái xe về đến biệt thự của Hàn Mặc Ngôn.

Cô bật đèn trong xe, quay lại nhìn, Hàn Mặc Ngôn đang ngủ say ở ghế sau.

Cô bật điều hòa trong xe, sau đó tắt đèn, Lục Nhiễm nằm bò ra vô lăng, không muốn cử động.

Cô quá mệt mỏi, không còn sức lực nào để đưa Hàn Mặc Ngôn vào nhà...

Trong xe yên tĩnh, Lục Nhiễm hít một hơi, những suy nghĩ đã dẹp yên một lần nữa lại trào dâng mạnh mẽ.

Lục Nhiễm không thể khống chế những tình cảm của mình.

Cô cố quên những lời vừa rồi của Hàn Mặc Ngôn, nhưng đáng kiếp, nó cứ văng vẳng trong đầu.

Cô rất muốn, rất muốn gọi Hàn Mặc Ngôn dậy, rất muốn rất muốn chất vấn anh ta, nhưng nếu kết quả là Hàn Mặc Ngôn bảo say rượu không nhớ gì hết, hỏi cũng bằng thừa, thậm chí càng cứa sâu thêm vào vết thương lòng. Mà nếu Hàn Mặc Ngôn có thừa nhận, liệu cô có cam tâm từ bỏ mối quan hệ này.

Cô không muốn.

Không hề muốn.

Quen Hàn Mặc Ngôn trước cô sáu năm thì có làm sao, đã từng yêu nhau thì có làm sao, đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một kết cục ảm đạm?

Nếu đã từng yêu một người, thì cũng có thể yêu được một người khác.

Cô mở hộc tủ ở trước xe, xấp ảnh vẫn còn nguyên ở đó. Từng đoạn ký ức lại lần lượt hiện ra trong đầu cô: cùng nhau đi dạo trên bãi biển, Hàn Mặc Ngôn kéo cô chạy khỏi chỗ Bùi Hàm, khuôn mặt nhìn nghiêng lúc thái rau, không từ chối nụ hôn của cô...

Hàn Mặc Ngôn cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với cô, dù có thế nào, cô cũng không muốn buông tay.

Không biết từ lúc nào, Lục Nhiễm đã ngủ gật trên vô lăng.

Sáng sớm hôm sau, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong xe, mang theo cái lạnh đặc trưng buổi đầu đông.

Lục Nhiễm chỉ ngủ mơ màng, khi tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn về phía sau, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang ngủ, trông rất yên lành.

Lấy điện thoại ra xem giờ, mới hơn sáu giờ, còn rất sớm.

Tắt điều hòa trong xe, rút chìa khóa, cô mở cửa, xuống xe.

Tuy lạnh, nhưng không khí bên ngoài rất dễ chịu, nền trời cao vời vợi, không một gựn mây.

Dựa vào cửa xe, Lục Nhiễm vươn vai nhìn lên bầu trời xanh thẫm, hít thở không khí lạnh giá của buổi sớm mai.

Nỗi buồn bực chất chứa trong lòng cũng dần tan đi. Lại một ngày mới bắt đầu.

Cảm giác tâm trạng đã tốt hơn, Lục Nhiễm mở cửa sau của xe, chuẩn bị gọi Hàn Mặc Ngôn dậy.

“Dậy...”.

Cô định gọi, nhưng dừng lại.

Hàn Mặc Ngôn rất tỉnh ngủ, cho dù thỉnh thoảng Lục Nhiễm cũng gặp Hàn Mặc Ngôn ngủ trong phòng nghỉ của cơ quan, nhưng thường là tỉnh dậy ngay nên cô vẫn chưa có cơ hội ngắm Hàn Mặc Ngôn ngủ say như thế này.

Lục Nhiễm bước một chân vào trong xe, nhẹ nhàng cúi vào trong.

Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng trong lúc ngủ hiền hòa hơn rất nhiều.

Cũng phải, ít nhất là lúc này Hàn Mặc Ngôn không còn cái vẻ lạnh nhạt xa cách nghìn trùng thường nhật.

Hàn Mặc Ngôn trông thật hiền hòa và vô hại, chỉ là một người đàn ông có tướng mạo đôi chút dễ coi mà thôi.

Nếu lần đầu tiên gặp Hàn Mặc Ngôn như thế này, hiền hòa và yếu đuối, liệu Lục Nhiễm có động lòng?

Lục Nhiễm nghĩ mãi, vẫn không ra lời giải.

Cũng có thể... đây chính là kiếp nạn của cô.

Cố ngắm nhìn Hàn Mặc Ngôn yên lặng thêm một lúc nữa, thực là rất hiếm hoi.

Trong đầu Lục Nhiễm bỗng hiện lên một dòng chữ: Hậu bối đáng yêu.

Đang định cười, bỗng khựng lại.

Bực bội không nói được thành lời.

Đã sắp bảy giờ, Lục Nhiễm không thể nhẫn nại thêm, cô đập đập vào trần xe, gọi lớn: “Dậy đi, Hàn Mặc Ngôn”.

Bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, Hàn Mặc Ngôn hơi cau mặt lại, day day hai bên Thái Dương, cảm giác say rượu chắc cũng chẳng thoải mái gì.

“Tối qua anh ngủ ở đây à?”.

Lục Nhiễm gật đầu một cách đương nhiên: “Tất nhiên rồi, em không đỡ nổi anh”.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu, rồi bỗng ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn ấn huyệt Thái Dương, nghi ngờ dò hỏi: “Tối qua uống say, anh có nói gì không?”.

Che miệng ngáp một cái, Lục Nhiễm khẽ cười: “Tối qua á? Em thấy anh say rồi nên đỡ vào ghế sau luôn, nên cũng không biết là anh có nói gì không”.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu, không biết có tin hay không?

Có điều, không quan trọng.

Lục Nhiễm đoán dù không tin, Hàn Mặc Ngôn cũng sẽ tự bảo mình phải tin. Hồi ức ấy, cho dù là với ai, cũng đều đáng xấu hổ.

Quả nhiên, Hàn Mặc Ngôn đã chuyển đề tài: “Lục Nhiễm, em biết lái xe à?”.

“Biết, nhưng ít lái nên không thạo lắm. Nhưng trong tình huống đấy không lái không được”.

Hàn Mặc Ngôn xuống xe, Lục Nhiễm trả lại chìa khóa.

Nhận lấy chìa khóa, Hàn Mặc Ngôn khóa xe lại, nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Nếu em muốn tập xe thì bảo anh đưa chìa khóa”. Anh giơ tay xem đồng hồ, “Em vào nhà anh ăn sáng rồi chúng ta đi làm”.

Lục Nhiễm dạ một tiếng, nở một nụ cười thỏa đáng.

Không có gì khác với những lần trước hai người ở cạnh nhau.

Rõ ràng là Trang Tĩnh không còn làm phiền cuộc sống của họ, nhưng cũng không hẳn thế.

Không ai nhắc tới, nhưng giống như một quả mìn ở giữa Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn, không ai được vượt qua.

Giống như mọi ngày, đi làm rồi về nhà, Lục Nhiễm đã dần dần giao cho Tiểu An những công việc đơn giản, đi họp cũng dẫn theo Tiểu An, dần dần giới thiệu những khách hàng cần gặp gỡ cho cô ấy. Tuy rằng không hẳn bẩm sinh xuất chúng, nhưng Lục Nhiễm rất coi trọng thái độ làm việc chăm chỉ và cẩn thận của Tiểu An.

Cô làm những việc này rất công khai, Hàn Mặc Ngôn biết hết, chắc cũng biết cố giữ Lục Nhiễm ở lại cũng miễn cưỡng, nên không có ý kiến gì.

sắp tới Giáng sinh, Hướng Diễn gửi cho Lục Nhiễm một món quà, gói rất tinh tế, nhưng Lục Nhiễm không giở ra, mà trả lại nguyên đai nguyên kiện.

ít nhất thì trong lúc vẫn là bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, cô không muốn làm gì khiến Hướng Diễn hiểu nhầm.

Hướng Diễn nhận được gói quà bị gửi trả lại, gọi cho cô: “Lục Nhiễm, anh cũng không có ý gì khác, chỉ là một món quà Giáng sinh mà thôi, em trả lại anh nguyên vẹn như thế này thật là mất mặt anh quá”.

Lục Nhiễm cười: “Em cũng không có ý gì khác, chỉ là hiện giờ em không thiếu gì cả, tốt hơn là anh nên tặng cho người nào chưa có”.

Cô nói rất rõ ràng, nhưng Hướng Diễn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Đầu tháng sau sinh nhật anh, em đến nhé?”.

“Sinh nhật của luật sư Hướng vắng em chắc cũng không sao đâu...”.

Một lát im lặng, đầu dây bên kia, giọng của Hướng Diễn có chút xa cách: “Anh không có đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là gặp mặt thôi, em cũng không cần thiết phải nhận lời... Mà, Lục Nhiễm này, bạn gái trước đây của Hàn Mặc Ngôn trở về rồi đấy, em có biết không?”.

Nghe thấy Hướng Diễn nhắc đến việc đó, Lục Nhiễm còn bình tĩnh hơn cô tưởng: “Em biết rồi. Sinh nhật anh... công việc cuối năm khá nhiều, cứ để đến lúc đó rồi tính nhé”.

Sự bình tĩnh của cô cũng khiến Hướng Diễn hơi bất ngờ, nhưng anh không nói gì thêm.

Ngắt điện thoại, Lục Nhiễm đứng bên cửa sổ kính của công ty hồi lâu, ngắm nhìn phong cảnh mùa đông bên ngoài, cho đến khi cốc café trên tay nguội ngắt mới trở về chỗ của mình.

Hàn Mặc Ngôn gọi máy lẻ của Lục Nhiễm: “Lục Nhiễm, anh cần...”.

“Tài liệu của công ty Á Đặc đúng không? Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, anh có cần luôn không?”.

“ừ”.

Mang tài liệu vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, đặt lên trên bàn, thuận tay cầm cốc café màu đen lên, hỏi: “Nóng hay ấm?”.

“Ắm”.

Ba thìa café, hai thìa sữa đi kèm, bơm nước ấm, một, hai viên đường, theo thói quen của Hàn Mặc Ngôn.

Mang vào, Hàn Mặc Ngôn nhận lấy, uống một ngụm, lại tiếp tục làm việc.

Lục Nhiễm dọn bớt mấy tờ giấy bỏ đi ở góc bàn cho vào máy hủy tài liệu.

Sự thấu hiểu nhau giữa họ đã trở thành thói quen, rất mật thiết, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy như thiếu một thứ gì.

Trước đây còn chưa biết, nhưng nay đã rõ ràng, giữa họ thiếu vắng những tình cảm khắc cốt ghi tâm, thậm chí qua luôn thời yêu đương cuồng nhiệt mà đến thời vợ chồng già luôn.

Bi thương mà bất lực.

Buổi tối Hàn Mặc Ngôn có việc nên ở lại làm thêm một mình.

Lục Nhiễm suy nghĩ một lát, rồi quyết định rủ Lâm Tĩnh đi bar, không ngờ lần này người kiên quyết từ chối lại là Lâm Tĩnh, chắc bị ám ảnh lần trước gặp phải Bùi Hàm.

Lục Nhiễm cười: “Số chúng mình chắc cũng không xúi quẩy đến thế đâu, cũng không thể lần nào đến cũng gặp Bùi Hàm, với lại, tớ cũng sẽ không ở đó quá lâu, chỉ một, hai tiếng thôi”.

Không hiểu được ý định của Lục Nhiễm, nhưng Lâm Tĩnh cũng không từ chối.

Bên ngoài quán bar gió lạnh căm căm, người đi đường ai cũng khăn áo kín mít, bước chân vội vàng. Bên trong quán bar hoàn toàn khác hẳn, không khí oi nóng ngút trời, khăn áo mỏng manh, những điệu nhảy nóng bỏng, nam nữ âu yếm bên nhau.

Lục Nhiễm gọi một ly rum nhẹ, từ tốn nhấp môi, trong đầu lần lượt hiện lên những cảnh tượng từ hồi cô mới gặp Hàn Mặc Ngôn.

Có người đến mời Lâm Tĩnh ra nhảy, cô bạn có vẻ không yên tâm về Lục Nhiễm, nhưng Lục Nhiễm cười xua tay để Lâm Tĩnh đi.

Quen nhau, biết nhau, yêu nhau.

Rõ ràng hai phần đầu cô đã làm rất tốt, không đúng sao?

Chỉ còn phần cuối cùng, nhưng chỉ mình cô cố gắng thôi chưa đủ...

“Anh có thể mời em một ly không?”.

Lục Nhiễm lắc lắc ly rượu, lắc đầu: “Xin lỗi, em có bạn rồi”.

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền”.

Rượu rất nhẹ nên Lục Nhiễm vẫn rất tỉnh táo.

Rốt cuộc từ khi nào cô trở nên thế này, còn không dám say một trận cho thoải mái, quen với việc nhẫn nại khống chế tình cảm của mình.

Lại có người đến bên Lục Nhiễm: “Cô ơi...”.

“Xin lỗi”.

“Dạ, cô gái bên kia muốn mời cô qua một chút”.

Lục Nhiễm ngẩng lên nhìn, đằng kia có mấy người đang ngồi, trong đó có một cô gái trông khá quen, nhưng cô chưa nhớ được ra là ai.

Không đợi cô nhớ ra, cô gái kia đã đi lại phía cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn: “Cô Lục, lâu lắm không gặp, tôi còn chưa cảm ơn cô lần trước đã cứu tôi”.

Khuôn mặt này không giống lắm với cô gái trang điểm kỹ càng lạnh lùng khi trước, Lục Nhiễm dò hỏi: “Lý Tiêu Ảnh?”.

“Đúng rồi! Cô không nhận ra à?”.

Một trong những cô bạn gái của Hàn Mặc Ngôn trước kia, nhớ lại lần trước cứu cô ấy trong nhà vệ sinh, cứ như là đã lâu lắm rồi.

Lục Nhiễm cười yếu ớt: “Cũng có đôi chút, nhưng bây giờ cô Lý đã xinh đẹp hơn rất nhiều”.

Nói thật lòng, Lý Tiêu Ảnh bây giờ phải trẻ hơn lúc trước ít nhất là năm tuổi.

“Chắc tại vì tôi đã tìm được người yêu mình. Tuy không bằng được Hàn Mặc Ngôn, nhưng ít nhất anh ấy rất yêu tôi, quan tâm đến tôi, gần như là hết mực chiều chuộng... Tuy không có được những tình cảm mãnh liệt, nhưng cũng không phải kiệt quệ rã rời... Hiện giờ tôi sống rất bình yên, hài lòng... Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc”.

Giơ bàn tay lên khoe chiếc nhẫn cưới, Lý Tiêu Ảnh mỉm cười không giấu nổi vẻ thẹn thùng: “Chắc khoảng tháng ba sang năm chúng tôi sẽ làm lễ cưới”.

Có thể thấy rõ ràng, người phụ nữ đang đứng trước mặt cô không hề có ý khoe khoang mà chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui của mình.

Lục Nhiễm nâng ly mỉm cười: “Thế thì phải chúc mừng cô rồi”.

“Trước kia vì Hàn Mặc Ngôn mà đã làm khó cho cô không ít, thật là xin lỗi cô. Có điều, lúc đó chắc cũng vì... đố kỵ, rõ ràng tôi là bạn gái của anh ta, mà anh ta còn quan tâm đến cô hơn”.

Ánh mắt Lý Tiêu Ảnh thoáng một tia cay đắng, nhưng nhanh chóng lấp đầy bằng hạnh phúc tràn trề: “Thực ra tôi cảm thấy Hàn Mặc Ngôn cũng thật đáng thương, nhưng nếu là cô... biết đâu có thể khiến anh ta mở lòng”.

Không biết tại sao, Lục Nhiễm bỗng muốn trải lòng.

Cô cúi đầu cười: “Cô đánh giá tôi quá cao rồi, người trong tim Hàn Mặc Ngôn, không phải là tôi”.

“Cô muốn nói đến người phụ nữ đó à? Cô ta đã ra nước ngoài từ lâu rồi”.

“Cô biết à?”. Lục Nhiễm hơi ngạc nhiên, rồi nói: “Cô ta trở về rồi”.

Lý Tiêu Ảnh nhìn ra xa xăm: “Tôi biết chứ... không thắng nổi một phụ nữ đã đi xa bao nhiêu năm, thật là quá mất mặt. Cô ta... trở về à?”.

“ừ. Cô có biết chuyện của họ không?”.

Không ngờ Lý Tiêu Ảnh lại lắc đầu: “Thực ra tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết Hàn Mặc Ngôn đã từng rất yêu người này, sáu năm trước không hiểu vì lý do gì mà họ chia tay nhau, sau đó người đó ra nước ngoài, có điều...”.

Đằng sau có người gọi tên Lý Tiêu Ảnh, cô dạ một tiếng, bước đến trước mặt Lục Nhiễm, lấy từ trong túi ra điện thoại và một cây bút bi, tìm số trên điện thoại rồi kéo tay Lục Nhiễm, viết vội vào lòng bàn tay cô một cái tên kèm theo số điện thoại.

“Chồng chưa cưới đang gọi tôi rồi, tôi đi đây. Đây là tên và số điện thoại của một người bạn tốt của anh ấy trước kia, nhưng rất kín tiếng, hy vọng cô có thể moi được tin gì giá trị”.

“Cảm ơn cô”.

Ánh mắt chuyển dần từ đôi nam nữ ôm ấp ngọt ngào sang lòng bàn tay, Lục Nhiễm lấy điện thoại ra ghi lại.

Minh Viên.

Cái tên này sao nghe rất quen?

Nhưng, không nghĩ ra cũng không sao, cô chỉ do dự vài giây và đưa ra quyết định.

Ra khỏi quán bar, chọn một nơi yên tĩnh, Lục Nhiễm gọi vào số điện thoại vừa rồi.

Đầu dây bên kia là giọng ấm áp của một người đàn ông, nghe càng thấy quen.

“A lô, xin hỏi cô tìm ai?”.

“Có phải anh Minh Viên không ạ?”.

“Vâng, xin hỏi cô là?”.

“Chào anh. Tôi là bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh”.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi cười đáp: “Lục Nhiễm phải không?”.

“Anh quen tôi à?”.

“Chúng ta đã gặp nhau hôm họp mặt rồi mà, em quên rồi à?”.

Lục Nhiễm bỗng nhiên nhớ ra, chính là người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã đó. Thật là trùng hợp.

“Vâng, em nhớ ra rồi”.

“Không biết em có việc gì vậy?”.

Do dự một lát, Lục Nhiễm thẳng thắn: “Em rất muốn biết Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh hồi đó đã xảy ra việc gì? Em nghe họ nói chuyện với nhau có vẻ không đơn giản là chia tay trong hòa bình. Nhưng Hàn Mặc Ngôn không muốn nói thẳng ra với em, thế nên...”.

“Rất xin lỗi, chưa có sự đồng ý của Ngôn, anh không thể nói với em những việc này”.

“Cho dù em là bạn gái của anh ấy?”.

Đúng thế”.

Lục Nhiễm đổi câu hỏi: “Em biết anh muốn giữ sự riêng tư cho anh ấy. Trước đây anh không vội, nhưng bây giờ Trang Tĩnh trở về rồi, chẳng lẽ anh muốn nhìn Hàn Mặc Ngôn cả đời này đắm chìm trong ký ức của Trang Tĩnh mà không thể tự thoát ra?”.

Dù có thế nào, anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy”.

Lục Nhiễm muốn mắng cho hả dạ, nhưng phải nhẫn nhịn.

Trang Tĩnh đã trở về, còn cô vẫn hoàn toàn mờ mịt, có phải là quá bị động không?

Cô có thể giả vờ trước mặt Hàn Mặc Ngôn, nhưng không thể lừa dối chính mình.

“Thế này đi, anh Minh, nói chuyện qua điện thoại không được rõ ràng, cuối tuần anh có thời gian không?”.

Đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát: “Có, thứ bảy anh rỗi cả ngày”.

“Vâng, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau vậy”.

Ngắt điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu, quay trở lại chốn ồn ào.

Cô muốn biết, cho dù kết quả như thế nào.

Nhưng chưa kịp chờ đến cuộc hẹn cùng Minh Viên đã xảy ra một việc phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô.

Sáng sớm vội đến công ty quẹt thẻ, còn chưa kịp về chỗ ngồi, Lục Nhiễm đã nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn. Đáng lẽ giờ này Hàn Mặc Ngôn phải đang ở trong phòng làm việc của mình, nhưng anh đang đứng trong phòng làm việc của cô, giấy tờ tung tóe dưới đất, nhưng Hàn Mặc Ngôn coi như không nhìn thấy. Trên tay Hàn Mặc Ngôn cầm một tập ảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô bước tới, vẻ mặt trống rỗng thờ ơ đến lãnh đạm.

Khoảnh khắc nhìn thấy tập ảnh màu trong tay Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy đầu tê đi, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

Trừ lần trước có nhắc đến, cô chưa hề nói với Hàn Mặc Ngôn một chuyện gì liên quan đến Trang Tĩnh.

Chủ đề cấm kỵ.

Nhưng nay Hàn Mặc Ngôn đã biết, thế thì... khẽ nhắm mắt hai giây, Lục Nhiễm bình tĩnh lại, giật lấy tập ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn đặt lại lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại lục ngăn kéo của em?”.

Hàn Mặc Ngôn không trả lời câu hỏi của Lục Nhiễm, lạnh lùng hỏi lại: “Còn không giải thích đi?”.

“Anh cần giải thích cái gì?”. Lục Nhiễm dựa vào bàn, môi nhếch lên một hình thù khó coi, sau đó cô cầm tập ảnh ném vào người Hàn Mặc Ngôn: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích là anh sao?”.

Tập ảnh bay lả tả quanh người Hàn Mặc Ngôn, sau đó từ từ rơi xuống đất.

Những tấm ảnh, đúng thế, chính là những tấm ảnh đó.

Cho dù đã bị vo lại đến biến dạng, Lục Nhiễm cũng vẫn nhận ra hai con người đang hạnh phúc ngọt ngào đó.

Hạnh phúc của họ, sao mà nhức mắt.

Như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cô.

Rõ ràng có thể coi như chưa từng nhìn thấy, tại sao đến hôm nay cô vẫn cảm thấy đau? Đau đến ngạt thở.

Hàn Mặc Ngôn cúi xuống, nhặt những tấm ảnh vương vãi trên nền đất, đặt trả lại vào tay Trang Tĩnh, gằn từng tiếng một: “Thám tử tư à? Lục Nhiễm, anh rất thất vọng”. Giọng nói rất lạnh lùng.

“Thất vọng, sau đó thì sao? Tìm một lý do để đá bay tôi?”.

Lục Nhiễm ôm lấy ngực, nhìn Hàn Mặc Ngôn, cười: “Hàn Mặc Ngôn, nhìn những tấm ảnh đó anh nhớ lại những gì? Thực ra anh rất vui đúng không? Đá bay tôi, sau đó, anh có thể quay lại với cô ta!”.

“Đúng thế phải không!”.

Thần sắc của Hàn Mặc Ngôn hơi thay đổi, rõ ràng là đang tức giận, định nói gì đó.

“Anh không cần nói nữa”.

Nhưng mà, cô không còn muốn nghe dù chỉ là một từ của Hàn Mặc Ngôn.

Tay ôm trán, giọng của Lục Nhiễm đã bình tĩnh hơn: “Xin lỗi, em hơi xúc động”.

Không phải lần đầu tiên mất kiềm chế, mà là lần đầu tiên cảm thấy mất kiềm chế lại khó chịu đến thế này.

“Hôm nay em nghỉ phép”.

Đẩy cửa phòng làm việc, không đợi Hàn Mặc Ngôn nói thêm, Lục Nhiễm đi thẳng ra ngoài.

Một mình tản bộ trên đường phố rộng lớn, gió tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt.

Đầu óc cô dần dần dịu lại, Lục Nhiễm vốn không muốn như vậy, cô không hề muốn như vậy...

Cô nóng giận như vậy vì Hàn Mặc Ngôn lạnh nhạt với cô vì những bức ảnh ấy sao?

Lục Nhiễm xoa hai bàn tay đang cứng đơ vì lạnh, kéo kín áo ngoài, chân bước vô định về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai.

Thực ra xét cho cùng là vì không tự tin, nên không giữ được bình tĩnh khi nhìn những bức ảnh đó.

Cũng có thể trong mắt họ cô là kẻ không biết xấu hổ, là vai nữ thứ ngăn cản họ gương vỡ lại lành.

Yêu hận tình thù giữa họ, nỗi đau khổ vì chia ly của họ đều không liên quan gì đến cô.

Ý nghĩ đó khiến Lục Nhiễm muốn dứt khoát từ bỏ.

Thần kinh của cô căng như đi trên dây, lơ lửng trong trạng thái không lý trí.

## 11. Chương 11

Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nhiễm dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.

Lục Nhiễm chưa dùng ngày phép nào nên nghỉ luôn mấy ngày, đằng nào thì công việc của cô cũng đã hoàn thành.

Cuộc hẹn với Minh Viên vào cuối tuần cũng bị lui sang tuần sau vì tuần này anh ấy có việc đột xuất, cô đã đợi bao nhiêu lâu như vậy, đợi thêm một vài ngày cũng chẳng sao.

Thế rồi, cũng đến đêm Giáng sinh.

Đêm Giáng sinh những năm trước Lục Nhiễm thường đón Giáng sinh một mình hoặc làm thêm giờ cùng Hàn Mặc Ngôn, năm nay mẹ đã dặn cô tối hôm đó phải ở nhà, thậm chí còn bảo cô mời Hàn Mặc Ngôn, mẹ vẫn không biết gì về việc của Trang Tĩnh, cô cũng không nói gì, chỉ cười nói Hàn Mặc Ngôn hôm đó bận tiếp khách, mà cũng đúng như vậy, Lục Nhiễm nắm rõ lịch của Hàn Mặc Ngôn, chính xác là tối hai mươi tư anh có một cuộc hẹn.

Tối hôm trước Giáng sinh, mẹ rủ Lục Nhiễm ra ngoài mua đồ, so với cô, mẹ cô có một niềm đam mê không thể lý giải với mua sắm.

Gần như là nhìn thấy cái gì vào mắt đều không thể không dừng chân, vừa đi được một lúc mẹ đã mua một đống đồ đẹp đẽ mà không biết sẽ dùng vào việc gì. Lục Nhiễm đút hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười thông cảm với chú tài xế đang xách túi lớn túi bé đi theo mẹ.

Lối rẽ tiếp theo, thoáng thấy hai bóng dáng rất quen vụt qua, Lục Nhiễm ngạc nhiên trợn tròn mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

Nhắn mẹ một tiếng, Lục Nhiễm đuổi theo, nghi ngờ gọi: “Anh ơi...”.

Nhưng bóng dáng trước mặt đã mất hút trong đám đông, bên tai cô còn văng vẳng tiếng cười thoải mái của một cô gái.

Tiếng cười đó... có vẻ là của Đỗ Hàn...

Sao họ lại dính vào nhau như vậy?

Nghi ngờ này kéo dài đến tận bữa cơm gia đình đêm Giáng sinh, lần đầu tiên Lục Tề dẫn theo bạn gái về nhà.

Cô gái đó có mái tóc ngắn màu tím đậm, đi bốt cao cổ, quần da, áo da, chính là Đỗ Hàn, người vẫn luôn đối đầu với Lục Tề. vẫn vẻ vui tươi hoạt bát như lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí nhìn thấy Lục Nhiễm còn chạy tới định ôm cô một cái, mặc dù kết quả là bị Lục Tề mặt sắt đen sì ngăn lại.

Bố thì chẳng có ý kiến gì với cô gái có vẻ là con dâu tương lai này, còn mẹ thì đặc biệt thích Đỗ Hàn, hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả về vấn đề vận động nữ quyền, cực kỳ tâm đầu ý hợp, có vẻ như rất tiếc vì đã gặp nhau quá muộn.

Nhân lúc ra rửa tay, Lục Nhiễm không nhịn được phải kéo Lục Tề qua một bên hỏi: “Anh và Đỗ Hàn là thế nào thế?”.

Một Lục Tề vốn luôn tỏ ra cứng cỏi lại ôm đầu đau khổ, nhả ra năm chữ: “Một lời khó nói hết”. Rồi bổ sung tiếp: “Nghiệt duyên”.

Bảy chữ đó càng khiến Lục Nhiễm tò mò hơn.

Hóa ra cái lần Lục Nhiễm đưa số điện thoại của Lục Tề cho Đỗ Hàn, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp mà không hề biết đối phương là ai, đến lúc hẹn gặp nhau, còn chưa kịp xung đột thì Lục Tề gặp phải cô Trương vẫn quấn quýt anh từ lần gặp trước, đem ra so sánh, Lục Tề cảm thấy Đỗ Hàn vẫn an toàn hơn một chút và thế là chỉ cần đưa mắt ra hiệu cho nhau, Đỗ Hàn đã đóng giả thành công bạn gái Lục Tề dọa cho cô Trương kia chạy tóe khói. Trở thành đồng minh chiến lược, việc hợp tác của họ cũng tiến hành khá thuận lợi, chuyển từ đối đầu sang hợp tác hòa bình.

Sau đó thì ông chủ Đỗ Thừa vì nghe thấy tiếng tăm của con gái mình mà nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh cho Đỗ Hàn ngay lập tức phải tìm được một người bạn trai, trong lúc khó khăn, Đỗ Hàn lại nhớ đến Lục Tề, nghĩ lại trước kia đối phương đã cứu mình một lần nên anh do dự một lát đã đồng ý ngay, ai ngờ một lần, hai lần rồi thành quen, sau đó thì không biết lơ mơ thế nào mà kết thành đôi như bây giờ...

Lục Tề nói thì có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt tươi tỉnh thì không hề miễn cưỡng.

Lục Nhiễm đập vào vai anh: “Anh, thế là em yên tâm rồi”.

Lục Tề trừng mắt: “Nói linh tinh cái gì thế hả?”.

Bữa cơm Giáng sinh đơn giản mà ấm cúng.

Ăn xong bố phải đi có việc, mẹ thì lại mải miết với đống quần áo và mỹ phẩm mới mua.

Lục Nhiễm lấy một lon bia, ngồi khoanh chân trên tấm thảm bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Không biết từ lúc nào, Đỗ Hàn cũng mang mấy lon bia ra ngồi cạnh.

“Anh tôi đâu?”.

“Đi mua pháo hoa rồi”.

Cấm rồi mà”.

“Cấm thì có sao? Mà này, Lục Nhiễm, cô và Hàn Mặc Ngôn thế nào rồi? Nghe nói Hàn Sâm cũng đã đồng ý?”.

Đỗ Hàn hỏi rất tự nhiên, Lục Nhiễm ngửa cổ uống một ngụm bia, trả lời đơn giản: “Cũng chẳng thế nào cả”.

“Ha ha!”. Đỗ Hàn cười phá lên, uống cạn rồi bóp dẹt lon bia lại: “Tôi đã nói là đàn ông không thể tin được, đừng thấy Hàn Mặc Ngôn vẻ ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, ai biết trong bụng thế nào. Đàn ông, chẳng có ai là tốt”.

Lục Nhiễm không nhịn được cười, quay sang hỏi: “Thế anh tôi thì sao?”.

“Anh cô ấy à...”. Đỗ Hàn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nghi ngờ hỏi: “Anh cô có thật là đàn ông không?”.

“Tất nhiên rồi, trong sổ hộ khẩu ghi rõ mà”.

Ngoắc tay với Lục Nhiễm, Đỗ Hàn nói thầm cái gì đó vào tai Lục Nhiễm, vẻ mặt nghi ngờ rất thật.

Không biết có phải tại rượu không mà mặt Lục Nhiễm hơi đỏ, cô cũng cười phá lên, giơ ngón tay cái ra với Đỗ Hàn.

Đỗ Hàn lại mở một lon bia, không cho là thế: “Thế đã là gì, mà, anh em nhà cô chắc không ngây thơ giống nhau đấy chứ?”. Nghĩ một lát, Đỗ Hàn lại cười phá lên: “Cũng phải, cô còn thích được cái tên Hàn Mặc Ngôn luôn ức chế dục vọng là cũng đủ biết rồi”.

Lục Nhiễm không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu.

Đỗ Hàn nâng lon cạch với Lục Nhiễm một cái, uống hai ngụm lớn: “Lục Nhiễm, tôi vẫn thích ấn tượng lần đầu gặp cô, cô nói cái câu ‘Anh Hàn, trùng hợp thật đấy’, thật là dứt khoát, còn cô bây giờ thật chẳng ra sao cả”.

Đỗ Hàn dứt khoát: “Thích thì nhào vô! Gạo nấu thành cơm, rồi đi đăng ký, đến lúc giấy trắng mực đen rồi anh ta có muốn giở trò cũng không còn cơ hội”.

Lục Nhiễm vẫn cầm lon bia, cười phá lên.

Đỗ Hàn trừng mắt, bất mãn: “Tôi cảm thấy ý định của mình rất hay ho đấy chứ, có gì là đáng cười?”.

Lục Nhiễm cười: “Không có gì, rất hay rất hay, tôi chỉ thấy thông cảm với anh mình thôi”.

“Anh ấy thì có gì mà phải thông cảm?”.

Đang nói đến đó thì Lục Tề xách túi nilon về, hắt hơi một cái rồi đẩy cửa bước vào.

“Mua về rồi đấy à?”.

Lục Nhiễm vẫn chưa ngừng cười.

Đỗ Hàn đứng lên, lấy cái túi trong tay Lục Tề, rồi không biết lấy ở đâu ra một cái bật lửa, chạy lên trên gác.

Pháo hoa lung linh sắc màu rực rỡ trên nền trời thành phố về đêm, như một vườn sao băng lộng lẫy.

Ngắm nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc, và đôi nam nữ xứng đôi trước mặt, Lục Nhiễm chợt cảm thấy cô đơn.

Đột nhiên cô có một thôi thúc.

Cô lái xe của Lục Tề đến công ty, tòa nhà cao tầng càng vắng vẻ trong đêm Giáng sinh lạnh giá, gần như không một ánh đèn.

Cô đi lên tầng lầu quen thuộc, tất cả đều tối om, kể cả phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.

Cũng phải, hôm nay anh phải dự tiệc, nên không thể ở đây.

Vừa trở về phòng làm việc của mình, cô chợt nhìn thấy mảnh vụn của những bức ảnh hôm trước nằm vương vãi trong thùng rác của mình.

Tấm nào cũng bị xé vụn Cô không thể nói rõ cảm giác của mình.

Xé nát tấm ảnh chứng tỏ việc lạnh nhạt với Trang Tĩnh hiện giờ là thật, nhưng cũng chứng tỏ Hàn Mặc Ngôn chưa thể nào quên.

Nếu không, vứt đi cũng được, hà tất phải xé nát như thế?

Ngẩn người bên thùng rác mất giây, Lục Nhiễm nhanh nhẹn tóm lấy túi rác, thắt chặt rồi đem vứt ra thùng rác của tầng lầu.

Hàn Mặc Ngôn không dám vứt hẳn, thì để cô giúp vậy.

Vứt xong túi rác, Lục Nhiễm lấy chìa khóa dự bị mở cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn bước vào, bật đèn, không một bóng người, lại tắt đèn.

Không khí trong phòng lạnh lùng và quen thuộc, hương vị của Hàn Mặc Ngôn.

Hương vị cô mê mệt mà chưa thể chạm vào.

Ngồi vào chỗ của Hàn Mặc Ngôn, tay cầm điện thoại, lật lên lật xuống tên của Hàn Mặc Ngôn, vẫn không dám gọi.

Không biết cô ngồi thế bao lâu, Lục Nhiễm vòng qua phòng nghỉ, cũng chỉ là tiện tay mở cửa, bỗng sững lại.

Trong phòng nghỉ tối om, Hàn Mặc Ngôn đang ở đó.

Bị tiếng mở cửa đánh thức, Hàn Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, day day huyệt Thái Dương, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn hỏi: “Mấy giờ rồi?”.

“Hơn mười một giờ”. Lục Nhiễm vẫn giữ nắm đấm cửa, khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây? Tiệc tan quay lại làm việc mệt quá nên ngủ ở đó à?”.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu, coi như thừa nhận.

“Thế buổi tối anh đã ăn gì chưa?”.

Không đợi Hàn Mặc Ngôn trả lời, Lục Nhiễm nói trước: “Lại uống rượu mà không ăn gì đúng không? Ra ngoài ăn gì đi”.

Giờ này phần lớn hàng quán đều đã đóng cửa, gần đó chỉ còn mấy hàng ăn bên đường đang mở cửa.

Lục Nhiễm chọn đại một hàng, Hàn Mặc Ngôn cũng theo vào.

Nền trắng chữ đen, biển hiệu mộc mạc, giá cả rõ ràng, bàn ăn bằng gỗ rất sạch sẽ.

“Một bát mỳ sườn lợn trứng gà, anh ăn gì?”.

Hàn Mặc Ngôn lướt qua thực đơn: “Giống em”.

Mỳ được đem lên ngay.

Sợi mỳ trơn bóng, mảnh mai hấp dẫn xen lẫn những miếng sườn, trứng gà trắng bóc phủ bên trên, thêm chút hành phi thơm phức.

Không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng để ăn vào bụng lúc đói thì cũng không phải lựa chọn tồi.

Hàn Mặc Ngôn không kén chọn thức ăn, chỉ là khẩu vị hơi thanh đạm, nhưng lại hợp với mỳ, nên loáng cái đã ăn hết cả bát.

“Trước đây anh đã bao giờ ăn thứ này chưa?”. Thoáng im lặng, Hàn Mặc Ngôn trả lời: “Ăn rồi”.

“Lúc nào?”.

“Hồi đại học”.

Câu chuyện đến đó là dừng lại.

Cuộc sống sinh viên của Hàn Mặc Ngôn không có Lục Nhiễm, chỉ có Trang Tĩnh.

“Lục Nhiễm...”.

Đặt đũa xuống, Hàn Mặc Ngôn không biết nên mở lời thế nào, anh không quen níu giữ, cũng không quen an ủi ai.

Đúng là Trang Tĩnh trở về đã khiến anh nhớ lại rất nhiều những hồi ức không nên nhớ lại, đó là tử huyệt của anh.

Anh trở nên mất lý trí.

Trước kia anh từng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại phẫn nộ bấy nhiêu, khi nhìn thấy tập ảnh trong phòng làm việc của Lục Nhiễm anh đã rất tức giận và cũng vô cùng thất vọng.

Câu trả lời của Lục Nhiễm cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Lúc đó Hàn Mặc Ngôn mới nhận ra một điều, tuy anh đã tự nhủ sẽ thử yêu Lục Nhiễm, nhưng anh chưa từng mang đến cho cô cảm giác an toàn, vì thế Lục Nhiễm mới cảm thấy bất an, mới tìm hiểu về việc của Trang Tĩnh...

“Anh muốn nói gì thì cứ nói đi”. Lục Nhiễm khẽ cười, nụ cười thiếu tập trung.

“Trước kia đúng là anh từng yêu Trang Tĩnh...”.

“Em biết!”.

Hàn Mặc Ngôn không để ý đến việc Lục Nhiễm cắt ngang, vẫn tiếp tục: “Nhưng hiện giờ không bao giờ anh quay lại với cô ấy, chắc chắn là không bao giờ”.

Không còn vẻ mơ màng lúc nãy, ánh mắt Lục Nhiễm đột nhiên sắc sảo, cô nhìn chằm chằm vào Hàn Mặc Ngôn: “Hàn Mặc Ngôn, anh lấy gì để đảm bảo”. Cô cười khẩy: “Đằng nào thì anh đã từng yêu say đắm thế, hơn nữa sau đó chưa từng yêu lần nữa”.

Giọng điệu hung hăng sừng sộ, không biết tại sao Hàn Mặc Ngôn lại đọc được vài phần cay đắng trong ánh mắt của Lục Nhiễm.

Cộng thêm đôi mắt vằn đỏ, tinh thần tiều tụy và ánh mắt kìm nén nhẫn nại.

Từ lúc nào cô trợ lý hàng đầu của anh đã bị ép đến mức này.

Anh chợt thấy lòng mình chùng xuống: “Anh xin lỗi, Lục Nhiễm, tại anh không tốt, nhưng...”. Ngừng một lát: “Anh sẽ không bao giờ sai lầm thêm một lần nữa”.

Mười hai giờ, trên bầu trời đêm Giáng sinh yên tĩnh chợt bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, tan biến trên trời cao thành muôn nghìn màu sắc.

Lục Nhiễm ngẩng đầu lẩm bẩm: “Đêm Giáng sinh qua rồi...”.

“Hàn Mặc Ngôn, chúng ta kết hôn đi”.

“ừ”. Hàn Mặc Ngôn dứt khoát một cách bất ngờ.

Lục Nhiễm lại hơi sững lại, rồi cười xòa: “Em đùa đấy”.

Thật hay đùa, bản thân Lục Nhiễm cũng không rõ.

Chỉ là vì lúc đó nhớ tới những lời của Đỗ Hàn, suy nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu và buột miệng mà thành thôi.

Gần như là trước đó, kết hôn vẫn là một việc hết sức xa vời đối với cô, nhưng giờ đây việc đó chỉ còn trong gang tấc, cô đã hai mươi lăm tuổi, cũng chẳng còn nhiều thời gian để phung phí tuổi trẻ của mình.

Cô không còn ở cái tuổi cứ ấu trĩ mãi được.

Đi ra khỏi hàng mỳ, đường phố về đêm lạnh và vắng vẻ vô cùng.

Lục Nhiễm đút tay vào túi áo, vẫn cảm nhận được những ngón tay đang tê đi vì rét, gò má cũng đau rát vì gió lạnh.

Bên cạnh là tiếng bước chân của Hàn Mặc Ngôn, từng bước, từng bước rất chắc chắn.

Bỗng nhiên, một làn hơi ấm bao phủ lên cơ thể cô, Lục Nhiễm quay lại, chỉ thấy thân hình cao lớn của Hàn Mặc Ngôn trong chiếc áo len xám khuất sau chiếc mũ áo khoác to đùng.

Ngoài hơi ấm, trong chiếc áo khoác đó còn có cả hương vị của Hàn Mặc Ngôn, lạnh lùng như băng tuyết.

Lục Nhiễm vẫn im lặng, cô định trả lại Hàn Mặc Ngôn chiếc áo khoác thì bị ngăn lại: “Sắp đến nhà xe rồi”.

“Anh sẽ bị lạnh đấy”.

Hàn Mặc Ngôn không trả lời cô mà hỏi lại: “Lúc nãy em nói muốn kết hôn?”.

“Đã nói là đùa mà”.

“Tại sao không thể là thật?”.

Lục Nhiễm bỗng ngẩng đầu lên: “Hàn Mặc Ngôn, anh đang nói gì thế?”.

“Anh cũng không còn nhỏ nữa”. Hàn Mặc Ngôn nói y chang như giọng Lục Nhiễm khi phân tích số liệu: “Muốn kết hôn cũng đâu có gì lạ?”.

“Thế tại sao lại là em?”.

“Thế em không phải bạn gái của anh à?”.

Hàn Mặc Ngôn nói hoàn toàn hợp lý, khiến cô không có lý do gì có thể phản đối.

Nhưng... cho dù là cô muốn kết hôn với Hàn Mặc Ngôn thế nào đi chăng nữa, nhưng, kết hôn vào lúc này, khiến cô không thể không liên tưởng đến Trang Tĩnh... Hàn Mặc Ngôn làm thế, để ép bản thân không được quay về bên Trang Tĩnh sao?

Khẽ hít một hơi thật sâu, Lục Nhiễm cười: “Mọi chuyện quá đột xuất, tính sau vậy”.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu, không nói gì thêm.

Cuộn chặt chiếc áo khoác dày ngăn không khí lạnh bên ngoài, cho dù tim có lạnh đến mức nào, cũng phải giữ cho cơ thể đủ ấm.

“Hàn Mặc Ngôn”.

“Gì thế?”.

“Cảm ơn áo của anh”.

Hàn Mặc Ngôn quay lại, nhìn thấy Lục Nhiễm co ro trong chiếc áo rộng thùng thình, vô cùng nhỏ bé.

Lạnh đỏ cả mặt, nhưng vẫn có chút mơ màng.

Hàn Mặc Ngôn bỗng cảm thấy thật có lỗi, anh vẫn muốn nhìn thấy một Lục Nhiễm sôi nổi hoạt bát, thần thái vui tươi tràn đầy tự tin, chứ không phải một Lục Nhiễm như bây giờ... giống như là bị áp bức.

Anh hiểu rất rõ, những ngày như thế thật khó chịu đựng.

Hết phép quay lại làm việc, cũng chỉ còn vài ngày là đến tết Nguyên đán. Năm nay Tết đến sớm, những nhân viên nhà xa đã rục rịch mua đồ Tết và vé tàu chuẩn bị về quê.

Càng vào những lúc này, công việc càng nhiều.

Điều bất ngờ nhất là chính vào lúc này lại chẳng thấy Hàn Mặc Ngôn đâu, nếu chỉ đơn thuần với vai trò trợ lý, Lục Nhiễm không có tư cách hỏi xem Hàn Mặc Ngôn đang ở đâu. ông chủ tâm tính không vui, không đến công ty vài ngày là việc hoàn toàn bình thường, nhưng với một kẻ cuồng công việc như Hàn Mặc Ngôn thì đây là một việc hoàn toàn không bình thường.

Lục Nhiễm gọi điện cho Hàn Mặc Ngôn, không có ai nghe máy.

Tận mấy tiếng sau, mới nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Hàn Mặc Ngôn, giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ trầm thấp.

Theo lý mà nói Hàn Mặc Ngôn sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng Lục Nhiễm vẫn không yên tâm, chưa hết giờ làm việc cô đã xuống bắt xe đến nhà Hàn Mặc Ngôn.

Bấm chuông một lúc lâu, không có ai ra mở cửa.

Bấm thêm một lúc nữa, vào lúc Lục Nhiễm nghĩ rằng Hàn Mặc Ngôn không có ở nhà thì cửa mở.

Là Hàn Mặc Ngôn.

Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu xám và chiếc quần thể thao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió nhẹ, khuôn mặt có vẻ trắng bệch hơn bình thường, gò má đỏ ửng.

Nhìn thấy Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn hơi dừng lại, đứng chắn ở cửa hỏi: “Sao em lại đến đây?”, rõ ràng là không có ý để cô vào.

Lục Nhiễm lấy xấp tài liệu ở trong túi: “Tất nhiên là có việc, nhân tiện đến thăm anh”.

Hàn Mặc Ngôn cúi đầu day day lông mày, giọng ôn hòa hơn bình thường, nhưng cũng rất trầm: “Những thử đó ngày mai anh đến công ty giải quyết, em cứ về đi”.

Cất tập tài liệu vào túi, Lục Nhiễm bỗng hỏi: “Hàn Mặc Ngôn, có phải anh bị ốm không?”.

Hàn Mặc Ngôn im lặng.

“Có cần đi bệnh viện không?”.

“Không cần đâu”. Hàn Mặc Ngôn đáp rất nhanh, tay ôm trán: “Anh không sao, nếu không có việc gì thì em cứ về đi”.

Nói xong, Hàn Mặc Ngôn khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ Lục Nhiễm, đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Trước khi kịp tức giận, Lục Nhiễm cảm thấy thái độ của Hàn Mặc Ngôn thật lạ, theo phản xạ, cô đưa tay kéo Hàn Mặc Ngôn lại.

Hàn Mặc Ngôn giằng khỏi tay cô, cùng lúc ấy bước chân loạng choạng, lảo đảo ngã sang một bên.

Lục Nhiễm vội vàng chạy ra đỡ, không ngờ cả người Hàn Mặc Ngôn đổ ập vào người cô, cằm gác lên vai cô, Lục Nhiễm gần như ôm trọn cả người Hàn Mặc Ngôn.

“Hàn Mặc Ngôn, Hàn...”.

Tĩnh trí lại, Lục Nhiễm vừa gọi vừa đập vào vai anh, Hàn Mặc Ngôn vẫn không có phản ứng gì.

Đưa tay sờ trán, Lục Nhiễm mới phát hiện ra toàn thân Hàn Mặc Ngôn nóng bừng.

Quả nhiên... là Hàn Mặc Ngôn bị ốm, chắc lúc nãy là do cố gắng gượng...

Lục Nhiễm cười mà không biết phải làm sao.

Đỡ Hàn Mặc Ngôn lên giường, lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra đo nhiệt độ cho Hàn Mặc Ngôn đang hôn mê.

Ba mươi chín độ rưỡi.

Sốt cao.

Lộn tung tủ thuốc mà không tìm thấy thuốc hạ sốt.

Giữa mùa đông, lại ở khu biệt thự thế này, Lục Nhiễm biết đi đâu mua thuốc.

Bên ngoài trời tối dần, một mình cô đi mua thuốc rồi quay về rõ ràng không thực tế chút nào, huống hồ cô không có chìa khóa nhà của Hàn Mặc Ngôn, đến lúc đó Hàn Mặc Ngôn ngủ li bì không thể mở cửa cho cô thì cũng không biết làm thế nào.

Dược lý trị liệu không được thì vật lý trị liệu.

Lấy đá vụn ở trong tủ lạnh ra, cho vào khăn bông chườm trán, rồi đắp thêm vài lượt chăn, ủ chặt Hàn Mặc Ngôn.

Hàn Mặc Ngôn cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, mặt vẫn đỏ vì sốt, chưa bao giờ yếu đuối đến thế.

Hoàn toàn tương phản với Hàn Mặc Ngôn uy nghiêm mạnh mẽ hoàn hảo ngày thường.

Bất giác, Lục Nhiễm cúi xuống, ôm lấy đống chăn gối và cả Hàn Mặc Ngôn bên trong vào lòng.

Giống như là anh vẫn luôn thuộc về cô.

Quá trình đợi hạ sốt khá dài.

Hàn Mặc Ngôn vẫn sốt, nhiệt độ không hề giảm, ngủ không yên giấc, hai đầu lông mày hơi nhăn lại, mồ hôi vã ra, gò má đỏ rực. Lục Nhiễm cứ ngồi đó lau mồ hôi, thay khăn bông, lặp đi lặp lại.

Nói thật lòng, Lục Nhiễm chỉ được hưởng sự đãi ngộ này từ hồi bé tí ti, không hề có kinh nghiệm và cũng chưa từng có ý định tìm hiểu qua.

Lúc đó, Lục Nhiễm không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày cô cũng sẽ nhẫn nại như thế để chăm sóc một người khác.

Một cách vui vẻ và tự nguyện.

Bệnh nào thuốc nấy, cũng có thể, gặp phải Hàn Mặc Ngôn chính là kiếp nạn của Lục Nhiễm.

Đến ba giờ sáng, Hàn Mặc Ngôn đã hết sốt.

Lục Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn bông lau sạch mồ hôi dính trên tóc mai của anh, ngáp một cái, định đi kiếm thứ gì ăn.

Cô nấu cháo trắng, ăn cho ấm bụng.

Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa tỉnh.

Cô đặt một bát cháo trắng vào trong lò vi sóng, sợ Hàn Mặc Ngôn không nhìn thấy nên dán thêm một tờ giấy nhớ.

Trước khi đi, có chút cảm thấy không đành lòng.

Rất ít khi Hàn Mặc Ngôn yếu đuối và hiền lành thế này.

Lục Nhiễm đưa tay lên mặt Hàn Mặc Ngôn, ngón tay khoanh vòng những đường nét trên khuôn mặt thân thuộc.

Cô đã quá yêu, nếu không, làm sao có thể lúc nào cũng cảm thấy Hàn Mặc Ngôn hoàn mỹ không tỳ vết.

Bạn sẽ làm gì khi người trong mộng đang nằm ngay trước mặt không chút phòng bị?

Lục Nhiễm không muốn làm gì hết, chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Cố ép mình tỉnh táo nhưng cũng đến lúc không chống chọi nổi cơn buồn ngủ, bên ngoài trời sắp sáng, Lục Nhiễm gục xuống ngủ bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Cô ngủ rất say, còn không biết Hàn Mặc Ngôn tỉnh dậy lúc nào.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện thấy mình đã nằm trong chăn đệm ấm áp, chiếc chăn điện tỏa ra hơi ấm dễ chịu, còn Hàn Mặc Ngôn thì đã chẳng thấy đâu.

Trong nhà bếp, Hàn Mặc Ngôn đã làm xong cho cô phần ăn sáng, một cốc sữa, bốn lát bánh mỳ nóng, bên trong còn kẹp cả một lớp bơ trắng mịn.

Bát cháo trong lò vi sóng của cô thì đã chẳng thấy đâu.

Trên lát bánh mỳ hình như còn vương hơi ấm của Hàn Mặc Ngôn, hương vị của Hàn Mặc Ngôn.

Lục Nhiễm lim dim mắt tận hưởng bữa sáng ngọt ngào.

Bình thường hóa quan hệ, quên đi chuyện không vui về những tấm ảnh.

Có điều Lục Nhiễm cảm thấy còn một nguyên nhân nữa khiến họ bình thường hóa quan hệ, đó là Hàn Mặc Ngôn bị cảm.

Hết sốt, Hàn Mặc Ngôn lại bị cảm cúm, có vẻ ngày càng nặng thêm, ho cả ngày không dứt, gần như là không thể làm việc và nói chuyện với ai.

Lục Nhiễm lo lắng mua về một đống thuốc cảm cúm, pha hết gói này đến gói khác cho Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng bệnh tình của Hàn Mặc Ngôn càng ngày càng nặng, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, đành phải ở nhà làm việc, hàng ngày Lục Nhiễm đến đó đưa tài liệu và cũng là để nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cuộn tròn trong chăn như con gấu ngồi gõ máy tính, trên chiếc tủ đầu giường là một đống tài liệu...

Điệu bộ ấy khiến Lục Nhiễm không nhịn được cười.

Vì là việc công, hàng ngày đều có lái xe đưa đón nên Lục Nhiễm cũng chẳng vất vả tí nào.

Tay xách cơm sườn vừa mới mua, Lục Nhiễm lấy chìa khóa - Hàn Mặc Ngôn mới đưa cô chùm chìa khóa dự phòng, nhưng cửa đã mở sẵn, Lục Nhiễm chau mày, lẽ nào Hàn Mặc Ngôn lại ra ngoài?

Lục Nhiễm bước vào, đi dép trong nhà, đặt hộp cơm trên bàn ăn.

Không biết tại sao cô nhón chân đi vào đẩy cửa phòng Hàn Mặc Ngôn.

Bên trong, có hai người.

Lục Nhiễm chớp mắt, có phần đờ đẫn.

Người đó quay lưng lại phía cô, đang cúi xuống thổi cháo, nếu cô đoán không nhầm, đó là Trang Tĩnh.

Tim đập thình thịch, Lục Nhiễm giằng co giữa đi vào ở lại.

Không ngờ Hàn Mặc Ngôn đang nằm trên giường đã phát hiện ra cô.

Hàn Mặc Ngôn lấy tay che miệng ho sặc sụa, chỉ Trang Tĩnh, giọng khản đặc: “Đưa cô ta ra ngoài đi”.

Lúc này Trang Tĩnh mới quay lại nhìn Lục Nhiễm, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, thần thái ung dung tự tại, cử như là người đang bị đuổi chính là Lục Nhiễm chứ không phải cô ta.

Hàn Mặc Ngôn ho sặc sụa, nói xong câu đó lại ho mãi không thôi.

Trang Tĩnh quay lại, đặt bát xuống, vỗ lưng Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không nhìn rõ thái độ của cô ta, nhưng hình như cô ta không tức giận chút nào.

“Bây giờ anh đừng tức giận với em làm gì, sức khỏe là quan trọng. Em vẫn nhớ trước đây anh rất thích ăn cháo thịt nạc trứng muối em nấu mà? Lâu lắm không làm, chắc cũng không được ngon như trước kia, có điều, bị bệnh cũng vẫn nên ăn một chút cháo...”.

Lục Nhiễm đi đến, đỡ bên kia Hàn Mặc Ngôn, ngắt lời Trang Tĩnh: “Chị Trang Tĩnh, tôi sẽ chăm sóc Hàn Mặc Ngôn, không phiền chị bận tâm”.

Bất giác, khẩu khí của cô không chút thiện chí.

Trang Tĩnh vẫn không hề tức giận, lấy từ trong túi ra một chai nhỏ.

“Đây là loại thuốc em vẫn hay dùng khi bị cảm, tốt hơn thuốc trong nước rất nhiều, anh dùng thử xem”.

Đặt chiếc lọ xuống, Trang Tĩnh cúi đầu khẽ cười: “Trước đây toàn là anh chăm sóc cho em, giờ mới có dịp để chăm sóc anh... Thôi, em về đây”.

Nói xong cũng không đợi Hàn Mặc Ngôn trả lời, Trang Tĩnh đã đứng dậy lấy áo khoác treo trên mắc áo của mình.

Lục Nhiễm cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, thì Hàn Mặc Ngôn đã vung tay hất văng chiếc hộp giữ ấm đựng cháo của Trang Tĩnh, cháo nóng tràn ra nền nhà, bát cháo thơm ngon giờ trở thành những vết bẩn loang lổ trên sàn nhà.

“Trang Tĩnh, cô làm những việc này còn có ý nghĩa gì nữa?”.

Lục Nhiễm có thể không để ý đến tất cả những điều Trang Tĩnh vừa nói, cô cũng mong là Hàn Mặc Ngôn cũng có thể bỏ qua.

Nhưng mà, rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn đã không làm được.

Trang Tĩnh vuốt phẳng áo khoác, âm thanh điệu đà êm tai đó lại khiến Lục Nhiễm cảm thấy thật khó chịu: “Em đã nói rồi mà, năm xưa là anh theo đuổi em, giờ là em theo đuổi anh”.

“Anh Ngôn, từng chữ mà em đã nói khi chúng ta ở bên nhau, đều rất thật lòng”.

“Tình cảm ấy, cũng là thật lòng”.

Trang Tĩnh trơn tru dốc lòng, giọng điệu chậm rãi, có vẻ rất xúc động.

Hàn Mặc Ngôn lấy cốc nước ở đầu giường, uống hai ngụm, hết ho, nhưng vẫn xua tay đuổi Trang Tĩnh ra ngoài.

Trang Tĩnh thấy Hàn Mặc Ngôn hết ho, cũng không nói gì thêm, mặc áo rồi đi về.

Hàn Mặc Ngôn lấy tay ôm trán, không biết vì đau đầu hay vì nguyên nhân gì khác, hồi lâu không nói năng gì.

Hàn Mặc Ngôn im lặng, Lục Nhiễm cũng không muốn nói gì.

Cô cầm cốc nước, định ra phòng bếp rót thêm nước.

Phòng bếp cũng yên tĩnh như phòng Hàn Mặc Ngôn, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy vào cốc.

Cô đang làm gì thế này?

Cô nắm chặt bàn tay, móng tay hằn vào thịt, mà vẫn không dám làm gì.

Phần cơm sườn bò trên bàn đã nguội, cô cho vào lò vi sóng hâm nóng, mùi thơm của thức ăn từ trong lò vi sóng bay ra, rất hấp dẫn.

Trước khi bê ra cho Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm hít một hơi thật sâu, thả lỏng tinh thần.

Hàn Mặc Ngôn nằm trên gối, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Lục Nhiễm đặt cơm xuống, nghe tiếng động, Hàn Mặc Ngôn mới quay đầu lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, y hệt như manơcanh.

“Hàn Mặc Ngôn, anh có ăn cơm không?”.

Hàn Mặc Ngôn chớp mắt, như chợt tỉnh ra, ngồi thẳng dậy: “Cảm ơn”. Giọng nói khản đặc bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Im lặng ngồi nhìn Hàn Mặc Ngôn trệu trạo nhai hết chỗ cơm, Lục Nhiễm mới lên tiếng: “Hàn Mặc Ngôn, không phải là em không tin anh, nhưng mà, anh có thể quên được Trang Tĩnh thật không?”.

Buông đũa hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn nói: “Xin lỗi”.

Đã nhẫn nại quá lâu, Lục Nhiễm không thể nhẫn nại thêm được nữa, cô đập vào mặt bàn, bàn tay tê cứng, trái tim cũng như nghẹn lại: “Hàn Mặc Ngôn, nếu anh cảm thấy có lỗi thì đừng có tùy tiện thể hiện tình sâu nghĩa nặng của mình như vậy? Anh làm như vậy khiến em cảm thấy mình mới đúng là người thừa. Hàn Mặc Ngôn, em thích anh thật, nhưng em không muốn làm công cụ cho anh lợi dụng”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn Lục Nhiễm.

Nói xong, Lục Nhiễm cũng không còn dũng khí để ở lại, cô quay người định đi thì bị Hàn Mặc Ngôn nắm tay kéo lại.

“Khoan đã”.

Lục Nhiễm không quay lại, đứng im đợi Hàn Mặc Ngôn nói tiếp.

Bầu không khí thật nghẹt thở, Lục Nhiễm không biết diễn tả thế nào, cô cố gắng nhẫn nại chịu đựng sự đau khổ và cảm giác bất lực giày vò.

Đâu phải chỉ mình cô không thể buông tay.

Họ cứ im lặng đứng yên như thế, khoảng năm phút sau, giọng khản đặc của Hàn Mặc Ngôn mới tiếp tục, nói một câu dài: “Lục Nhiễm, là lỗi của anh... anh không lợi dụng em, anh chỉ tức giận mà thôi”.

Hàn Mặc Ngôn lại ho, bình thản tiếp lời: “Anh tức giận bản thân mình không thể bình tĩnh đối diện với Trang Tĩnh”, anh cười cay đắng, “Anh không thể khống chế... anh không muốn thế, Lục Nhiễm, nếu em không thể chấp nhận, em có thể lựa chọn rời xa anh - anh không có tư cách để giữ em ở lại. Còn nếu em tin anh, anh sẽ bù đắp cho em, thế nào cũng được, chỉ cần là em muốn, kể cả việc chúng ta đã nói là sẽ kết hôn”.

Lý trí mách bảo Lục Nhiễm những lời của Hàn Mặc Ngôn là thật lòng, những lời nói thật đau lòng.

Tình yêu vốn dĩ không thể kiềm chế, nếu có thể, cô chẳng thà không yêu Hàn Mặc Ngôn, giữ chặt tình cảm ấy, chôn sâu vào lòng đất, nhưng làm được như thế thì cô cũng không phải là Lục Nhiễm nữa rồi.

Nắm bàn tay của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm quay lại, gằn từng tiếng: “Hàn Mặc Ngôn, em chỉ hỏi anh một câu, đến giờ anh còn yêu Trang Tĩnh nữa không?”.

Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn chậm rãi: “Không yêu, chỉ là phản ứng bản năng”.

Nắm chặt bàn tay của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cố nở một nụ cười: “Hàn Mặc Ngôn, em tin anh lần này, nếu anh đã nói như vậy, thế thì chúng ta kết hôn đi”.

Buông tay, dọn dẹp hộp cơm trên bàn, Lục Nhiễm quay vào phòng bếp.

Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nhiễm dừng lại, nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.

“Anh biết rồi”.

## 12. Chương 12

Sống mãi trong ký ức thì thật là đáng thương, bởi vì chẳng còn ai đợi chị trên đất cũ.

Hàn Mặc Ngôn thuộc phái hành động, Lục Nhiễm cũng thế.

Lục Nhiễm gọi cho mẹ, Hàn Mặc Ngôn gọi cho bố, chỉ có điều phản ứng của người trước là vui mừng và kích động, còn phản ứng của người sau là một từ “rất tốt”.

Hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị.

Vừa đến cuối tuần, mẹ đã chuẩn bị một loạt áo cưới để Lục Nhiễm đi thử, váy cưới trắng tinh, tầng tầng lớp lớp trên chất liệu đắt tiền với những hoa văn tinh tế và chi tiết phức tạp, khiến cho cô gái nào mặc vào cũng giống như nàng Lọ Lem chuẩn bị đi dự tiệc hoặc thấy mình kiêu ngạo như công chúa xa hoa quyền quý.

Soi mình trong gương, thấy thật nhợt nhạt dù đã trang điểm ít nhiều, Lục Nhiễm chỉ có thể cố mỉm cười.

Thực ra, trở thành cô dâu của Hàn Mặc Ngôn đã là giấc mơ năm năm nay của Lục Nhiễm, áo cưới trắng, chú rể tuấn tú kề bên và lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Nhưng mà, khi giấc mơ sắp trở thành hiện thực, cô lại không có được sự hưng phấn như mình tưởng tượng Cô gái hoàn mỹ trong gương kia không hề giống cô, năm năm trước cô còn là một thiếu nữ đua đòi ăn mặc kiểu hippi với chiếc quần bò bạc phếch, gấu quần sờn rách, giơ ngón tay giữa vào gương, hoặc đút tay vào túi quần sau chán nản đánh bóng mặt đường, hoặc chơi bời cả đêm đến sáng hôm sau vội vàng rửa mặt rồi lên lớp học...

“Chiếc váy này đẹp quá... cái này cũng đẹp... Tiểu Nhiễm, con lại đây đi, thử cái này cho mẹ xem”.

Điện thoại báo có tin nhắn, Lục Nhiễm liếc qua, rồi quay sang xin lỗi mẹ: “Con có việc gấp phải đi ngay, hôm sau mình thử tiếp mẹ nhé”.

Mẹ còn đang bất mãn lầu bầu việc gì còn quan trọng hơn việc này, Lục Nhiễm đã nhanh tay thay ngay bộ váy cưới, bắt xe ra khỏi cửa.

Minh Viên nhắn tin, đang đợi cô ở quán café.

Tuyết đã ngừng rơi, trong quán café tiếng nhạc chậm rãi, ánh sáng hắt vào qua khung cửa kính sát đất khiến quán sáng trưng, đã bốn năm giờ chiều mà vẫn sáng như ban ngày.

Sau khi Lục Nhiễm ngồi xuống, hai người rất khách sáo gật đầu chào nhau.

“Em đi vội lắm hả?”. Minh Viên chỉ đám hoa tuyết còn vương trên vai áo Lục Nhiễm.

“Cũng bình thường”. Lục Nhiễm phủi tuyết và đi thẳng vào vấn đề: “Em sắp kết hôn với Hàn Mặc Ngôn rồi mà anh vẫn định không nói gì với em sao?”.

Giật mình vì Lục Nhiễm quá thẳng thắn, Minh Viên im lặng một lát mới đẩy gọng kính nói: “Anh chúc mừng em, nhưng chuyện này...”.

“Hay nói cách khác là anh định mặc kệ em đi hỏi Hàn Mặc Ngôn hay Trang Tĩnh? Chẳng lẽ em vẫn không đủ tư cách để được biết việc này?”.

Lại im lặng, Minh Viên cười khổ sở: “Lục Nhiễm, em thật thẳng thắn”.

Lấy lại tinh thần, Lục Nhiễm bình tĩnh đáp: “Thói quen nghề nghiệp”.

“Nếu hai người đã tiến tới bước chuẩn bị kết hôn, không, phải nói là sắp sửa kết hôn, vậy thì... anh có nói với em cũng chẳng để làm gì... Chắc em cũng đã hỏi Ngôn rồi đúng không, sự việc này cho đến nay vẫn là một cú sốc rất lớn với cậu ấy, cậu ấy không muốn nói với em cũng là chuyện bình thường...”.

“Anh... tại sao anh không thể nói thẳng xem tại sao Trang Tĩnh lại bỏ Hàn Mặc Ngôn?”.

“Anh nói đây”.

Thực ra, cái gọi là câu chuyện của năm xưa còn đơn giản hơn Lục Nhiễm nghĩ rất nhiều.

Hàn Mặc Ngôn thích Trang Tĩnh trước. Sự thực là lúc đó không ít người theo đuổi cô hoa khôi của cả khoa này, Hàn Mặc Ngôn cũng không phải là người có điều kiện nhất, nhưng là người dụng công và chân thành nhất, cuối cùng Trang Tĩnh cũng bị cảm động, hai người chỉ còn đợi ngày thành vợ chồng. Thử tình cảm đầu đời của cả hai thật trong trắng đáng quý, chỉ có thể dùng những từ đẹp đẽ nhất để diễn tả, đáng tiếc là tình đẹp không thể kéo dài.

Khi vào đại học Hàn Mặc Ngôn không hề nói với ai về gia thế của mình, sống bình thường như tất cả những sinh viên bình thường khác, ở ký túc xá, ăn cơm nhà ăn, đi xe bus... Còn nhà Trang Tĩnh rất nghèo, hàng tuần ngoài việc đi học còn phải làm gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng Hàn Mặc Ngôn không biết những điều này. Hồi đó cả khoa có hai suất học bổng đi nước ngoài dành cho hai học sinh có thành tích học tập tốt nhất khoa, trong đó một suất đã được sắp xếp trước, suất còn lại sẽ là của Hàn Mặc Ngôn hoặc Trang Tĩnh, nhưng cả hai đã hẹn ước với nhau cùng bỏ qua cơ hội này. Đáng tiếc là, người yêu ngày hôm trước còn dịu dàng nói cười hẹn ước ngày hôm sau đã lên máy bay ra nước ngoài.

Trang Tĩnh ra đi, không một câu, một từ nhắn gửi.

Thực ra cũng không khó để lý giải việc này, với thành tích học tập của Trang Tĩnh, ngoài việc không phải chi trả tiền ăn ở học hành, Trang Tĩnh còn có thể cầm về không ít tiền học bổng cho gia đình, điều đó thực sự hấp dẫn đối với bản thân Trang Tĩnh và cả gia đình cô.

Nguyên nhân cô ấy ra đi mà không hề tạm biệt chính là vì sợ Hàn Mặc Ngôn cướp mất cơ hội của mình.

So với những giá trị vật chất, tình yêu thật chẳng đáng giá gì.

Về phần mình, dù Hàn Mặc Ngôn muốn nói một câu “Em quay lại, thực ra anh có rất nhiều tiền”, cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Thật là bi thảm.

Lục Nhiễm bắt đầu hiểu ra tại sao tình cảm của Hàn Mặc Ngôn đối với Trang Tĩnh lại phức tạp và tổn thương sâu sắc đến thế. Tình cảm trong lúc sâu đậm nhất lại bị giáng một đòn bất ngờ, tàn khốc, không thương tiếc.

Đáng tiếc là sức chịu đựng có hạn. Khi biết nguyên nhân lựa chọn của Trang Tĩnh, Hàn Mặc Ngôn vẫn không thể chấp nhận được sự thực này.

Minh Viên nói xong câu chuyện mà vẫn nguyên một nụ cười thiểu não: “Khi sự việc đến tai Ngôn, cậu ấy không chịu tin, vì vừa hôm trước Trang Tĩnh còn hứa đến chúc mừng sinh nhật cậu ấy, Ngôn còn vì thế mà học cách nấu ăn, để dành cho Trang Tĩnh một bất ngờ, ai biết được người bất ngờ nhất lại là mình...”.

Lục Nhiễm chợt hiểu ra.

“Cậu ấy tìm Trang Tĩnh gần như phát điên, cũng không chịu lên lớp, chỉ đến khi chắc chắn là Trang Tĩnh đi rồi, cả con người cậu ấy...”.

“Đủ rồi, anh không cần nói nữa”.

“Anh xin lỗi”.

“Anh không có gì phải xin lỗi cả”. Lục Nhiễm gượng cười trả phần tiền của mình, đứng dậy nói: “Em chỉ đến đây để nghe câu chuyện, biết cũng chỉ để biết mà thôi, cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật. Hôn lễ còn chưa định ngày, nhưng mong là anh sẽ tới tham dự”.

Minh Viên gật đầu: “Anh sẽ đến, có điều, Lục Nhiễm này...”.

“Dạ?”.

“Em còn kiên cường hơn cả tưởng tượng của anh... anh rất mong em và Ngôn được hạnh phúc. Cậu ấy tự biến mình thành một cỗ máy làm việc, nhưng anh biết cậu ấy không hề vui, thậm chí đến tận bây giờ vẫn không thể thoải mái. Em hãy làm cho cậu ấy quên hết quá khứ, sống hạnh phúc. Mãi đau khổ vì một người con gái không xứng với mình, thật chẳng đáng chút nào”.

Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.

Không biết có phải vì quá trông đợi ngày này, hay vì quá rỗi rãi mà một tay mẹ Lục Nhiễm lo toàn bộ hôn lễ.

Từ việc tìm nhà may áo cưới đến đặt khách sạn, rồi cả danh sách khách mời.

Thấy mẹ bận rộn như thế, vai nữ chính nhàn nhã quá lại càng có nhiều suy nghĩ.

Thực tế là, kết hôn hay không trên thực tế cũng không có gì khác biệt, bởi vì cô vẫn phải tiếp tục làm việc. Theo lệ thường, thời gian gần Tết công việc cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng vì phải đào tạo người mới nên thành ra càng bận bịu hơn.

Lục Nhiễm cũng từng nghĩ sau khi giao hết toàn bộ công việc cho Tiểu An, cô sẽ làm gì?

Ở nhà làm vợ hiền? Điều này là hoàn toàn không thể.

Phòng tranh của Đỗ Hàn sắp đi vào hoạt động, nhưng vì quá bận nên Lục Nhiễm cũng chưa có thời gian ghé qua.

Hồi còn nhỏ, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, ước mơ lớn nhất của Lục Nhiễm là được đi chu du khắp thế giới, nhưng ước mơ đó nhanh chóng bị Lục Tề dập tắt bằng bốn chữ “lo mà học hành”, rồi sau đó gặp phải Hàn Mặc Ngôn, cô đã tự giam mình suốt bao nhiêu năm qua.

Lục Nhiễm thử suy nghĩ về khả năng thuyết phục Hàn Mặc Ngôn gác lại công việc cùng cô đi du lịch một chuyến, nhưng đáng tiếc kết quả thật bi thương, nhượng bộ lớn nhất của Hàn Mặc Ngôn là cùng cô đi nghỉ ba ngày, theo đúng ngày phép của công ty.

Sắp đến Tết, hôn lễ cũng đã chuẩn bị tương đối, thiệp mời cũng đã phát hết, chỉ chờ ra Tết là tiến hành đám cưới.

Nhưng trước đó, họ vẫn còn một việc là đi chụp ảnh cưới.

Mẹ cô đã chọn một studio chuyên nghiệp với đội ngũ thạo việc nhất, áo cưới và lễ phục đặt may được đưa đến trong một chiếc hộp màu trắng đẹp đẽ tinh tế. Váy cưới lệch vai dài quét đất, đuôi váy bồng bềnh với họa tiết cung đình, phần ngực và thân áo được trang trí bằng những viên đá quý sáng lấp lánh, khiến cô dâu trở nên nổi bật.

Trang phục của Hàn Mặc Ngôn là một bộ vest cổ điển đơn giản, chỉ có cổ áo và tay áo thiết kế hơi đặc biệt, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm tôn lên khí chất đặc biệt của con người này.

Khí chất khiến Lục Nhiễm rung động.

Hàn Mặc Ngôn là chú rể của cô, thời khắc này, hình như mọi uất ức trước nay đã không còn quan trọng.

Dù không thể yêu cô sâu sắc, nhưng có thể bình yên sống bên nhau hết cả cuộc đời cũng là một lựa chọn hay.

Không khí ở nơi chụp ảnh rất ấm áp, mặc mỗi áo cưới cũng không thấy lạnh, Lục Nhiễm đứng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, chợt phát hiện ra bị đèn chiếu thẳng vào mắt, cô giơ tay che mắt, đang định lên tiếng thì đã thấy Hàn Mặc Ngôn đổi vị trí cho cô, nhiếp ảnh gia di chuyển ống kính chút xíu, im lặng làm tiếp công việc của mình.

Chụp xong cả bộ ảnh, trán Lục Nhiễm đã lấm tấm mồ hôi.

Hẹn thời gian lấy ảnh, Lục Nhiễm đến phòng thay đồ cởi bỏ chiếc áo cưới nặng nề, khoác lên mình bộ quần áo thường ngày, cùng Hàn Mặc Ngôn ra khỏi cửa.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, vào đúng lúc Hàn Mặc Ngôn đẩy cửa studio, họ gặp phải một người mà Lục Nhiễm không bao giờ muốn gặp.

Nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, Trang Tĩnh cũng vô cùng kinh ngạc.

Trang Tĩnh đến để đưa đồ hộ bạn, không ngờ gặp phải họ, có điều, bên trong là studio, họ đến đây để...

Lục Nhiễm nhanh chóng trả lời nghi ngờ của Trang Tĩnh, đều là những người đã trưởng thành, cô không ấu trĩ đến mức làm điều gì khiến người khác khó xử, mặc dù là cô rất muốn đánh cô ta.

“Chị Trang Tĩnh, không ngờ đi chụp ảnh cưới lại gặp chị ở đây”. Giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ nhất, Lục Nhiễm lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho Trang Tĩnh: “Tháng sau chúng tôi kết hôn, đây là thiệp mời”.

Giây phút ấy, đúng là Lục Nhiễm có đôi chút ác độc.

Quả nhiên, mặt Trang Tĩnh cũng hơi biến sắc, không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay là thật, nhưng giây phút ấy có hơi nhợt nhạt.

Hàn Mặc Ngôn nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng: “Lục Nhiễm, chúng ta đi thôi”.

Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn Trang Tĩnh, chỉ có Lục Nhiễm nói lời chào, rồi cùng Hàn Mặc Ngôn đi ngang qua Trang Tĩnh, bỏ qua phản ứng của cô ta.

Ngồi trong xe, Lục Nhiễm lo lắng hỏi: “Lúc nãy... em có giống vai nữ thứ ác độc trong phim truyền hình không?”.

Hàn Mặc Ngôn vốn chẳng bao giờ xem phim truyền hình, ngẩn người giây lát, đáp: “Em không phải là vai thứ”.

Lục Nhiễm bất giác nở một nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoặc vì đã biết trước những trở ngại, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: “Lúc nãy hình như Trang Tĩnh rất buồn đấy, anh có cảm thấy đau lòng không?”.

Hàn Mặc Ngôn lắc đầu: “Cô ấy vẫn sống rất tốt, tại sao anh phải đau lòng chứ?”.

Anh không phải là đồ đần, có thể Trang Tĩnh có buồn khi thấy anh kết hôn, nhưng ai mà biết được trong đó phần nào vì tình cảm, phần nào vì lòng tự ái bị tổn thương, cảm thấy anh đã không còn là chàng trai ngoan ngoãn năm nào.

Hơn nữa, từ sự quyết đoán của sáu năm trước, Hàn Mặc Ngôn đã biết rằng, Trang Tĩnh không phải là cô gái yếu mềm được nuôi dưỡng trong lồng kính mà là một cô gái quyết đoán, biết rõ mình muốn gì. Những người như thế, chắc chắn sẽ tự bảo vệ được mình.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ Tết.

Cái rét đặc trưng của những ngày giáp Tết càng khiến lòng người háo hức, khắp nơi trên đường phố nhà nào nhà ấy đều dán những chữ Phúc to đùng, đỏ rực, cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo ở khắp nơi. Không biết là ý kiến của ai, ngay cả cổng công ty cũng treo hai câu đố đỏ đón xuân rất phong cách.

Vừa hết giờ làm, ai nấy vội vã về nhà.

Lục Nhiễm cũng không ngoại lệ, có điều, vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy khuôn mặt sầm sì của Lục Tề. Lục Tề cũng bận rộn không kém gì Hàn Mặc Ngôn, nên anh là người sau cùng biết tin Lục Nhiễm kết hôn. Khi biết Lục Nhiễm sẽ lấy Hàn Mặc Ngôn, Lục Tề đã cực kỳ phản đối, có điều lúc này ván đã đóng thuyền, Lục Tề không thể làm được gì, nên càng cảm thấy khó chịu.

“Anh, em có thể lấy được chồng, anh không phải nên ăn mừng sao?”. Lục Nhiễm vẫn không hề để ý đến thái độ của anh.

Lục Tề không cười, đưa tay xoa đầu Lục Nhiễm theo thói quen, giọng nói không giấu nổi cảm giác buồn bã: “Tiểu Nhiễm, em cảm thấy lấy Hàn Mặc Ngôn có thể hạnh phúc được sao?”.

Lục Nhiễm tránh bàn tay Lục Tề: “Hạnh phúc hay không, đã đến bước này thì em không muốn từ bỏ. Anh, anh không phải lo cho em, em sẽ không để mình bị thiệt thòi đâu”.

Ánh mắt cố chấp ấy vẫn y nguyên như thời thiếu nữ... Cô em gái một tay anh nuôi dưỡng... trước kia còn là con bé ngang ngược không chịu nghe lời, vì tình yêu đơn phương với một người đàn ông mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn thay đổi bản thân, thoát ra khỏi sự bao bọc và bảo vệ của anh. Nghĩ tới đây, Lục Tề đột nhiên có cảm giác như gả con gái đi lấy chồng.

Chuyện tình cảm cũng giống như khi người ta uống một cốc nước, chỉ người uống biết nóng lạnh người ngoài không thể xen vào.

Đầu tháng, Lục Nhiễm lại nhận được tin nhắn của Hướng Diễn, sinh nhật của anh.

Lục Nhiễm cầm theo một tấm thiệp mời, suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định đi gặp Hướng Diễn một lần, gửi thiệp mời và nói rõ mọi chuyện rồi sẽ về ngay.

Đến nơi, Lục Nhiễm mới biết, tiệc sinh nhật thực ra chỉ mời mỗi mình cô.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hướng Diễn, Lục Nhiễm biết lúc này mà đưa ra thiệp mời thì còn ác độc hơn cả khi gặp Trang Tĩnh hôm vừa rồi, Hướng Diễn rất vui khi thấy cô đúng hẹn, đứng dậy dẫn cô vào chỗ ngồi.

Địa điểm là một nhà hàng khá tĩnh mịch, nghe tên đã thấy rất thanh nhã. ông chủ nhà hàng đã rất dụng công khi đem cả cây cầu nhỏ, đài phun nước và hòn giả sơn vào bên trong nhà hàng, dưới chân là sàn gỗ thịch thịch vui tai, từng khu bàn ăn được ngăn cách thành không gian riêng bởi những bức tường cây lá tự nhiên, thực khách có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách và cảm thấy tĩnh tâm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Hướng Diễn đã gọi xong đồ ăn, hình như chỉ còn chờ cô đến.

Nếu có vài người còn có thể kiếm cớ chối từ, đằng này có một mình Hướng Diễn, để Hướng Diễn sinh nhật một mình cũng không ổn chút nào.

Do dự một lát, Lục Nhiễm quyết định ăn cơm xong mới nói chuyện.

Nhà hàng thiết kế lạ mắt, đồ ăn lại đặc biệt ngon, chỉ có điều, hôm nay đầu óc của Lục Nhiễm cứ như là để tận đâu đâu.

Khi Hướng Diễn đi thanh toán, Lục Nhiễm mới nhớ ra chưa chuẩn bị quà gì, bởi không thể dùng đến phong bao cô đã chuẩn bị từ ở nhà, suy nghĩ một lát, Lục Nhiễm nói: “Anh cứ ở đây, em ra ngoài một lúc rồi quay lại ngay”.

Hướng Diễn ngạc nhiên, nhưng vẫn cười bảo cô: “Em cứ đi đi, anh đợi em”.

Cô vội vã ra khỏi cửa, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, bước chân sựng lại.

“Có việc gì thế?”.

Giọng nói này... chắc chắn là của Hàn Mặc Ngôn.

Qua những lớp cành lá rậm rạp, Lục Nhiễm nhìn thấy bóng hai người đang ngồi với nhau, người đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía cô, nếu cô không bị hoa mắt, thì đó chính là Hàn Mặc Ngôn.

Vì về trước, nên cô cứ tưởng là giờ này Hàn Mặc Ngôn vẫn đang làm việc ở công ty.

Chỉ dừng lại một giây, Lục Nhiễm im lặng bước về phía đó.

Cô tập trung tinh thần, cử động rất nhẹ để khỏi bị chú ý, và tất nhiên cô cũng không nhìn thấy một bóng người đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

Câu chuyện của hai người bên trong vẫn đang tiếp tục.

“Anh định kết hôn thật đấy à?”.

“Đúng thế”.

“Thế anh có yêu cô ấy không?”.

Im lặng, lát sau là một giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Cô lừa tôi ra đây là muốn nói gì?”.

Tiếng cười thoáng qua: “Sáu năm ở nước ngoài em vẫn luôn một mình...”.

Chưa nói hết, một giọng nói lại cắt ngang, giọng điệu châm biếm: “Tôi không có hứng thú để biết mấy việc đó”.

“Thế tại sao anh không dám nhìn vào mắt em?”. Giọng nói kia vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn chắc chắn. “Tại sao anh phải tự lừa mình lừa người như thế, anh Ngôn, anh không thể quên em. Ngay khi chúng mình vừa bước vào đây, anh vẫn đi bên phải em theo thói quen ngày trước, bởi vì anh biết em từng bị gãy tay phải. Anh đừng nói đó là ngẫu nhiên. Anh Ngôn, anh có thể nói với em là tại sao trong sáu năm em không ở đây anh vẫn không kết hôn, lại vội vã kết hôn khi em vừa mới trở về?”.

Lục Nhiễm cảm thấy nghẹt thở, cô nín lặng chờ đợi câu trả lời.

Chưa đợi được câu trả lời của Hàn Mặc Ngôn, lại là giọng của Trang Tĩnh: “Em không ép anh trả lời, em chỉ muốn anh tự nhìn thẳng vào bản thân mình, lấy một người anh không yêu là vô trách nhiệm với bản thân mình, cũng là vô trách nhiệm với người khác...”.

“Cô nói đủ chưa?”. Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng cắt ngang.

Trang Tĩnh như khựng lại, nhưng không tức giận, thậm chí còn cười nhạt: “Anh sợ nghe những lời em nói đúng không?”.

“Trang Tĩnh, giờ cô nói chuyện yêu với không yêu với tôi có phải là quá nực cười không? Lúc đó cô đã lựa chọn rời bỏ tôi, nên bây giờ tôi có lấy ai cũng không liên quan đến cô. Lúc tôi khó khăn nhất cô đã không có ở đây, khi tôi một mình gắng sức cô cũng không có ở đây, thế thì bây giờ cô xuất hiện ở đây làm gì, để hưởng một phần tài sản của tôi sao?”.

“Thế thì tôi nói cho cô biết, không thể được”.

Hàn Mặc Ngôn đứng lên định đi, Trang Tĩnh bỗng giữ tay anh lại, mái tóc đen dài bóng mượt che mất khuôn mặt, chỉ còn giọng nói như nấc nghẹn: “Em không vì tiền... Em đã không thiếu tiền từ lâu rồi, tại sao anh không chịu tin em?”.

“Cô còn nhớ trước khi đi cô đã nói gì với tôi không? Em không cần cơ hội đó, em chỉ cần anh thôi. Chẳng lẽ tôi còn bị lừa lần thứ hai sao?”.

Hàn Mặc Ngôn dứt khoát rút tay ra, định bước ra ngoài.

“Em không lừa anh”. Trang Tĩnh bỗng ngẩng lên nhìn Hàn Mặc Ngôn: “Em không cần cơ hội đó, nếu không vì người nhà em...”.

“Im đi”.

“Anh Ngôn, trước kia anh đâu có như vậy”.

Giọng nói của Hàn Mặc Ngôn cực kỳ lạnh lẽo: “Cũng là nhờ cô”.

Hàn Mặc Ngôn đi được một lúc, Trang Tĩnh cũng xách túi đi theo.

Lục Nhiễm không biết mình đã đứng đó bao lâu. Hàn Mặc Ngôn dứt khoát từ chối Trang Tĩnh, cô nên thấy vui mới phải, nhưng mà... cảm giác thất bại ngày càng rõ ràng. Sự xúc động và phẫn nộ hiếm gặp của Hàn Mặc Ngôn đều chỉ dành cho người phụ nữ ấy.

Lúc này cô mới phát hiện ra, cứ tưởng rằng hạnh phúc đã ở ngay trong gang tấc, bỗng chốc trở thành hư ảo.

Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, Lục Nhiễm định quay về chỗ, có người đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn tay màu trắng, có những hoa văn hình ô vuông, thời buổi này chẳng mấy ai dùng khăn mùi xoa. Lục Nhiễm giật mình, chợt nhìn thấy khuôn mặt chân thành của Hướng Diễn: “Có cần không?”. Anh hỏi cô.

Lục Nhiễm khẽ đẩy trả lại chiếc khăn, cười: “Em không khóc, cảm ơn anh”.

Đến lúc này, Lục Nhiễm mới nhớ ra, lúc nãy hình như cô định đi mua quà sinh nhật cho Hướng Diễn, đáng tiếc là...

Định nói rồi lại thôi, hồi lâu, Hướng Diễn nói: “Anh đưa em về nhé”.

“Vâng”.

Ngồi trên xe, Lục Nhiễm cho tay vào túi định tìm viên xylitol, chợt chạm phải xấp thiệp mời cưng cứng.

Thiệp mời đám cưới của cô.

Tắc đường, xe dừng lại, Hướng Diễn dừng xe, thò đầu ra ngoài xem xét một hồi rồi bảo: “Phía trước hình như có tai nạn, anh đi đường khác nhé, chắc sẽ lâu hơn một chút”.

Những chiếc xe phía sau đều đang lủi lại, chỉ còn lại mỗi chiếc xe của họ, Lục Nhiễm khẽ nói: “Từ từ đã”.

“Hả?”.

“Của anh này. Đến lúc đó mong là anh sẽ có mặt”.

“Gì thế này?”.

Không có ai thúc giục, Hướng Diễn cũng không vội, anh bật đèn trong xe, cầm lấy xem, thẫn thờ, rồi từ tốn nhả ra hai chữ: “Kết hôn?”.

Lục Nhiễm gật đầu, không muốn nói thêm điều gì.

Hướng Diễn đặt thiệp mời vào hộc tủ trước xe, bật đèn xin đường, xoay vô lăng.

Chiếc xe quay một góc gần một trăm tám mươi độ, suýt nữa va vào cây cột điện cách đó không xa, nhưng quay xong xe, Hướng Diễn lại dừng lại.

“Em định lấy anh ta thật đấy à, cho dù là lúc này trong lòng anh ta vẫn còn một người con gái khác?”.

Lục Nhiễm nhếch môi, nhưng cũng không nặn nổi nụ cười, cô chỉ nói: “Nếu anh định thuyết giáo thì khỏi đi, mọi việc đã được quyết định rồi”.

“Em ép mình vào bước đường cùng như thế cũng được sao?”.

Giọng nói của Hướng Diễn bỗng nhẹ nhàng hơn, nhưng xen lẫn trong đó không rõ là sự hoảng hốt hay tự châm biếm bản thân mình: “Em luôn ép mọi thứ vào ngõ cụt như thế, không mệt mỏi sao?”.

Mệt chứ, sao lại không.

Chỉ là cô đã mệt mỏi bao nhiêu năm nay, đã trở thành một thói quen.

Mang mặt nạ mãi thành quen, đến độ không thể bỏ ra, như thể cô vốn là vậy, lạnh lùng chính xác nghiêm khắc, cứ tưởng đó là cái giá phải trả để đạt được mục đích, cũng giống như thời gian nửa năm cô điên cuồng học tập, từ bỏ tất cả... Nhưng mà, khi tất cả trở thành sự thật mới biết rằng những gì mình có được không giống như mình tưởng tượng.

Tỉnh táo lại, Lục Nhiễm mới thấy mình đang chống tay vào trán, cười mà khó coi hơn cả khóc.

“Chẳng lẽ em có thể hủy đám cưới lúc này sao?”.

Biết không thể khuyên được Lục Nhiễm, Hướng Diễn im lặng lái xe.

Lục Nhiễm cúi đầu, khép hờ mắt.

Không biết mất bao lâu, xe lại dừng lại.

Lục Nhiễm khẽ ngáp một cái, đẩy cửa xuống xe, bỗng sững lại khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt.

Xe không dừng trước nhà cô, mà dừng ngay chính giữa một cây cầu.

Chỗ cô vừa xuống có thể nhìn xuống cả mặt sông, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn lung linh trong tầm mắt.

Gió hiền hòa trên mặt sông gựn sóng, hít sâu một hơi, cảm nhận được cả hơi nước, như thể giơ tay ra là có thể nắm lấy. Phóng tầm mắt ra xa là mặt nước mênh mông vô tận, sáng lấp lánh, rực rỡ sắc màu thật khiến người ta ngây ngất.

Không còn sớm nữa, trên cầu vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua.

Lục Nhiễm vịn vào lan can, mặc cho gió thổi tung mái tóc, nói: “Hướng Diễn, anh đỗ xe thế này là vi phạm luật giao thông đấy”.

Hướng Diễn trả lời rất nhanh: “Nếu em thích, thì phạm luật cũng chẳng sao”.

Lục Nhiễm không nhịn được cười.

Hướng Diễn đứng dựa vào lan can cầu, quay sang nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt ngổn ngang bao suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng thay bằng một nụ cười: “Em chịu cười rồi. Anh cứ nhớ về em ngày trước, nóng nảy mạnh bạo dám yêu dám hận”.

Lục Nhiễm nhìn xuống mặt sông sáng rực ánh đèn, cất tiếng, giọng nói tan vào trong gió, gần như không rõ: “Em cũng nhớ...”. Rất nhớ, rất hoài niệm...

## 13. Chương 13

Khẽ thở dài, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm: “Em đã là vợ của anh rồi”.

Trong tiếng pháo nổ giòn giã, một mùa xuân nữa lại về.

Nhà họ Lục ít người nên hết một cái Tết Lục Nhiễm cũng chẳng vất vả gì.

Theo lệ thường, thời gian này mẹ cô đang chuẩn bị đi nam bán cầu tránh rét. Nhưng năm nay mẹ lại dồn hết tâm trí lo việc hôn nhân của Lục Nhiễm. Chắc tại ngày xưa đám cưới mẹ do một tay bà ngoại lo liệu, nên hôn lễ lần này cứ như là mẹ tự tổ chức cho mình, từ champagne, bánh cưới đến khách sạn, mọi thử đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Mẹ còn có phương án dự phòng trên khinh khí cầu và du thuyền, nhưng vì không thích hợp nên đề nghị nhanh chóng bị bác bỏ.

Thời gian còn lại, hình như chỉ có Hàn Mặc Ngôn.

Nhà họ Hàn còn vắng vẻ hơn, chỉ có Hàn Sâm và Hàn Mặc Ngôn. Hàn Sâm còn bận hơn cả Hàn Mặc Ngôn. Thực tế là, Lục Nhiễm chưa từng thấy Hàn Mặc Ngôn ăn Tết bao giờ, cuộc sống của anh luôn bận rộn một cách khó hiểu, chỉ có làm việc và làm việc mà thôi.

Có điều từ sau hôm đó, Lục Nhiễm cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với Hàn Mặc Ngôn.

Cô tin người đàn ông này, tin rằng tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Anh không nói dối, kể cả trên bàn đàm phán cũng chỉ căn cứ vào những con số cụ thể.

Nhưng... giữa họ luôn bị ngăn cách bởi một người.

Khẽ đặt cốc café trước mặt Hàn Mặc Ngôn, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của Lục Nhiễm.

Đón lấy cốc café, khẽ nhấp một ngụm, anh do dự hỏi: “Hôm qua em không ngủ được à?”.

“Không ạ”. Lục Nhiễm cười trả lời.

“Nếu mệt, em không cần đến đây cùng anh đâu”.

Nghỉ Tết, trong công ty còn mỗi anh bảo vệ. Hàn Sâm chỉ tới ăn cùng bữa cơm tất niên rồi không thấy xuất hiện nữa. Đối với Hàn Mặc Ngôn, ngày nghỉ chẳng hề có ý nghĩa gì. Ngày nào không muốn làm việc, ngày đó sẽ là ngày nghỉ. Có điều, sau cú sốc sáu năm về trước, anh chỉ biết lấy công việc làm tê liệt cuộc sống của mình, bây giờ thói quen ấy đã ăn sâu bén rễ, không thể thay đổi.

Bởi vì nếu không làm việc thì anh không biết mình sẽ làm gì.

Anh cũng không biết mình có còn yêu Trang Tĩnh nữa hay không, anh không thể bình tĩnh đối diện Trang Tĩnh chỉ vì nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh lại nhớ đến quá khứ ngu ngốc của mình.

Tình yêu phải sâu nặng thế nào mới có thể triền miên đau khổ hết ngày này qua ngày khác.

ít nhất anh đã không làm được.

Anh không thể coi Trang Tĩnh như một cố nhân bình thường, nhưng cũng không thể coi cô là người thân yêu nhất.

Lục Nhiễm cầm cốc café của mình, đứng dựa vào khung cửa, cười nhẹ: “Không sao đâu, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi, có việc gì cần em làm không?”.

Cô cố mỉm cười ra vẻ không sao.

Giây phút ấy, Hàn Mặc Ngôn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Nhiễm, cô nói: “Tôi là Lục Nhiễm, trợ lý mới đến, mong anh chỉ giáo”, mặc dù đã cố tỏ ra rất chân thành, nhưng không khó để nhận ra cô có chút bất cần.

Thực ra lúc đó, anh đã cố tình làm khó Lục Nhiễm.

Gia đình đầy đủ, cuộc sống thuận lợi, học lực tương đối, cũng chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở nào trong cuộc sống nên cô gái ấy không hề sợ sệt mà tràn đầy tự tin đến mức không cần để ý tới xung quanh.

Mấy năm nay, không chỉ mình anh thay đổi.

Hình như còn có một người nữa cũng đang cùng anh thay đổi, chỉ là để thích ứng với anh.

Đẩy tập tài liệu cho Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn lại cúi xuống nhấp một ngụm café, hơi nóng bốc lên từ cốc café bám vào mặt kính, che mờ mọi vật, cũng che đi ánh mắt u ám của anh.

Có Lục Nhiễm, hiệu quả làm việc của Hàn Mặc Ngôn tăng lên rõ rệt, hai người vốn rất ăn ý, chẳng cần tốn quá nhiều lời.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôn lễ cũng đã cận kề.

Đúng vào lúc này, Lục Nhiễm lần đầu tiên gặp riêng người phụ nữ đó, cô không biết Trang Tĩnh vì tình cờ hay cố ý muốn gặp cô, đằng nào thì tất cả những điều đó cũng không quan trọng.

Bởi vì, cô cũng muốn gặp cô ta.

Lục Nhiễm rất muốn biết, tại sao Trang Tĩnh lại làm những việc vô liêm sỉ đến vậy.

Tiếng kèn saxophone du dương réo rắt.

Cây dây leo xanh biếc bám trên tường thật tự nhiên.

Người phục vụ mang thực đơn đến, Lục Nhiễm không gọi gì, đầu tiên Trang Tĩnh định gọi café, nhưng bị Lục Nhiễm ngăn lại. Cô nở một nụ cười vừa đủ xã giao cảnh cáo Trang Tĩnh: “Tốt nhất chị đừng có gọi café, chị biết là café khó giặt sạch lắm”.

Trang Tĩnh hơi ngước mắt lên, mỉm cười, gọi nước suối.

“Ý cô là muốn hắt lên người tôi?”.

Lục Nhiễm cũng cười, “Chị Trang đã biết còn cố hỏi”. Cô có thể nhẫn nhịn với Hàn Mặc Ngôn, chứ đâu cần nhẫn nại với người phụ nữ này.

“Cô ghét tôi lắm à?”.

Lục Nhiễm trả lời rất nhanh: “Đúng thế”.

Trang Tĩnh bật cười, hơi cúi đầu xuống: “Chắc cô cảm thấy tôi là người thứ ba, nhưng biết đâu được đấy, thực ra đối với tôi cô mới chính là kẻ thứ ba?”.

“Chị muốn nói đến chuyện này sao?”. Lục Nhiễm cười nhạt: “Đối với chị mà nói? Chị thử ra phố tìm bất cứ người nào mà hỏi, thì sẽ biết ngay ai mới là người thứ ba. Chị bỏ đi sáu năm trời, còn dám nói người khác là người thứ ba? Nếu chị ngồi đây chỉ để truyền bá logic kẻ cướp của mình, thì... chị không cần phải nói nữa đâu”.

Bị Lục Nhiễm chặn ngang như vậy, Trang Tĩnh nhất thời không biết nói gì.

Người phục vụ mang nước ra. Dòng nước suối mát gan mát ruột khiến Trang Tĩnh bình tĩnh lại.

Xét cả về tình về lý Trang Tĩnh đều không thắng nổi Lục Nhiễm, nhưng... tình cảm vốn là thứ không thể mang ra đo đếm, cô chỉ có một ưu thế, một ưu thế chí mạng, đó chính là Hàn Mặc Ngôn.

Giữ vẻ bình tĩnh, Trang Tĩnh vẫn cười nhã nhặn: “Nhưng mà, cô Lục, anh ấy có yêu cô không? Cô đã biết thế nào là yêu và được yêu chưa?”.

Lại thế rồi.

Tại sao với bất cứ ai, lần nào cô ta cũng lặp đi lặp lại điệp khúc này?

Lục Nhiễm cảm thấy vô lý đến mức nực cười: “Yêu nhau thì có gì là ghê gớm? Có yêu nhau lắm thì cũng là chuyện của sáu năm về trước, không phải hiện tại. Cho dù trước đây chị đã từng ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, nhưng bây giờ không phải, sau này cũng không phải, đó mới là điều quan trọng”.

Nói xong, cô quay sang nhìn Trang Tĩnh đang nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, định đứng dậy đi, nhưng bị Trang Tĩnh nắm cổ tay kéo lại.

Đang định hất ra, lại nghe thấy giọng của Trang Tĩnh.

“Cô Lục, đừng tức giận thế. Cô có muốn nghe kể chuyện trước kia của anh ấy”.

Hàn Mặc Ngôn trước đây, Hàn Mặc Ngôn của sáu năm về trước, sẽ như thế nào...

Lục Nhiễm dừng bước, ngồi xuống: “Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên”.

“Lúc đó Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa trưởng thành, cũng không hung hăng sừng sộ và lạnh lùng như bây giờ. Tuy nhìn bề ngoài rất khó gần, nhưng tính tình thực ra khá ôn hòa và dễ chịu, có những lúc lại đáng tin cậy đến bất ngờ”. Ánh mắt Trang Tĩnh thoáng dịu dàng: “Còn nhớ có lần giữa đêm tôi bị viêm dạ dày cấp tính, lúc đó đã quá muộn không gọi được xe, Hàn Mặc Ngôn đã cõng tôi chạy đến bệnh viện, vì quá vội vàng, anh ấy còn bị trẹo chân, nhưng anh ấy thà chịu đau chứ không để tôi chịu khổ...”.

Cố nén cảm xúc, nhưng Lục Nhiễm cũng không cảm thấy đau khổ khó chịu như tưởng tượng, có thể vì cô đã từng nghĩ đến những việc như thế này, nên nghe lại cũng chẳng cảm thấy gì.

Đúng thế, họ đã từng yêu nhau.

Nhưng mà, lúc đó cô vẫn chưa xuất hiện, đó là sự thật không thể thay đổi.

Đã là tình yêu, nên có kẻ đến trước người đến sau.

Dù có thế nào, cũng phải biết chấp nhận.

Thậm chí cô đã từng rất tàn nhẫn nghĩ rằng, lúc đó càng yêu thì Hàn Mặc Ngôn càng không thể chấp nhận sự phản bội.

Cô ngồi đó, nghe Trang Tĩnh nói về những câu chuyện đã qua của họ.

Trong đầu Lục Nhiễm dần dần hiện ra một Hàn Mặc Ngôn khác, vẫn có chút trầm mặc, ít cười, làm việc cẩn thận, chắc chắn, tuy rằng thỉnh thoảng có đôi chút tính khí trẻ con, luôn kiên định nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thay đổi vì người mình yêu, cũng biết ảo não khi làm sai một việc, cũng biết khôn vặt, nhưng khi nghiêm túc thì cũng rất đáng sợ... điều quan trọng nhất là không cô đơn, lãnh đạm như bây giờ, lãnh đạm với mọi người, lãnh đạm với bản thân mình.

Trang Tĩnh uống một ngụm nước mát, nói vẻ áy náy: “Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô”.

Ngẩng lên, thấy Lục Nhiễm không phẫn nộ, đau khổ, thất thần như cô ta tưởng tượng, chỉ cười lịch sự: “Không có gì, cảm ơn chị đã kể cho tôi nghe. Có điều, chị định cả đời này đắm chìm trong những ký ửc này sao?”.

Trang Tĩnh giật mình.

Nụ cười của Lục Nhiễm có đôi chút tàn khốc: “Sống mãi trong ký ức thì thật là đáng thương, bởi vì không còn ai đợi chị trên đất cũ. Tôi không biết chị làm thế nào mà có thể sống yên lòng sáu năm ở nước ngoài, nhưng tôi rất thành thật mà cho chị biết rằng, Hàn Mặc Ngôn không còn là anh ngốc của sáu năm về trước để chị tùy ý thao túng. Chị có thể tự lừa mình lừa người rằng Hàn Mặc Ngôn vẫn là vật sở hữu trong lòng bàn tay của chị, điều đó là tùy chị, nhưng, chị hãy giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình. Chị Trang Tĩnh, chị cũng không còn trẻ, đừng tiếp tục hao tổn sức lực nữa, nhân lúc còn chưa đến tuổi da mồi tóc bạc hãy nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ tử tế mà lấy làm chồng, đây mới là nhiệm vụ cấp bách hiện thời. Còn tự cho mình là phải, chiếm đoạt chồng chưa cưới của người khác thì không phải một việc nên làm, hơn nữa, tôi dám chắc rằng chị sẽ không thành công đâu”.

Sắc mặt của Trang Tĩnh càng lúc càng nhợt nhạt, thậm chí còn có vẻ đáng sợ.

Lục Nhiễm không để ý đến cô ta, dứt khoát đứng dậy.

Cô không phải vai nữ chính bi kịch trong phim truyền hình, nếu phải làm thế mới có được vai nam chính, thì cô thà là vai thứ ác độc còn hơn.

Đang định quay đi, cô nghe Trang Tĩnh nói: “Nếu cô đã muốn đánh cuộc thì chúng ta hãy đánh cuộc xem, chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua”. Giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Lục Nhiễm quay lại, cười khẩy: “Cuối cùng cô cũng không vờ vịt nữa rồi”.

Lục Nhiễm không tin người phụ nữ một thân một mình phấn đấu nơi đất khách quê người vinh quy trở về, mà vẫn có thể ngây thơ như một con thỏ trắng, vì như thế thì không thể tồn tại ở môi trường khắc nghiệt xứ người.

Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, có tâm kế hay không, Trang Tĩnh đã lựa chọn buông tay thì không còn tư cách để tiếp tục cạnh tranh.

Lục Nhiễm đợi mấy ngày, luôn ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, nhưng vẫn chưa thấy Trang Tĩnh xuất hiện.

Phòng tranh của Đỗ Hàn khai trương vào một ngày đầu năm, Lục Nhiễm đến cùng Hàn Mặc Ngôn. Tuy Hàn Mặc Ngôn và Đỗ Hàn xem mặt không thành công, nhưng buôn bán không thành vẫn còn tình nghĩa, huống hồ, có vẻ như Đỗ Hàn sắp trở thành con dâu nhà cô đến nơi.

Ngày khai trương, phòng tranh mời đến mấy họa sĩ khá có tiếng tăm và hai cô minh tinh xinh đẹp, có cả phóng viên của đài truyền hình địa phương đến phỏng vấn, và một số lượng khách khứa nên khá náo nhiệt.

Nhưng vì cái rét cắt da cắt thịt của tháng Giêng nên khách khứa cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, phòng tranh nhanh chóng chính thức đi vào hoạt động.

Lục Nhiễm sợ Đỗ Hàn không đủ thanh thế nên mua đến hai lẵng hoa đặt ở cửa, đến nơi mới thấy một hàng lẵng hoa dài kín cả con phố, cô hỏi nhỏ Đỗ Hàn: “Chị kiếm đâu ra nhiều người thế?”, rồi kín đáo liếc nhìn hai cô minh tinh, “Lại còn mời được cả ngôi sao nữa”.

Đỗ Hàn cười tự mãn, nháy mắt với Lục Nhiễm: “Thấy tôi lợi hại không? Còn không nghĩ xem Đỗ Hàn này là ai chứ!”.

Lục Nhiễm nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Vẫy tay chào Lục Nhiễm, Đỗ Hàn cười lớn: “Được rồi, tôi đi tiếp khách đây, cô và Hàn Mặc Ngôn cứ ngắm tranh đi, ngắm được bức nào thì mang đi, coi như tôi tặng”.

Thế là, Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn, hai kẻ không có chút tế bào nghệ thuật nào trong người, đi một vòng quanh phòng tranh, từ bức đầu tiên đến bức cuối cùng.

Cả hai đều không có hứng thú về mặt này. Tính ra, hồi cấp ba không biết đầu óc hâm hấp thế nào Lục Nhiễm còn tham gia vào vị trí tay trống của một ban nhạc, nhưng sau đó bỏ bẵng đi, rồi bị Hàn Mặc Ngôn thay đổi dần dần thành ra hứng thú bây giờ của cô cũng chỉ có mỗi công việc và công việc mà thôi.

Thực ra cũng không có gì không tốt, vì kiếm tiền vốn không phải một việc xấu.

Xem hết một vòng, Lục Nhiễm hỏi nhỏ: “Anh thấy bức nào đẹp?”.

Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm một lúc, thật thà trả lời: “Cũng như nhau cả”.

Lục Nhiễm gật đầu: “Em cũng cảm thấy thế, chẳng hiểu gì cả...”.

Vừa nói xong đã thấy Đỗ Hàn, sau khi đi một vòng khách khứa quay lại, tươi hơn hớn: “Thế nào hả? Toàn là kiệt tác đúng không? Đều mang hơi thở thời đại, cậu nhìn bức Đứa trẻ ăn quả táo kia có nhớ về Newton, về Turing, nghĩ về một sự mất mát mơ hồ. Còn bố cục hư ảo của bức Đường xa kia có khiến cậu nhớ đến những tác phẩm văn học hoang đường của thế kỷ mười bảy? Thật là lãng mạn bí ẩn xen lẫn cảm giác hoang vu trống trải... Đúng rồi, còn bức kia nữa.

Hàn Mặc Ngôn khẽ chau mày, hỏi nhỏ Lục Nhiễm: “Cô ấy đang nói gì thế?”.

Lục Nhiễm trả lời còn nhỏ hơn: “Đang bán hàng”.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một hồi giới thiệu, Đỗ Hàn tràn đầy hy vọng hỏi: “Hai người có chọn được bức nào không?”.

Lục Nhiễm không thể không nể mặt, chỉ đại một bức: “Bức tranh quả cam kia đi, treo ở trong bếp rất hợp đấy”.

Im lặng vài giây, khuôn mặt Đỗ Hàn không cảm xúc: “Đây là bức tranh Mặt trời bùng cháỳ”.

Xách bức tranh Mặt trời bùng cháy, đi như chạy khỏi phòng tranh của Đỗ Hàn, hai người thở phào nhẹ nhõm.

Lục Nhiễm xem thời gian: “Anh có bận gì không, hôm qua người ta gọi cho em báo xong nhẫn cưới rồi đấy, có đi lấy luôn không?”.

Hàn Mặc Ngôn im lặng vài giây, đáp: “ừ”.

Ngồi trong xe, Lục Nhiễm đã dần quen với mùi xe và cả không khí lành lạnh quen thuộc. Ngón tay gõ gõ trên khung tranh, cô ngước mắt lên nhìn thấy chiếc bùa bình an mình đã treo lên, túi gấm xanh thẫm, tua rua đỏ rực lắc qua lắc lại, nổi bật trong không khí lạnh lẽo mùa đông.

Cô bỗng nhớ ra một chuyện: “Anh đã bảo là cho em mượn xe để lái mà”.

Hàn Mặc Ngôn hơi nhướng mắt: “Em định thử bây giờ à?”.

Nhìn dòng xe đông đúc, Lục Nhiễm cười: “Giờ không được, nhưng cũng lâu lắm rồi em không lái xe, anh dạy em nhé”.

“Được rồi”. Có vẻ như Hàn Mặc Ngôn hơi nhếch môi một chút: “Lấy nhẫn xong, tìm một chỗ rộng rãi tập xe”.

Nhẫn cưới được làm khá đơn giản, vòng nhẫn vắt lên nhau thành hình chữ thập chéo, ở giữa khảm một viên kim cương sáng bóng, xung quanh điểm xuyết những hạt nhỏ li ti, sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Lục Nhiễm cũng giống như mọi cô dâu khác, ngẩn ngơ ngắm nghía mãi mới chịu cất lại vào hộp.

Chiếc nhẫn này chứng tỏ cuộc hôn nhân của cô và Hàn Mặc Ngôn sắp trở thành hiện thực.

Vừa đặt xuống, Lục Nhiễm có điện thoại, mẹ đang dặn dò cô thì điện thoại hết pin tắt ngấm, Lục Nhiễm phải mượn điện thoại của Hàn Mặc Ngôn để nói chuyện tiếp. Còn Hàn Mặc Ngôn thử nhẫn xong thì đi thanh toán.

Vừa ngắt điện thoại, âm báo tin nhắn lại vang lên.

Lục Nhiễm nhìn theo phản xạ, trên màn hình hiện lên hai chữ: “Trang Tĩnh”.

Số điện thoại của Hàn Mặc Ngôn từ hồi Lục Nhiễm biết anh đến giờ vẫn không thay đổi, Trang Tĩnh biết được cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng Lục Nhiễm cảm thấy thật khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô mở tin nhắn ra.

Dòng chữ trên đó, rõ ràng không phải của Trang Tĩnh- “Xin hỏi có phải người thân của số máy này không? Cô ấy bị tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Trung tâm”.

Lục Nhiễm giật mình, không ngờ lại là một tin nhắn kiểu này, bên tai cô vang lên tiếng bước chân, Hàn Mặc Ngôn đã sắp lại gần, tay Lục Nhiễm run run xóa đi tin nhắn vừa rồi.

Định thần lại, cô nghĩ, đằng nào thì Trang Tĩnh cũng có bố có mẹ, huống hồ Hàn Mặc Ngôn và cô ta không thân không thích.

Cố tỏ vẻ bình thường, Lục Nhiễm trả lại điện thoại cho Hàn Mặc Ngôn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cất chiếc nhẫn vào trong túi, Lục Nhiễm vẫn hơi cúi đầu, cảm thấy một nỗi lo sự lạ lùng.

Trang Tĩnh.

Dù đã cố quên, nhưng con người đó vẫn xuất hiện giữa cô và Hàn Mặc Ngôn, dù cố không thừa nhận, Trang Tĩnh vẫn là một vết thương không thể mờ sẹo trong lòng Hàn Mặc Ngôn... Nếu bị Hàn Mặc Ngôn phát hiện việc vừa rồi...

“Lục Nhiễm... Lục Nhiễm...”.

Nghe tiếng gọi, Lục Nhiễm ngẩng lên, Hàn Mặc Ngôn đang ngồi ở ghế lái, quay đầu xe hỏi: “Luôn ở đây nhé?”.

“Gì ạ?”.

Tháo đai an toàn, Hàn Mặc Ngôn cũng ngạc nhiên: “Lúc nãy em nói muốn học lái xe mà”.

Lúc này Lục Nhiễm mới nhớ ra, thật ra cô cũng chỉ tiện miệng mà nói vậy thôi, không ngờ Hàn Mạc Ngôn tưởng thật, cố thu lại nỗi lo lắng trong lòng, Lục Nhiễm chớp mắt, mỉm cười: “Vâng ạ”.

Lục Nhiễm biết lái xe, chỉ là không đủ thành thạo vì ngày thường ít có cơ hội luyện tập.

Họ ra vùng ngoại ô vắng vẻ, Hàn Mặc Ngôn dạy rất cẩn thận, Lục Nhiễm tiếp thu khá nhanh, cả đoạn đường lái rất chắc chắn, không thể nhận ra là tay lái mới chưa mấy lần cầm vô lăng. Giữ chặt vô lăng, Lục Nhiễm nhìn chăm chăm về phía trước, điệu bộ căng thẳng như sắp vào trận đánh.

“Không cần...”.

Lục Nhiễm dừng xe, quay lại hỏi: “Dạ?”.

“Đừng lo lắng quá như thế”.

Nghe tiếng, Lục Nhiễm cũng thả lỏng hơn vài phần, mím môi cười: “Em hơi căng thẳng”.

Khẽ thả lỏng tay, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, từ trước đến nay cô luôn như vậy, làm gì cũng dốc hết toàn lực, phấn đấu học tập vì Hàn Mặc Ngôn cũng vậy, nỗ lực tiếp cận anh cũng thế, đều dốc hết toàn lực, nhưng, có những việc, không phải cứ nắm thật chặt là có thể nắm bắt được. Cho tới ngày hôm nay, đối với cô mà nói, cô vẫn cảm thấy thắc thỏm, cảm thấy người đàn ông bên cạnh vẫn luôn ngoài tầm với...

Cô xua đi những ý nghĩ trong đầu, Lục Nhiễm tập trung lái xe.

Trở về nhà, tin nhắn đó vẫn hiển hiện trong đầu cô.

Nỗi lo lắng không yên khiến cô sợ sự việc phát sinh theo chiều hướng không mong muốn, cô xem thời gian, đã hơn chín giờ tối, Lục Nhiễm do dự một lát rồi vẫn xách túi ra cửa.

“Muộn thế này còn đi đâu?”. Mẹ thò đầu ra từ sau tủ quần áo: “Sắp kết hôn rồi, cũng nên biết chừng mực”.

“Vâng, con biết rồi”.

Mẹ còn tưởng Lục Nhiễm sẽ cự cãi lại, không ngờ cô chỉ nói vậy, tiếp theo là tiếng khép cửa nhẹ.

Bệnh viện Trung tâm cách đó khá xa, Lục Nhiễm mất nửa tiếng mới đến nơi.

Lúc này, bệnh viện vắng vẻ một cách khác thường, nhưng đã đến đây, cô cũng không có ý định về ngay, cô hỏi lễ tân số phòng rồi đi lên tầng.

Bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, lên đến tầng trên, cô mở cửa khoa nội trú.

Cô y tá trực nói Trang Tĩnh đã qua khỏi nguy hiểm, Lục Nhiễm cũng không hỏi thêm... Đang suy nghĩ, chợt toàn thân cô tê cứng lại.

Trong hành lang bệnh viện, có một dáng hình quen thuộc đang đứng đó.

Quen thuộc đến nỗi, mấy tiếng trước, anh vẫn còn đang ở cạnh cô.

Cứ cầm nắm đấm cửa mà đứng yên ở đó, Lục Nhiễm không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi.

Hàn Mặc Ngôn làm sao mà biết được?

Sao anh biết được Trang Tĩnh đang ở đây? Sao anh lại đến đây? Anh có biết là cô đã xóa tin nhắn đi không?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

Trong lúc cô do dự, Hàn Mặc Ngôn đã vào trong phòng bệnh.

Lý trí bảo cô, tốt nhất nên rời khỏi nơi này, coi như chưa hề có việc gì xảy ra. Cô sắp làm đám cưới với Hàn Mặc Ngôn rồi, không thể phạm sai lầm vào thời điểm này.

Nhưng... cô sao có thể tiếp tục nhẫn nại?

Làm những việc lừa mình lừa người.

Cuối cùng cô cũng mở cửa, đi về phía phòng bệnh của Trang Tĩnh, hành lang yên ắng, đèn trong các phòng đều đã tắt hết. Lục Nhiễm đi đến trước cửa, có thể nghe được cả những âm thanh bên trong, hình như là tiếng nói chuyện, tuy không thật rõ ràng.

Tay cô đặt trên cánh cửa, định gõ, lại thôi.

Tay run run, cô đang sợ.

Vẫn là nỗi lo sợ bấy lâu nay, một nỗi lo sợ trong tiềm thức rằng Hàn Mặc Ngôn là của Trang Tĩnh, còn hiện tại, chỉ là cô đánh cắp được mà thôi.

Cửa bỗng mở ra, Lục Nhiễm đối diện Hàn Mặc Ngôn.

Mấy giây im lặng.

Lục Nhiễm lùi lại, quay đi, cô muốn đi càng xa càng tốt.

“Lục Nhiễm, sao em lại ở đây?”.

Lục Nhiễm khẽ hít một hơi thật sâu, không quay lại, hỏi: “Thế tại sao anh cũng ở đây?”.

“Anh đến thăm người bệnh”.

Thấy Lục Nhiễm định nói gì lại thôi, Hàn Mặc Ngôn đóng cửa lại, thoáng thở dài: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.

Dưới sảnh có một quán café mở cửa hai mươi tư giờ, lúc này chỉ có mấy người ngồi trong góc, tiếng nói chuyện rì rầm.

Trên đường Lục Nhiễm nghĩ rất nhiều, nhưng khi trấn tĩnh ngồi xuống, lại thành ra im lặng.

Ngồi đối diện cô là Hàn Mặc Ngôn, cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như khi đứng trước mặt Trang Tĩnh.

Ngón tay mân mê cốc café, cô khẽ hỏi: “Anh biết cô ấy bị thương à?”.

Hàn Mặc Ngôn gật đầu: “Ừ, có người gọi điện cho anh”.

Giọng nói hoàn toàn bình tĩnh như mọi khi.

Lục Nhiễm như vô ý hỏi: “Anh không hiếu kỳ xem tại sao em biết à?”.

“Bệnh viện gọi điện thoại, họ nói trước đó đã có người nhắn tin hỏi, nhưng anh không trả lời”. Ngừng một lát, mới tiếp tục: “Anh nghĩ chắc em đã đọc được”.

Hóa ra cô đã bị phát hiện.

Hành động này của cô thực là đáng xấu hổ.

Nắm chặt những ngón tay cầm cốc, Lục Nhiễm cúi xuống nhìn bọt café trong cốc: “Rồi sao nữa?”.

“Sao hả?”.

Đắn đo cân nhắc lựa lời, Lục Nhiễm lãnh đạm hỏi: “Hôn lễ của chúng ta có cần lui lại không?”.

“Tại sao?”.

“Anh không trách em à? Còn nữa... nghe tin cô ta bị tai nạn, chắc anh đau lòng lắm?”.

Câu trả lời của Hàn Mặc Ngôn nằm ngoài dự định của cô: “Việc này thì có liên quan gì đến hôn lễ của chúng ta”.

Nghe thế, Lục Nhiễm giật mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.

Ánh đèn trong quán café không đủ sáng, ngũ quan của người đàn ông trong tranh tối tranh sáng trở thành những nét lập thể, giống hệt bức tượng điêu khắc vô cảm trong lớp hội họa.

Vẫn là vẻ mặt không thay đổi từ khi cô quen anh.

Hàn Mặc Ngôn nhíu mày, giọng nói có chút bất lực: “Em cảm thấy anh sẽ thế nào? Nối lại tình cũ, rồi dứt khoát chia tay em khi ngày cưới đã gần kề... nguyên nhân là vì em xóa tin nhắn của anh”.

Lục Nhiễm mở miệng, nhưng không biết nói gì.

Bởi vì sự thực đúng là cô nghĩ như thế.

Đối diện với một Trang Tĩnh tự tin có thừa, đúng là Lục Nhiễm quá tự ti, họ quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm như thế, cô không bao giờ có thể xen vào.

“Hàn Mặc Ngôn, có thật là... anh không còn tình cảm gì với cô ta nữa không?”.

Bất giác ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Hàn Mặc Ngôn, chờ đợi vào lo sợ... hoàn toàn khác xa một Lục Nhiễm trong quá khứ.

Hàn Mặc Ngôn bỗng bật cười: “Lục Nhiễm, có phải là em không hề tin anh? Anh phải làm thế nào thì em mới tin anh?”.

Câu hỏi đó cô đã hỏi không dưới một lần.

Lục Nhiễm ngưng lại mấy giây.

Phải làm thế nào thì cô mới tin anh?

Từng nghe người khác kể về tình yêu của họ, từng nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ của họ, thậm chí còn tận mắt chứng kiến trạng thái thất thần say rượu của Hàn Mặc Ngôn khi gặp lại Trang Tĩnh, cô không thể làm như không biết gì. Mặc dù hết lần này đến lần khác cô tự nói với bản thân mình, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, nhưng nỗi ấm ức trong lòng vẫn y nguyên, không thể rũ bỏ.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại.

Hàn Mặc Ngôn nhận điện thoại, “ừ” một tiếng, lông mày càng lúc càng cau lại, Lục Nhiễm cũng cảm thấy lo lắng, đợi anh nói xong điện thoại mới hỏi: “Sao thế?”.

Cầm áo khoác lên, Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản: “Bác sĩ gọi, em... đi cùng anh nhé”.

Trang Tĩnh bị thương ở sau đầu và chân trái, vốn dĩ tình trạng đã ổn định, nhưng không biết tại sao hiện giờ lại xuất hiện hiện tượng khó thở.

Theo sau Hàn Mặc Ngôn, thấy anh lo lắng mọi thứ, giống như anh đã từng chăm sóc cô ta trong quá khứ, Lục Nhiễm cảm thấy cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng.

Ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hành lang trống trơn trong bệnh viện, Lục Nhiễm dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy đang đắp trên mình chiếc áo khoác của Hàn Mặc Ngôn. Điều hòa trung tâm của bệnh viện không tốt lắm, nhưng cô vẫn thấy ấm áp lạ kỳ.

Hành lang tối om, thỉnh thoảng mới có vài tiếng động khe khẽ.

Lục Nhiễm do dự một lát.

Giờ này, chắc Hàn Mặc Ngôn đang ở bên cạnh Trang Tĩnh, cũng phải, cô ta đang bị thương, xét về tình về lý cô không thể có ý kiến gì... nhưng mà...

“Uống trà sữa đi, máy nước nóng hỏng rồi, chỉ có trà sữa thôi”.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh tay của Hàn Mặc Ngôn đưa qua, những ngón tay dài đang cầm chiếc cốc giấy, trong bóng tối những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng.

Ngẩn ngơ nhận lấy cốc nước trong tay Hàn Mặc Ngôn, bỏng rát.

Quá nóng.

Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy rồi đặt cốc nước sang một bên: “Hơi nóng”.

“Không sao, trời lạnh thế này, nóng càng tốt”.

Lục Nhiễm cố ý cầm lấy cốc giấy, mặc cho hơi nóng từ bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.

Mấy giây yên lặng, Lục Nhiễm đang định lên tiếng, bị tiếng chuông cắt ngang.

Phòng bệnh của Trang Tĩnh.

Hàn Mặc Ngôn cũng ngớ ra một giây, rồi đi theo y tá vào phòng bệnh, Lục Nhiễm đứng ở cửa phòng, không biết có nên vào hay không.

Y tá làm một số kiểm tra đơn giản, cười nói: “Tỉnh rồi, không sao rồi”, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Giọng nói của Trang Tĩnh vẫn dịu dàng êm tai, cộng thêm một chút yếu ớt, càng khiến ngước ta thương xót: “Anh Ngôn, cảm ơn anh”.

Hàn Mặc Ngôn bình thản: “Không có gì”.

“Anh ghét em đến thế à? Ghét em đến nỗi cứ nói những lời khách sáo đó với em?”.

“Đâu có”.

“Em bị tai nạn thế này anh đừng nói với bố mẹ em nhé”.

“Đó là việc riêng của cô”.

Trang Tĩnh khẽ thở dài: “Anh Ngôn, chúng ta nhất định phải thế này sao?”.

“Nghỉ ngơi cho khỏe”. Hàn Mặc Ngôn chuyển đề tài: “Có muốn ăn gì không?”.

“Em không đói lắm, anh lấy cho em chút nước được không?”.

“Được rồi”.

Nói xong, Hàn Mặc Ngôn lại quay ra.

Lục Nhiễm hỏi: “Tối nay anh ở đây à?”.

“Tại sao?”. Hàn Mặc Ngôn nghi hoặc nhìn Lục Nhiễm: “Anh chỉ đang làm nghĩa vụ của một người bạn mà thôi”.

Cũng không muốn vô lý gây chuyện, Lục Nhiễm cầm lấy cái cốc trong tay Hàn Mặc Ngôn.

“Nghĩa vụ của anh cứ giao cho em, anh về đi”.

Hàn Mặc Ngôn chỉ hơi do dự rồi nói: “Cũng được”.

Rót xong nước, Lục Nhiễm gõ cửa, đi vào, nhìn thấy cô, Trang Tĩnh sững lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười: “Cô sợ chúng tôi gặp nhau đến thế cơ à?”.

Cô ta cố ý công kích Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm bình thản nói: “Cũng hơi hơi, vì thế, cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh ấy đâu. Viện phí đã đóng đầy đủ rồi, cô không phải lo lắng gì hết, có việc gì thì cứ gọi điện cho bạn cô, tôi không tin là ở đây cô chỉ quen có một mình Hàn Mặc Ngôn”.

Lục Nhiễm đặt cốc nước xuống, quay đi, đột nhiên Trang Tĩnh cao giọng gọi: “Cô Lục!”.

Lục Nhiễm không quay lại, chỉ đứng im hỏi: “Có việc gì thế?”.

Trang Tĩnh bỗng trở nên yếu đuối, giọng nói như khóc lóc cầu xin: “Nhường Hàn Mặc Ngôn cho tôi được không, tôi rất yêu anh ấy, tôi cũng rất hối hận, sáu năm qua, không một giờ phút nào tôi không nhớ về anh ấy, nhớ đến phát điên mà không dám quay trở về, vì sợ anh ấy lạnh nhạt... Cô Lục, tôi không còn trẻ nữa, còn cô thì vẫn xinh đẹp trẻ trung, cô có thể tìm được người còn tốt hơn cả Hàn Mặc Ngôn, hà tất phải tranh giành với tôi một người đàn ông vốn dĩ chẳng hề yêu cô?”.

“Tôi không muốn mất anh ấy, tôi cầu xin cô đấy”.

Đã biết có ngày hôm nay, sao trước kia còn làm như vậy.

Tự cô không biết giữ gìn, nên cũng đừng trách người khác.

Lục Nhiễm cầm nắm đấm cửa, không hề xúc động: “Không phải chỉ một mình chị yêu anh ấy, chị chỉ yêu anh ấy một hai năm, còn tôi đã yêu anh ấy sáu năm rồi, chị cảm thấy tôi có thể buông tay không?”.

Bỗng rầm một cái, Trang Tĩnh từ trên giường ngã xuống.

Bình nước truyền rơi xuống vỡ tan, chiếc chân trái bị thương cũng thõng xuống.

Lục Nhiễm kinh hãi quay lại, nhưng đã có người đẩy cửa chạy vào đỡ lấy Trang Tĩnh đang ngã xuống nền nhà.

Mặt Trang Tĩnh trắng bệch, ngã vào lòng Hàn Mặc Ngôn, ngón tay trở nên tím bầm vì tóm chặt lấy áo khoác ngoài của Hàn Mặc Ngôn, như thể sẽ ngưng thở ngay lập tức, yếu đuối đến mức không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì.

Cô gái đẹp dịu dàng mà kiên cường kia, đang hoàn toàn dựa vào lòng bạn, ngay cả Lục Nhiễm đứng ngoài cũng cảm thấy thật đáng thương.

Người phụ nữ ấy có khả năng gây thiện cảm trời sinh.

Nhưng mà...

Lục Nhiễm nắm chặt nắm đấm cửa, mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài.

Nếu không đi, cô thật không biết mình sẽ làm gì.

Gió thổi bay áo khoác ngoài, Lục Nhiễm bỗng muốn châm một điếu thuốc.

Không phải để hút, mà đơn thuần chỉ là châm lên một điếu thuốc, để chất nicotin khiến cô tê dại.

Cô sờ khắp túi áo và túi xách, không thấy thuốc, chỉ thấy chiếc nhẫn cuới.

Chiếc nhẫn cưới vừa mới lấy về, vừa khít trên ngón tay áp út, nghe đồn đây là vị trí gần tim nhất, nhưng mà chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp cũng không thể làm dịu bớt sự bất an trong lòng cô.

Điện thoại đổ chuông.

Là giọng của Hàn Mặc Ngôn: “Lục Nhiễm, em đi đâu Lục Nhiễm im lặng một lát rồi trả lời: “ở bên ngoài, đang chuẩn bị về”.

“Để anh đưa em về”.

“Vâng, khi nào thì anh về?”.

Hàn Mặc Ngôn im lặng một lát, đầu dây bên kia loáng thoáng giọng người phụ nữ, sự nhẫn nại của Lục Nhiễm bỗng hoàn toàn cạn kiệt: “Thôi, không cần đâu, em tự về đây”.

Cô tắt điện thoại.

Cô rất kiên định rất kiên định muốn lấy Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng... cô không thể xác nhận Hàn Mạc Ngôn có thật lòng muốn lấy cô hay không.

Nếu Trang Tĩnh không biến mất, mà cứ tiếp tục xuất hiện bên cạnh Hàn Mặc Ngôn như thế này, thì cô thật không thể chịu đựng thêm.

Cách nhanh nhất để một người biến mất là thế nào?

Chắc chắn không phải là ngồi chờ cô ta tự biến mất.

Lục Nhiễm ngủ đúng một ngày, tỉnh dậy thì gọi cho Lục Tề. Nghe giọng em gái, Lục Tề rất vui.

Cũng phải, thời gian này Lục Tề khách khứa suốt, nhưng chỉ nghe qua một hai câu anh đã phát hiện ra Lục Nhiễm có chuyện gì.

“Tiểu Nhiễm, em có chuyện gì muốn nói với anh à?”.

Lục Nhiễm cố cười, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, những vấn đề vốn khó nói nay bỗng dễ dàng buột ra khỏi miệng: “Anh, anh có thể khiến cho một người vĩnh viễn biến khỏi khỏi phạm vi cuộc sống của em không?”.

Lục Tề giật mình: “Có người nào đeo bám em à?”.

“Không phải em, mà là Hàn Mặc Ngôn”.

Một lát im lặng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi chiều anh về nhà, em đừng đi đâu nhé”.

Sau một buổi trưa yên ổn, Lục Nhiễm ngồi trong ánh nắng mỏng manh giữa ngày đông giá rét, kể lại tất cả mọi chuyện cho Lục Tề.

Cô biết rõ đây không phải một lựa chọn hay, đối với những việc của bản thân cô, Lục Tề còn lo lắng hơn cả cho chính bản thân mình, nhưng cô cũng không thể nhẫn nại thêm... cô muốn tìm một người để dốc hết nỗi lòng.

Nghe xong, Lục Tề im lặng khác thường.

“Tiểu Nhiễm, nếu Trang Tĩnh biến mất, liệu em và hắn ta có thể...”.

Lục Nhiễm trả lời rất nhanh: “Em không biết”.

Lục Tề bình tĩnh nói: “Để cho cô ta biến mất khỏi cuộc sống của em thì rất đơn giản, vấn đề là làm thế nào để cô ta biến mất khỏi cuộc sống của em và Hàn Mặc Ngôn. Tiểu Nhiễm, em dốc toàn lực để duy trì mối quan hệ này có đáng không? Đã lâu lắm rồi anh không thấy em cười với anh? Yêu cầu của anh rất đơn giản, chỉ cần em vui vẻ, em có thể nói với anh là em rất hạnh phúc... nhưng hiện giờ anh không thể tìm thấy dù chỉ chút ít điều đó trên khuôn mặt của em. Anh đau lòng lắm, em biết không?”.

Lục Tề rất ít khi nhiều lời như vậy, có thể đây là lần đầu tiên.

Ánh mắt Lục Nhiễm trở nên xa xăm giây lát rồi lấy lại sự bình tĩnh, cô lấy chiếc nhẫn cưới từ trong túi ra.

“Cũng chỉ còn một bước nữa thôi, anh, hãy kệ em một lần cuối đi”.

Lục Tề xoa đầu Lục Nhiễm, nói: “Được rồi”.

Không ai có thể nghi ngờ về hiệu suất làm việc của Lục Tề.

Ngày thứ ba Lục Nhiễm đến bệnh viện Trung tâm, Trang Tĩnh đã không còn ở đó, hỏi thăm lễ tân, chỉ nhận được câu trả lời: “Bệnh nhân chuyển viện rồi”.

Cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng cũng có vài phần tội lỗi.

Dù gì thì cô cũng giấu Hàn Mặc Ngôn việc này.

Nhưng... cũng không hối hận, Lục Nhiễm vốn không phải thiện nam tín nữ gì, cứ coi như tự lừa mình lừa người, nhưng mà chưa cần ra trận đã giải quyết xong việc của Trang Tĩnh là tốt lắm rồi.

Hôn lễ đang đến gần, chính xác là chưa đến nửa tháng nữa.

Sau Tết là khoảng thời gian tiệc tùng nhiều nhất, đằng nào thì mẹ đã lo liệu hết mọi việc cưới xin, nên Lục Nhiễm chỉ việc theo sau Hàn Mặc Ngôn đến hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác, tiện thể cũng chuyển được bao nhiêu thiệp mời.

Gió lặng sóng ngừng, Lục Nhiễm mân mê chiếc váy cưới, chờ đợi ngày trọng đại đang đến gần.

Trước đám cưới một tuần, Hàn Mặc Ngôn gọi điện cho Lục Nhiễm: “Mang theo hộ khẩu, chứng minh thư”.

Xe của Hàn Mặc Ngôn đỗ ở cổng cục Dân chính.

Từng đôi tình nhân xếp hàng chờ đợi, cũng không có gì vội vã, Lục Nhiễm thong thả theo sau Hàn Mặc Ngôn. Lúc này, người đến đăng ký không nhiều. Cô dâu xếp hàng ngay trước Lục Nhiễm hắt xì vì lạnh, rồi quay lại cười với cô, niềm nở hỏi: “Anh chị cũng đến đây lần đầu ạ?”. Nói xong, mới thấy mình thật ngớ ngẩn, lại vội vã: “Em nhầm, em nhầm, chắc chắn là lần đầu rồi. Tại em căng thẳng quá, mà anh chị bình tĩnh thật đấy, anh chị không hồi hộp à?”.

Cô gái nói một mạch, điệu bộ lo lắng nhưng không giấu được cảm giác ngọt ngào.

Chủ rể đứng bên cạnh thơm một cái vào má cô gái, cười: “Vợ mình đáng yêu quá”.

“Đáng ghét, bao nhiêu người thế này...”. Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, cười xấu hổ.

Không thể diễn tả được cảm giác đang dâng trào trong lòng Lục Nhiễm lúc này, thế mới là vợ chồng, còn thái độ băng giá của cô và Hàn Mặc Ngôn, không biết nên gọi là gì.

“Em đang nghĩ gì thế?”.

Cố giấu ánh mắt hâm mộ, Lục Nhiễm bình thản đáp: “Không có gì”.

Giọng nói trầm thấp: “Lục Nhiễm...”.

Có ai đó nắm chặt bàn tay cô.

Lục Nhiễm giật mình, quay đầu lại, gặp ngay ánh mắt của Hàn Mặc Ngôn, hai con mắt đen láy.

Giữa ngày đông lạnh giá, bàn tay của Hàn Mặc Ngôn thực sự ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa sưởi ấm cả trái tim cô, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào?

Trước nay vẫn luôn là cô theo đuổi Hàn Mặc Ngôn, cô chưa từng nghĩ lại có lúc được đứng cạnh anh thế này. Khoảng cách gần trong gang tấc, gần đến mức có thể giữ tay nhau cả cuộc đời.

Hàn Mặc Ngôn nói như than: “Lục Nhiễm, chúng ta sắp kết hôn rồi”.

Lục Nhiễm trả lời theo phản xạ: “Em biết rồi”.

Hàn Mặc Ngôn: “Thế em có thể vui lên một chút được không?”.

Lục Nhiễm nhếch môi, nặn ra một nụ cười: “Em rất vui mà”.

Bàn tay đang nắm tay cô càng thêm xiết chặt, giọng nói của Hàn Mặc Ngôn như một sự thỏa hiệp: “Anh hoàn toàn tự nguyện kết hôn với em mà không liên quan gì đến Trang Tĩnh, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh không muốn nhìn thấy em như bây giờ...”.

Một lát im lặng, Lục Nhiễm mới hỏi lại: “Như thế nào?”.

Hàn Mặc Ngôn không nói gì, như là không biết nên diễn tả thế nào.

Thực ra... không phải đợi đến lúc Hàn Mặc Ngôn nói ra, bản thân Lục Nhiễm cũng biết, âu sầu ủ dột, mất tinh thần, cho dù hạnh phúc ngay trước mắt vẫn cảm thấy bất an, giống như là nhìn trăng trong bóng nước.

Cô cũng nên cảm thấy yên ổn rồi mới phải.

Rõ ràng là họ sắp kết hôn.

Bàn tay trong tay Hàn Mặc Ngôn rịn mồ hôi, tim cô cũng đập nhanh hơn, cô vẫn luôn thích người đàn ông này, nhưng...

“Người tiếp theo...”.

Lục Nhiễm nhận lấy tờ giấy Hàn Mặc Ngôn đưa, ký tên đóng dấu tên theo thói quen, định thần lại mới nhìn ra tiêu đề trên tờ giấy, “Đơn xin đăng ký kết hôn”.

Khi họ ra về, trong tay đã có thêm một tờ giấy màu hồng.

Tờ giấy viết tên của cô và Hàn Mặc Ngôn.

Lục Nhiễm lật qua lật lại mấy lần, cảm giác lẫn lộn.

Đơn giản là thế, kết chặt hai con người vốn dĩ chẳng hề liên quan gì với nhau.

Ra khỏi cổng, Hàn Mặc Ngôn vừa lái xe vừa hỏi: “Có muốn đi đâu không?”.

Lục Nhiễm giật mình: “Đi đâu?”.

Hàn Mặc Ngôn hơi mỉm cười: “Tối nay không bận gì, em muốn đi đâu để anh đi cùng em”.

“Có thể coi là... hẹn hò không?”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩn người, rồi cũng gật đầu.

Lục Nhiễm quay sang nhìn những bông tuyết chưa tan hết trên nền đất và những hình ảnh mờ ảo trên đó, mắt bỗng sáng lên: “Đi xem phim nhé”.

Đã nhiều lần cô đi mua vé xem phim cho Hàn Mặc Ngôn, mà chưa bao giờ cùng anh xem hết một bộ phim.

Chỉ duy nhất một lần trong rạp chiếu phim, khi bên cạnh cô là Hướng Diễn, còn bên cạnh Hàn Mặc Ngôn là người phụ nữ khác.

Tính ra, hình như họ cũng chưa có đến một lần hẹn hò.

Càng nghĩ... càng thấy bi ai...

Mua xong vé xem phim, đi vào, tiếng nhạc du dương trong rạp vang lên.

Bắt đầu chiếu phim, đèn tắt hết.

Một bộ phim tình yêu tiết tấu chậm rãi, thực ra, Lục Nhiễm cũng không thích kiểu phim này, nhưng hy vọng là, với không khí nơi đây, Lục Nhiễm có thể lắng lòng mình mà yên ổn ngồi xem bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Bóng tối đã giúp cô che giấu cảm giác bất an thường trực trong lòng, cô không cần phải tiếp tục ngụy trang, những tình cảm khó giấu ban ngày cũng bị nhấn chìm theo từng đoạn đối thoại của hai nhân vật chính.

Tiết tấu êm dịu, trước mắt cô là một quá trình dài về tình yêu của hai nhân vật chính.

Họ quen nhau, biết nhau và yêu nhau, như một lẽ đương nhiên.

Cả hai diễn viên đều nhập vai, diễn xuất ăn ý, gần như chẳng hề tốn bất cứ công sức gì, cho dù chỉ là một ánh mắt giao nhau cũng chất chứa bao tình cảm sâu đậm, khiến người xem không khỏi động lòng.

Lục Nhiễm ngồi xem phim, nhưng đầu óc cô đang nghĩ tận đâu đâu.

Từng có lúc, Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh cũng giống y như thế, họ yêu thương nhau, luôn bên cạnh nhau, luôn...

Cô cố ép bản thân mình không nghĩ xa hơn, nhưng những ý nghĩ đó không chịu sự chỉ huy của đại não, tiếp tục trào dâng.

Biết rõ là cô và Hàn Mặc Ngôn đã đăng ký kết hôn, quá nghĩ ngợi như thế thật chẳng khác gì tự chuốc khổ vào thân, nhưng mà, con người là một động vật cảm tính, lạnh lùng đến mức nào cũng không thể thờ ơ với tình cảm của mình.

Cô quay lại, Hàn Mặc Ngôn đang ngồi ngay bên cạnh.

Rạp phim thưa thớt nên khá yên tĩnh, đến tĩnh mịch. Những nét nhìn nghiêng trên khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn rất rõ ràng, kiên nghị như chính con người anh, nhưng lúc này đây cũng có chút gợi cảm.

Cô chăm chú nhìn anh mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Chỉ đến khi giọng nói của Hàn Mặc Ngôn cắt ngang: “Sao cứ nhìn anh thế?”.

Lục Nhiễm giật mình, hỏi lại: “Thế em không thể nhìn anh à?”.

Hàn Mặc Ngôn như có chút miễn cưỡng: “Cũng được”.

Thái độ khoan dung, đôi chút nhường nhịn.

Trong đầu thoáng qua cảnh một cô bạn gái nào đó từng làm với Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm bỗng có ý định tiến thêm một bước, ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô buột miệng: “Em còn muốn tiến thêm chút nữa, cũng được chứ?”.

Hàn Mặc Ngôn: “Hả?”, vẻ chưa hiểu ra.

Từ trước đến nay Lục Nhiễm vẫn là người nóng vội, giọng thấp hẳn xuống, cô quay lại, xích lại gần Hàn Mặc Ngôn: “Ví dụ như...”.

Trong tích tắc đợi Lục Nhiễm nói hết câu, Hàn Mặc Ngôn ngạc nhiên phát hiện môi Lục Nhiễm thoáng lướt qua môi anh, chỉ một thoáng qua.

Tốc độ cực nhanh, chỉ như một vệt mờ thoảng qua trong bóng tối.

Sau giây lát ấy, chỉ còn hơi ấm lưu lại trên môi chứng minh cho sự việc vừa rồi.

Khẽ lùi lại, khuôn mặt Lục Nhiễm nóng bừng, nhưng vẫn trấn tĩnh nhìn về phía Hàn Mặc Ngôn.

Hàn Mặc Ngôn vẫn vô cảm nhìn cô.

Cảm giác thất bại trào dâng, cô ngồi trở về vị trí của mình.

“Hàn Mặc Ngôn...”.

Hàn Mặc Ngôn nhếch môi, như định nói điều gì.

Lục Nhiễm chỉ cười nhạt: “Anh vẫn chưa quen với vai trò của mình, thực ra em cũng hơi...”.

Được thôi, tại cô quá nóng vội, nhưng mà... vẫn cảm thấy bi ai.

Cô vẫn luôn mong muốn rằng, dù ít dù nhiều, cô cũng khác với những bạn gái trước kia của Hàn Mặc Ngôn, hoặc ít nhất là cũng không giống họ, chỉ là bạn gái danh nghĩa trong tim của Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng mà, giây tiếp theo, trước mắt Lục Nhiễm bỗng tối om.

Không khí lạnh tràn qua, che khuất ánh sáng từ màn hình chiếu phim, cảm giác ấm mềm thoáng qua môi.

Lục Nhiễm trở nên đờ đẫn.

Lúc nãy... lúc nãy... chắc không phải là Hàn Mặc Ngôn chứ.

Giọng của Hàn Mặc Ngôn rất bình tĩnh nhưng vẫn khiến cô xúc động lạ thường: “Anh sẽ học cách làm quen”.

Chỉ một câu đơn giản thế thôi, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy một điều gì đó đang trào dâng trong lòng, ánh mắt trở nên mơ màng, lồng ngực nghẹt thở.

Lục Nhiễm nhắm mắt lại, cố ngăn những cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt.

Anh sẽ học cách làm quen, sẽ thay đổi vì cô.

Chính vì cô.

Cô nỗ lực bao nhiêu lâu như vậy, vất vả như vậy, cũng chỉ vì giây phút này...

Nỗi uất ức khó nói thành lời khiến cô chỉ muốn trút hết ra ngoài.

Cánh tay Hàn Mặc Ngôn vòng qua vai cô, động tác hơi cứng nhắc, Lục Nhiễm vẫn nhắm mắt dựa vào vai anh, để mặc cho tất cả những suy nghĩ trong lòng bay đi, để giây phút này dừng lại mãi mãi.

Hết phim, Lục Nhiễm tìm một quán ăn nhanh gần đó.

Đều là những người làm việc quên ăn, thế mà xem hết một bộ phim, ai cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, mỗi người gọi một phần cơm cà ri, ăn ngon lành.

Động tác ngồi ăn của Hàn Mặc Ngôn tiêu chuẩn mà tao nhã, chỉ ngồi nhìn cũng thấy cảnh đẹp lòng vui.

Cũng không vội, Lục Nhiễm vừa ăn vừa ngắm nhìn Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn cũng đã quen với ánh nhìn thiêu đốt của Lục Nhiễm, nên vẫn chậm rãi ngồi ăn.

Lục Nhiễm nghĩ ngợi một lát: “Mà em nhớ là anh không thích khẩu vị này mà...”.

Hàn Mặc Ngôn ngẩng lên, trả lời: “ừ, đó là trước kia”. Ngừng một lát, nói tiếp: “Hương vị cũng được”.

Cũng có thể Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra, không biết từ bao giờ khẩu khí của anh cũng đỡ cứng nhắc hơn rất nhiều.

Lục Nhiễm ngừng một lát: “Nếu anh thích, lần sau em sẽ thử làm xem”.

Hàn Mặc Ngôn hơi nhếch môi: “Cũng được”.

Tiếng nhạc du dương êm dịu càng khiến cho không khí càng thêm ấm áp, xen lẫn những tình cảm quyến luyến trong lòng.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, Lục Nhiễm chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc đơn giản thế này.

Chỉ cần trước mặt cô là người đàn ông này, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tươi đẹp.

Vẫn theo lệ thường, Hàn Mặc Ngôn đưa Lục Nhiễm về nhà.

Ngồi trên xe, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Có phải em vẫn bận lòng vì việc của anh và Trang Tĩnh không?”.

Bị hỏi quá đột ngột, Lục Nhiễm không biết nên nói thế nào.

Tình huống này nói thật thì thật mất hứng, cũng không thể nói ngược với lương tâm mình, tốt nhất là im lặng.

Hàn Mặc Ngôn: “Đúng là anh không thể làm ngơ, nhưng không đến mức như em tưởng tượng. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng có lúc nhạt phai, huống hồ anh và Trang Tĩnh đã...”.

Lục Nhiễm không nhẫn nhịn thêm khẽ nói: “Nhưng anh vẫn đi cứu cô ấy, cô ấy hẹn anh vẫn ra ngoài...”.

Cảm thấy giọng nói hơi mất hòa khí, Lục Nhiễm cúi xuống: “Xin lỗi, tại em không kiềm chế được”.

Hàn Mặc Ngôn không để ý đến chuyện đó, giọng nói vẫn bình tĩnh, từng chữ từng câu: “Lục Nhiễm, em vẫn không tin anh, hay là không tin vào bản thân mình”.

Lục Nhiễm im lặng.

Tin, cô nên tin vào điều gì đây?

Tin là Hàn Mặc Ngôn đã quên Trang Tĩnh, tin rằng tình cảm quấn quýt giữa họ đã đứt làm đôi, hay là tin rằng...

Điều cô không thể đối mặt còn nhiều hơn thế.

Nói cho cùng, chỉ là cô không thể tin vào bản thân mình, không thể tin vào kết quả không dễ dàng này... Rốt cuộc vì lẽ gì mà Hàn Mặc Ngôn lại kết hôn với cô.

Cô không thể tiếp tục như thế này.

Lục Nhiễm bặm môi: “Em sẽ không nghĩ đến việc đó nữa”.

Khẽ thở dài, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm: “Em đã là vợ của anh rồi”.

Vợ.

Từ này khiến Lục Nhiễm cảm thấy tỉnh táo, đúng thế, cô đã trở thành vợ của anh, hợp pháp hợp lý, nhận được sự chúc phúc của mọi người.

Lục Nhiễm tự nói với bản thân mình, cô đã thắng.

So với bài trừ, rõ ràng là tiếp nhận dễ chịu hơn nhiều.

Lục Nhiễm khẽ đáp: “Em biết”.

Cô cũng nắm lấy bàn tay của Hàn Mặc Ngôn, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, nhưng họ đang nắm chặt tay nhau hơn bất cứ lúc nào.

Tất cả đang yên ả như thế, biến cố bỗng đột ngột xảy ra.

## 14. Chương 14

Hàn Mặc Ngôn, mang theo Trang Tĩnh của anh mà cút cho khuất mắt tôi.

Lục Nhiễm cứ tưởng là không bao giờ phải gặp lại Trang Tĩnh.

Đáng tiếc là ý nghĩ ấy chưa được bao lâu, Trang Tĩnh lại xuất hiện trước mặt cô với hình tượng của người bị hại.

Bi kịch hơn ở chỗ, Lục Nhiễm là người cuối cùng được biết việc này.

Người lái xe đâm người sau khi nộp tiền vào viện cho Trang Tĩnh, đã lặn mất tăm.

Trang Tĩnh bị ép chuyển viện, giữa đường gặp phải sự cố, vết thương ở chân lại càng trầm trọng hơn, phải vào phòng cấp cứu lần hai.

Lục Tề không nói gì với cô.

Không ai nói gì với cô.

Đúng lúc đó bố mẹ của Trang Tĩnh tìm đến Hàn Mặc Ngôn, rớt nước mắt tố cáo.

Theo lời kể của Minh Viên, Trang Tĩnh đã đưa Hàn Mặc Ngôn về nhà, cùng ăn cơm với hai bậc phụ huynh không hề biết rõ nội tình. Sau màn đón tiếp thiết tha, ân cần thăm hỏi đã coi Hàn Mặc Ngôn như con rể trong nhà... thậm chí sau khi hai người đó chia tay vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, mấy lần muốn nhờ người tìm Hàn Mặc Ngôn, nhưng Hàn Mặc Ngôn đã nghỉ học ra nước ngoài.

Bây giờ xảy ra sự việc này... đương nhiên là lại đến tìm Hàn Mặc Ngôn.

Cũng không khó để lý giải rằng, trong mắt hai cụ, vợ chưa cưới của Hàn Mặc Ngôn vì sợ tình cũ không rủ cũng đến nên đã nhờ anh mình uy hiếp người bệnh chuyển viện dẫn đến tình hình bệnh tật xấu đi.

Suy cho cùng thì cô cũng có trách nhiệm trong việc này.

Trong mắt họ, cô là vai nữ thứ ác độc nhất, không những chia loan rẽ thúy còn làm hại, ép buộc vai nữ chính rời xa vai nam chính.

Nhưng thật đáng tiếc, cô là Lục Nhiễm, đứng ở góc độ của Lục Nhiễm, cô không thể lĩnh hội, không thể chịu đựng khi Hàn Mặc Ngôn chất vấn cô về sự việc này.

Ánh sáng từ cửa sổ kính sát đất hắt vào trong phòng, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn.

Lục Nhiễm bặm môi, im lặng hồi lâu rồi trả lời: “Đúng là em đã bảo anh em làm cho cô ta biến mất đấy, Hàn Mặc Ngôn, anh định hỏi em chuyện gì?”.

Mùa đông vẫn chưa đi, thời tiết âm ba độ C, mỗi khi cất tiếng lại thành từng đám hơi trắng xóa như sương mù. Bên kia đám sương mù, Hàn Mặc Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Vẫn ngôn từ và ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của mấy năm về trước, vẫn nơi đây, tòa nhà văn phòng cô đã ở đó bao nhiêu năm.

Người đàn ông mới mấy hôm trước vẫn xem phim ăn cơm cùng cô, nói với cô rằng “Em đã là vợ của anh rồi”, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất.

Hàn Mặc Ngôn vẫn nhìn cô, giọng nói lạnh lùng như thường lệ: “Tại sao không nói với anh?”.

Lục Nhiễm bỗng trừng mắt: “Anh để ý đến cô ta à? Anh rất để ý đến cô ta phải không?”.

Hàn Mặc Ngôn chau mày: “Không phải vấn đề này”.

“Không phải vấn đề này thì là vấn đề gì? Nếu em ép một người không hề liên quan đến anh chuyển viện, thì lúc này anh có đứng ở đây để chất vấn em không?”. Lục Nhiễm bình tĩnh hỏi lại.

Đáp án đã quá rõ ràng.

Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát: “Anh đang hỏi em”.

Lục Nhiễm lật lật mấy tập tài liệu trên bàn, cười: “Điều này chính anh dạy em mà?”.

Câu trả lời tốt nhất chính là hỏi một câu hỏi khác khiến đối phương cứng họng.

Hàn Mặc Ngôn đã dạy cô như thế, còn thực hiện trên bàn đám phán để cô học hỏi theo.

Là dáng hình trầm tĩnh sáng suốt, lạnh lùng mà cô đã say mê.

Thế mà bây giờ... Lục Nhiễm cảm thấy thật buồn cười.

Hàn Mặc Ngôn im lặng, ngữ điệu hung hăng và lý luận sắc bén của cô đều do anh dạy, vậy nên, dáng hình bây giờ của cô... cũng là do anh mà thành.

Trong mắt Lục Nhiễm, sự im lặng của anh lại thành ra một ý nghĩa khác.

Hàn Mặc Ngôn không có gì để nói với cô? Hay nói cách khác, đến hôm nay anh mới biết cô là người thế nào.

Cô không tốt, không dịu dàng, mặc dù cô đã rất cố gắng để làm một người vợ tốt của Hàn Mặc Ngôn, nhưng... cô vẫn không thể thay đổi bản thân mình một cách hoàn toàn triệt để, từ đầu đến cuối cô vẫn là Lục Nhiễm, dù có nín nhịn, có cố ép cũng không thể thay đổi bản thân mình.

Cô có thể chịu đựng việc Hàn Mặc Ngôn lạnh nhạt với tình cảm của cô bao nhiêu năm nay, nhưng không thể chấp nhận việc trong lòng anh có một người con gái khác.

Không, cô càng không thể chấp nhận người đó quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô để tuyên bố chủ quyền với Hàn Mặc Ngôn.

Nếu là mấy năm trước, có thể cô...

Lục Nhiễm cúi xuống, nói như than thở, cũng như tự giễu mình: “Đừng cố truy hỏi em nữa, có hỏi nữa cũng chỉ có một câu trả lời, đó là em ghét cô ta, em không muốn nhìn thấy cô ta, em không thể chịu đựng giây phút cô ta xuất hiện trong cuộc sống của em”.

Hàn Mặc Ngôn: “Thế nên em ép cô ấy chuyển viện?”.

Lục Nhiễm nhắm mắt lại: “Vâng, bố mẹ cô ta nói với anh em ác độc thế nào, thì em ác độc như thế”.

“Lục Nhiễm!”, lông mày của Hàn Mặc Ngôn như vặn vào nhau, “Họ không nói xấu gì em cả”.

Lục Nhiễm đứng dậy, hai chân chuẩn bị bước đi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, giọng nói có chút kích động: “Who care? Anh không thể hiểu được em ghét cô ta đến thế nào? Em chỉ mong cho cô ta biến mất khỏi thế giới này”. Mắt cô như ánh lên một ngọn lửa, càng lúc càng cháy sáng rực: “Hàn Mặc Ngôn, nói cho cùng thì việc của cô ta có liên quan gì đến anh, cô ta chết cũng không đến lượt anh đứng ra chôn”.

Sắc mặt Hàn Mặc Ngôn rõ ràng là đang sa sầm lại.

Nhưng Lục Nhiễm lại có một cảm giác khoái trá, cho dù những lời nói sắc nhọn đó như con dao hai lưỡi, đau người và đau mình, nhưng... cuối cùng cô cũng có thể nói ra những lời mà cô muốn nói từ lâu, cho dù những lời nói đó sẽ đập tan lớp ngụy trang giữa họ, cô cũng mặc kệ.

Chắc Hàn Mặc Ngôn không thể hiểu được, Lục Nhiễm đang đau khổ thế nào.

Những lúc như thế này, tình huống như thế này, sự việc như thế này, và cả anh đang đối diện với cô.

Đúng thế, cô biết rằng, cô có thể đẩy mọi việc cho Lục Tề, hoặc là tìm một lý do nghiêm chỉnh đàng hoàng nào đó tạo đường lui cho cả hai, hoặc là mượn cớ hàm hồ, thậm chí có thể giả vờ lờ đi để rồi đến thăm Trang Tĩnh, tất cả đều tốt hơn những gì cô vừa làm.

Nhưng... cô không muốn và cũng không định làm thế.

Cô còn phải ngụy trang bao lâu nữa?

Cô còn phải làm trái với lòng mình bao nhiêu lâu nữa?

Cho dù biết rõ thành công đã ngay trước mắt, hôn lễ của họ đã sắp cử hành..., nhưng mà, càng vào những lúc thế này lại càng không thể nhẫn nhịn thêm.

Hạnh phúc hư ảo, nụ cười giả tạo.

Có thể kéo dài được bao lâu.

Cũng có thể cô đã chờ đợi giây phút này, giây phúc Hàn Mặc Ngôn hiểu được nỗi lòng của cô.

Cô là Lục Nhiễm, chứ không phải là vật thế thân của bất cứ ai, càng không phải loại người đáng thương khẩn cầu anh rủ lòng thương.

Cô có thể thích anh bao nhiêu năm mà không trông đợi gì, có thể lựa chọn ra đi sau bao nhiêu năm bị đối đãi lạnh nhạt, mà không thể chấp nhận lời hứa bên nhau chỉ vì đồng tình thương xót hay vì kích động bởi người thứ ba.

Hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn nhếch môi, thả ra bốn chữ: “Anh rất thất vọng”.

Lục Nhiễm ngẩng đầu lên: “Thất vọng cái gì?”.

Hàn Mặc Ngôn day day sống mũi: “Vì em”.

Đáng ngạc nhiên là, nghe thấy những lời này, Lục Nhiễm không cảm thấy quá đau lòng.

Chắc tại... cô cũng đã biết trước rồi.

Lục Nhiễm rút điện thoại ra: “Để em gọi cho mẹ hủy bỏ tiệc cưới”.

Hàn Mặc Ngôn tiến lại, giằng lấy điện thoại trong tay Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm cau mày: “Trả cho em”.

Giọng nói của Hàn Mặc Ngôn có vẻ bực bội: “Em làm gì thế?”.

Lục Nhiễm: “Hủy bỏ hôn lễ, nếu anh đã thất vọng vì em, tốt nhất hãy hủy bỏ tiệc cưới luôn, tránh việc giữa đường chú rể bỏ đi, em chỉ còn lại một mình”.

Không thể kiềm chế, càng nói càng bạc bẽo.

Hàn Mặc Ngôn cuối cùng cũng tức giận, sắc mặt càng lúc càng sa sầm: “Lục Nhiễm, có phải là em không hề muốn kết hôn với anh?”.

Lục Nhiễm cảm thấy thật hoang đường: “Không muốn kết hôn với anh thì em tốn bao nhiêu năm ở bên cạnh anh để làm gì?”.

Hàn Mặc Ngôn: “Thế tại sao cho dù là xảy ra việc gì thì người đầu tiên muốn hủy bỏ hôn lễ luôn là em? Còn về phần Trang Tĩnh... em có biết anh tức giận nhất là điều gì không?”.

Không đợi Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn tiếp tục: “Anh tức giận nhất là từ đầu đến cuối em không hề tin anh, anh biết em đi hỏi Minh Viên, cậu ấy đã nói với em về việc của anh và Trang Tĩnh, nhưng điều đó thì chứng tỏ điều gì... Em không thể chịu đựng được sự tồn tại của Trang Tĩnh là vì từ đầu đến cuối em luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ em mà chạy theo Trang Tĩnh”.

Đều là sự thật.

Có điều, Hàn Mặc Ngôn ơi là Hàn Mặc Ngôn, trái tim con người không phải là một cỗ máy, không phải cứ tin anh là có thể bỏ qua mọi việc.

Nếu không vì anh, thì việc gì em phải để ý đến cô ta? Sự tồn tại của cô ta thì có quan hệ gì đến em?

Lục Nhiễm bình tĩnh hơn, lạnh lùng: “Trả điện thoại cho em”.

Hàn Mặc Ngôn trả điện thoại cho cô.

Lục Nhiễm nhận lấy, cất điện thoại vào túi, quay người đi ra cửa: “Hàn Mặc Ngôn, em tin anh, chỉ cần anh đừng tiếp tục xen vào việc của Trang Tĩnh, thì em sẽ cho qua mọi việc”.

Hàn Mặc Ngôn cau mày, chưa kịp nói gì, Lục Nhiễm đã mở cửa đi ra ngoài.

Lục Nhiễm, tại sao cô không hiểu, cho dù giữa Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh có gì đi chăng nữa, cũng đã là quá khứ, anh sẽ không bao giờ quay lại với Trang Tĩnh, chắc chắn không bao giờ.

Lục Nhiễm gọi điện thoại cho Lục Tề, nghe giọng anh có chút áy náy.

Lục Nhiễm biết việc này không thể trách anh mình, chuyển viện cũng chẳng phải việc gì quá đáng, tình trạng của Trang Tĩnh xấu đi hoàn toàn là một việc ngoài dự đoán.

Cô hỏi Lục Tề địa chỉ của bệnh viện mới, sáng sớm hôm sau đi đến đó.

Lục Tề rất chu đáo, điều kiện ở bệnh viện này hoàn toàn không thua kém gì bệnh viện Trung tâm.

Đang tìm theo sơ đồ, Lục Nhiễm gặp ngay Trang Tĩnh đang ngồi trên xe lăn có mẹ đẩy đằng sau.

Vẻ ngoài của cô ta cũng không quá tồi tệ, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp mỹ miều, hai chân giấu trong chiếc váy bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc mềm mượt xõa xuống vai, trông vẫn tao nhã và hơi tội nghiệp.

Nhìn thấy Lục Nhiễm, cô ta không hề ngạc nhiên, mà có vẻ hoàn toàn như trong dự đoán.

Điều đó càng khiến cho Lục Nhiễm thêm khó chịu.

Cô ta quá chắc chắn, dù là việc gì cũng như nắm chắc trong lòng bàn tay.

Lục Nhiễm quyết định lên tiếng trước, cô nói với mẹ Trang Tĩnh: “Cháu chào bác, cháu tên là Lục Nhiễm, là vợ chưa cưới của Hàn Mặc Ngôn, cháu muốn nói chuyện riêng với Trang Tĩnh được không?”.

Rõ ràng là mẹ của Lục Nhiễm nhìn cô vẻ đề phòng, cứ như sợ cô làm hại Trang Tĩnh.

Lục Nhiễm coi như không biết gì, bác ấy là mẹ của Trang Tĩnh nên thái độ đó hoàn toàn dễ hiểu, mà xét cho cùng, bản thân cô đến đây cũng chẳng có ý tốt gì- Trang Tĩnh quay lại, giọng dịu dàng: “Không sao đâu mẹ, mẹ cứ để con nói chuyện riêng với cô ấy, con không sao đâu”.

Thái độ đó khiến cho ngay cả Lục Nhiễm cũng phải nghĩ, mình thật giống một nhân vật phản diện.

Khẽ cắn môi, Lục Nhiễm nghĩ, nếu Trang Tĩnh đã vào vai ngây thơ trong sáng, thì cô cũng không phiền lòng nhận vai phản diện của mình.

Cửa cầu thang rộng rãi, im ắng không một tiếng động.

Trang Tĩnh quay xe lăn về phía Lục Nhiễm, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô Lục, cô có chuyện gì cần nói với tôi?”.

Lục Nhiễm khoanh tay, đứng dựa vào tường, khẽ ngước mắt lên: “Tôi và Hàn Mặc Ngôn đã đăng ký kết hôn rồi, chị có muốn xem không?”.

Trang Tĩnh: “Thế thì xin chúc mừng cô”.

Trang Tĩnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng dưới ánh mắt sát sao của Lục Nhiễm vẫn để ý thấy một tia phẫn nộ thoáng qua.

Lục Nhiễm cười nhẹ: “Vì thế, lần này tôi có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu chị tránh xa chồng tôi một chút? Chị cứ yên ổn ở đây cho đến khi bình phục hoàn toàn, rồi sau đó... muốn đi đâu thì đi. Còn nếu chị vẫn cố tình tiếp cận, chị sẽ trở thành người thứ ba bị người đời chỉ trích, đến lúc đó để bảo vệ gia đình mình, tôi không biết sẽ làm những gì khiến mọi người đều kém vui”.

Ngữ khí nạt nộ uy hiếp.

Trang Tĩnh bỗng bật cười.

Lục Nhiễm có đôi chút rối loạn.

Trang Tĩnh chớp đôi mắt đẹp, cũng không còn đeo lớp mặt nạ ngụy trang, giọng thoắt trở nên sắc bén: “Hàn Mặc Ngôn có biết cô đến tìm tôi để nói những lời này không?”.

Lục Nhiễm: “Việc này không liên quan đến anh ấy”.

Trang Tĩnh khép mắt: “Tôi nên nói gì với cô đây... Tại sao cô lại đến tìm tôi? Tại vì ngay cả bản thân cô cũng không tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình, nếu cô đủ lòng tin, tin rằng anh ấy yêu cô, tin rằng không bao giờ anh ấy rời xa cô, thì cô cần gì phải đến tìm tôi? Thậm chí cô còn làm ra vẻ uy hiếp đến nực cười?”. Cô ta kết luận: “Xét cho cùng, cô không tin anh ấy, cũng không tin vào chính bản thân mình. Cô Lục, cô thật đáng thương, tôi thật là thông cảm với cô”.

Lục Nhiễm gần như là phì cười.

“Trang Tĩnh, tôi không cần sự thương hại của chị, cũng không cần chị chỉ dẫn, chị chỉ cần làm tốt những việc mình nên làm là đủ rồi”. Lục Nhiễm lạnh băng: “Việc của tôi và Hàn Mặc Ngôn không đến lượt chị xen vào. Chị tưởng tôi là ai chứ?”.

Lục Nhiễm trả lời rất cứng cỏi.

Trang Tĩnh vẫn tươi cười: “... Chẳng lẽ cô không biết Hàn Mặc Ngôn ghét nhất là bị lừa dối? Nếu anh ấy biết hôm nay cô...”.

Lục Nhiễm cắt lời cô ta: “Đúng là anh ấy ghét nhất sự lừa dối, thế nên cả cuộc đời này anh ấy sẽ không tha thứ cho chị”.

Gương mặt Trang Tĩnh biến sắc, sau đó đóng đinh bằng một nụ cười quái dị.

“Anh ấy không tha thứ cho tôi, nhưng sẽ thương xót tôi”.

Rồi cô bặm môi, giơ tay ra phía Lục Nhiễm.

Đến khi Lục Nhiễm cảm nhận được sự bất thường thì cũng đã muộn rồi.

Trang Tĩnh bỗng hét lên thất thanh một tiếng, sau đó túm lấy vạt áo Lục Nhiễm, một chân trượt xuống dưới, rồi kéo theo cả người Lục Nhiễm cùng với chiếc xe lăn lăn xuống cầu thang.

Lục Nhiễm phản ứng không kịp, bị kéo theo xuống, đầu phía sau đập xuống đất.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, thứ cuối cùng Lục Nhiễm nhìn thấy là khuôn mặt điên cuồng, hận thù của Trang Tĩnh.

Cô ghét mùi thuốc sát trùng.

Chỗ này là...

Chỉ vừa định suy nghĩ, đầu đã đau dữ dội, như muốn vỡ tung.

Cố mở mắt, đau quá... chỗ nào cũng đau.

“Tiểu Nhiễm... Tiểu Nhiễm... Em tỉnh lại rồi? Bác sĩ... bác sĩ... hình như em gái tôi tỉnh rồi!?”.

Giọng ai thế này...?

Tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng dụng cụ va vào nhau và tiếng nước tí tách.

Tiếng nói lúc nãy, Lục Nhiễm mấp máy môi, giọng nói nghẹn ngào: “Anh...”.

Cố gắng mở mắt, đập vào mắt cô là vẻ lo lắng của Lục Tề, cả con người anh như hồn bay phách lạc, râu ria lởm chởm vì lâu ngày không cạo.

Lục Nhiễm nhớ lại ngày trước cô đánh nhau phải vào nằm viện, Lục Tề cũng chăm sóc cô chu đáo thế này.

Thấy em gái tỉnh lại, Lục Tề hoảng hốt nắm lấy hai vai em: “Nằm im, đừng nói gì cả, để các bác sĩ kiểm tra cho em”.

Lục Nhiễm ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tất cả những gì diễn ra trước lúc hôn mê bỗng hiện lại rõ mồn một trong đầu: Trang Tĩnh giơ tay ra, dốc hết sức lực trong lúc cô bất ngờ nhất và sau cùng là vẻ mặt độc ác oán hận của cô ta.

Giống hệt như từng đoạn từng đoạn trong một bộ phim bị đứt đoạn.

Trên bàn có cháo mới nấu thơm thoang thoảng.

Kiểm tra xong, Lục Nhiễm ngồi dậy, đầu và cánh tay phải đều băng kín, cực kỳ thê thảm, đau đến nỗi cảm giác cả cơ thể này đều không phải của cô.

Lục Tề bê bát cháo, đút cho em từng thìa một.

“Em hôn mê hai ngày rồi, hôm qua mẹ ở đây cả ngày, hôm nay mệt quá nên anh thay để mẹ về nghỉ...”. Lục Tề vừa đút cháo vừa nói chuyện: “Đỗ Hàn cũng bảo là tí nữa qua đây”.

Ăn thêm mấy miếng, Lục Nhiễm đẩy thìa cháo ra, nhìn Lục Tề chằm chằm: “Thế Hàn Mặc Ngôn đâu?”.

Một thoáng im lặng.

Chỉ một thoáng im lặng ấy cũng đủ để biết được một việc gì đó đang xảy ra, Lục Nhiễm: “Trang Tĩnh đâu?”.

Lục Tề: “... vẫn đang trong phòng cấp cứu”.

Vì thế mà, Hàn Mặc Ngôn lựa chọn ở bên cạnh Trang Tĩnh?

Cảm giác cay đắng trào lên trong lòng, xen lẫn con tim đau thắt đến nghẹt thở.

Lục Tề đặt bát xuống, nhìn Lục Nhiễm: “Trang Tĩnh có tỉnh lại một lần, chỉ nói đừng đẩy tôi xuống...”.

Lục Nhiễm không phải là đồ ngốc, kết hợp lại, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết của cô ta, tất cả đều quá rõ ràng.

Người phụ nữ đó... đã hãm hại cô...

Lục Nhiễm ngước đôi mắt u sầu lên, hỏi: “Có phải bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng em đẩy cô ta xuống, không may bị cô ta kéo xuống cùng”.

Lục Tề: “Anh tin là không phải em”. Ngưng một lúc: “Nếu cần hại chết người phụ nữ đó cũng không cần đến em tự ra tay”.

Lục Nhiễm chống cánh tay trái chỉ hơi xây xát giữ đầu, khẽ thở dài: “Anh là anh trai em, cho dù em có nói gì anh cũng sẽ tin, nhưng mà...”.

Lục Tề nhỏm dậy: “Để anh đi bắt trói Hàn Mặc Ngôn qua đây”.

Lục Nhiễm tóm áo anh: “Thôi anh ạ”.

Lục Nhiễm cười khẽ, nhưng chẳng biết là cười ai.

“Hàn Mặc Ngôn rất thất vọng về em”. Cô buông tay, vùi mặt vào lòng bàn tay: “Còn em... cũng rất thất vọng về anh ta...”.

Lục Tề ngồi vào chỗ của mình, bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ trên lưng Lục Nhiễm, im lặng hồi lâu.

Đỗ Hàn đến mang theo một lẵng hoa quả to, nói bao nhiêu là chuyện chọc cười, nhưng chẳng ai cười nổi.

Cuối cùng Lục Tề cũng ra hiệu cho Đỗ Hàn im lặng, thế là sự im lặng của một người kéo theo sự im lặng của cả ba người.

Lục Nhiễm cảm thấy không thoải mái, cô tỏ ý muốn yên tĩnh một mình, Lục Tề và Đỗ Hàn thấy vậy cũng không miễn cưỡng ở lại.

Lục Tề và Đỗ Hàn đi khỏi, phòng bệnh vắng tanh không một chút hơi người.

Lục Nhiễm hít một hơi thật sâu, nằm xuống định ngủ, nhưng vết thương trên đầu và trên người vẫn đau ê ẩm.

Đến nửa đêm, bỗng có người đẩy cửa bước vào.

Lục Nhiễm nhỏm dậy, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi mà vẫn anh tuấn như tượng tạc.

Lời châm chọc ngay nơi cửa miệng nhưng không thể nói ra.

Cô không muốn nói gì hết.

Lần này, Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng thèm hàn huyên, hỏi thẳng vào vấn đề: “Em đẩy Trang Tĩnh xuống?”.

Trong phòng bệnh không bật đèn lớn, chỉ có hai ngọn đèn nho nhỏ đủ để chiếu sáng, nhưng thứ ánh sáng màu cam ấm áp đó vẫn không thể che bớt sự lạnh lẽo của Hàn Mặc Ngôn.

Lạnh lùng và sắc bén.

Như chính những lời nói của mình.

Thậm chí còn không hỏi xem vết thương của cô thế nào.

Trang Tĩnh cấp cứu hai ngày, thì cô cũng hôn mê hai ngày trên giường bệnh, nhưng Hàn Mặc Ngôn đã chọn ở bên Trang Tĩnh, đến lúc nhớ ra để qua chỗ cô, thì câu hỏi đầu tiên là thế này.

Chẳng lẽ cô không phải... là vợ anh ta sao?

Cảm giác nhảm nhí hết sức trào dâng.

Cuộc hôn nhân đã được cả đất nước, cả thế giới công nhận, cuộc hôn nhân cô một lòng trông đợi thực ra... chẳng là gì cả.

Từ đầu đến cuối chỉ là một câu chuyện cười.

Yêu nhau, kết hôn, cả cuộc đời... đều chưa từng tồn tại.

Lục Nhiễm cười thành tiếng, bạc bẽo đến nỗi chính cô cũng không ngờ, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cô cũng chẳng có gì phải băn khoăn: “Anh cảm thấy thế nào?”.

Giọng của Hàn Mặc Ngôn thấp trầm: “... Y tá và mẹ của Trang Tĩnh đều nghe thấy cô ấy hét lên một tiếng, ngay sau đó khi họ chạy ra cầu thang thì nhìn thấy em và Trang Tĩnh ngã xuống...”.

Lục Nhiễm ngắt lời, bổ sung thêm: “Sau đó trong lúc mê sảng Trang Tĩnh đã nói rằng đừng đẩy cô ấy xuống đúng không?”.

Hàn Mặc Ngôn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

Áp lực vô hình khiến đầu óc Lục Nhiễm như nổ tung, cô gần như hét lên: “Hàn Mặc Ngôn, nếu anh đã đoán chắc là tôi đẩy cô ta xuống, thì anh còn đến hỏi tôi làm gì?”.

Một lúc sau, Hàn Mặc Ngôn mới nói: “Hôm trước em từng nói anh không thể hiểu được em ghét cô ta đến thế nào? Em chỉ mong cho cô ta biến mất khỏi thế giới này...”.

Anh ta đang tìm chứng cứ chứng minh cô ra tay tàn độc với Trang Tĩnh sao?

Thế thì cô sẽ giúp anh ta luôn một thể.

Lục Nhiễm ngẩng phắt lên, không hề phủ nhận: “Đúng thế, em đã từng nói, em mong cho cô ta chết, lúc này đây mong muốn ấy càng rõ hơn bao giờ hết, nếu không phải vì hôm nay em không thể cử động, em rất muốn qua đó giết luôn cô ta!”.

Hàn Mặc Ngôn: “Lục Nhiễm, Trang Tĩnh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, vì hai lần bị thương nên hiện giờ vẫn trong tình trạng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể...”.

Lục Nhiễm: “Nếu anh đến đây chỉ để nói với em chuyện này, em cũng có thể nói với anh rất rõ ràng rằng, em chúc cho cô ta chóng chết!”.

Hàn Mặc Ngôn chau mày: “Lục Nhiễm, Trang Tĩnh...”.

Trang Tĩnh Trang Tĩnh!

Ngoài Trang Tĩnh ra anh có còn biết nói một điều gì khác không!?

Mẹ kiếp chẳng qua là tôi thích anh? Chẳng qua là tôi ghét con mụ tình địch ấy? Vì biết anh không thích nên tôi không dám động đến một sợi lông chân của cô ta!

Nhưng bây giờ tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi!

Lục Nhiễm tiện tay vớ lấy cái bình hoa bên cạnh, lấy hết sức ném về phía Hàn Mặc Ngôn, giọng nói đầy sự thù địch: “Hàn Mặc Ngôn, mang theo Trang Tĩnh của anh mà cút cho khuất mắt tôi”.

Hàn Mặc Ngôn không né tránh, cứ mặc cho chiếc bình hoa bay thẳng vào vai, rồi bật ra, rơi xuống đất.

Choang.

Chiếc bình vỡ tan, mảnh vụn tung tóe trên sàn nhà. Tan tành, dứt khoát.

Hàn Mặc Ngôn nhìn về phía cô thật lâu, rồi quay người ra khỏi phòng bệnh.

Lục Nhiễm ôm lấy trán, chỉ cảm thấy cả cơ thể như một cỗ máy bị tháo rời. Sau cơn bực tức, cô cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô lục túi lấy ra chiếc nhẫn cưới tinh xảo đẹp đẽ, ngây người nhìn.

Kết quả này, hôn nhân này... có phải là điều mà cô mong muốn không?

Cô cắn chặt răng, ném chiếc nhẫn ra ngoài.

## 15. Chương 15

Hàn Mặc Ngôn không đuổi theo, chỉ nói năm chữ: "Anh đợi em trở về”.

Mấy ngày sau, Lục Nhiễm đều không nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn.

Lục Tề và mẹ thay nhau chăm sóc cô, hai người cố ý tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến Hàn Mặc Ngôn.

Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, thuốc men và trang thiết bị cũng tốt nhất, vết thương của Lục Nhiễm nhanh chóng hồi phục.

Vết thương ở tay phải của cô không quá nặng, chỉ có những cơn đau đầu khiến cô cảm thấy đôi chút phiền phức.

Thời tiết ấm dần, mùa xuân đang đến gần.

Nhìn vào lịch, Lục Nhiễm chợt phát hiện ra, đã đến ngày cưới ấn định.

Tình trạng này, tất nhiên là không thể kết hôn.

Có điều không biết nên viện lý do gì?

Lục Nhiễm cười không thành tiếng.

Thời gian này rất nhiều người đến thăm cô, đều bị Lục Tề ngăn không cho vào với lý do cô phải tĩnh dưỡng, thực ra... cũng là vì muốn bảo vệ cô.

Đáng lẽ từ lâu cô nên hiểu ra rằng, chẳng ai bắt bóng bao giờ.

Hoa trong gương, trăng trên mặt nước.

Hàn Mặc Ngôn không hề yêu cô.

Mấy đêm liền cô đều nằm mơ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Lục Nhiễm mơ gặp Hàn Mặc Ngôn, thật đến nỗi như Hàn Mặc Ngôn ở ngay bên cạnh.

Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ có đêm đen yên tĩnh và chiếc bóng cô đơn của cô trong cửa kính.

Khi tháo kẹp tay ra, cuối cùng Lục Nhiễm cũng được gặp người đầu tiên không phải Lục Tề, mẹ và Đỗ Hàn.

Lâm Tĩnh dẫn theo bạn trai mới đến thăm cô.

Vừa vào Lâm Tĩnh đã bắt đầu oán trách, nào là tại sao Lục Nhiễm không liên lạc gì với cô ấy, xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này mà người làm bạn như Lâm Tĩnh cũng chẳng hề hay biết gì, rồi cả chuyện cô ấy đến mấy lần đều bị Lục Tề ngăn lại ngoài cửa, lần này nói mãi mới được vào.

Rõ ràng là cô ấy đã vui hơn trước nhiều, huyên thuyên luôn miệng.

Đã nghĩ thông, Lục Nhiễm cũng không còn thấy ấm ức trong lòng.

Đơn thuần là cô mừng cho Lâm Tĩnh.

Chu Ngôn bạn trai mới của Lâm Tĩnh là một người bẽn lẽn, không biết nói chuyện, thường xuyên đỏ mặt, suốt cả buổi chỉ cười hiền lành nhìn hai cô nói chuyện, cho dù có bị gây sự, cũng vẫn mỉm cười không tranh cãi.

Vẻ ngoài thì không bằng được với kẻ phụ tình Lạc Ức Vi, nhưng thiện cảm hơn nhiều.

Lâm Tĩnh rất hạnh phúc.

Nhưng cô thì không?

Trái tim Lục Nhiễm quặn đau.

Lâm Tĩnh nói với bạn trai: “Chu Ngôn, anh ra ngoài mua ít đồ uống nhé”.

Chu Ngôn cười gật đầu, đứng dậy ra ngoài.

Thấy bạn trai đã đi khỏi, Lâm Tĩnh cầm bàn tay Lục Nhiễm, thở dài: “Lục Nhiễm, nói cho tớ biết, cậu và Hàn Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ra nông nỗi này?”.

Lục Nhiễm cắn môi: “Một lời khó nói hết”.

Lâm Tĩnh: “Thì cậu cứ từ từ nói xem nào”.

Lục Nhiễm chậm rãi dựa vào gối, nhắm mắt lại: “Ừ”.

Thực ra đều là những việc vừa xảy ra, nhưng Lục Nhiễm có cảm giác như đã xảy ra lâu lắm rồi, cô vẫn nhắm mắt kể lại từ đầu đến cuối.

Cứ tưởng sẽ rất buồn, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, cô chỉ cảm thấy trong lòng buồn tủi, đau âm ỉ thấm tận vào xương cốt.

Nghe xong câu chuyện, Lâm Tĩnh im lặng ôm lấy Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm cười thành tiếng: “Cậu ôm tớ làm gì, tớ cũng không yếu đuối đến thế đâu. Chỉ là... cuối cùng tớ cũng hiểu ra một chuyện”.

Lâm Tĩnh: “Chuyện gì?”.

Lục Nhiễm cười: “Lúc cần cắt đứt không cắt đứt nên mọi việc mới rối tung lên, khi quyết tâm nghỉ việc đi khỏi đó đáng lẽ tớ phải đi luôn, không nên quay lại”.

Ánh mắt Lâm Tĩnh hơi phức tạp, cô hỏi bạn: “Có thật là... cậu đã quyết tâm rồi?”.

Lục Nhiễm khẽ cười: “Đã đến lúc tớ buộc phải quyết định rồi”.

Bạn bè lần lượt đến thăm cô, tinh thần Lục Nhiễm cũng khá hơn rất nhiều, có điều, chẳng ai nhắc đến chuyện hôn lễ, chắc tại ai cũng biết chuyện nên chẳng ai hỏi han gì.

Người cuối cùng đến thăm cô chính là Hướng Diễn.

Hướng Diễn đem theo một bó hoa bách hợp rất to, hương thơm ngào ngạt, khiến cho căn phòng bệnh lạnh lẽo thêm chút sinh khí.

Lục Nhiễm nhận lấy, cười cảm ơn.

Hướng Diễn cũng cười, rất nhã nhặn: “Em khách sáo gì chứ, em gặp chuyện không may thế này... bây giờ mới đến thăm em cũng là hơi muộn rồi, em không trách anh đấy chứ?”.

Lục Nhiễm: “Làm gì có chuyện”.

Hướng Diễn cắm hoa vào lọ: “Thế có thể nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì không?”.

Lục Nhiễm biết rõ vẫn còn cố hỏi: “Chuyện gì là chuyện gì?”.

Hướng Diễn ngừng một lát: “Hôn lễ... anh đã chuẩn bị cả tiền mừng rồi”. Anh quay sang nhìn Lục Nhiễm: “Hiện giờ anh chẳng thể tìm thấy niềm vui của người sắp kết hôn trên khuôn mặt em, hôn lễ lùi lại, hay là...”.

“Hủy bỏ rồi”.

Lục Nhiễm ngẩng lên bình tĩnh nhìn Hướng Diễn: “Hôn lễ hủy bỏ rồi”.

Hướng Diễn ngạc nhiên nhìn cô: “Em vẫn rất muốn lấy anh ta mà...”.

Lục Nhiễm: “Đúng thế... nhưng mà, giờ thì em không muốn nữa rồi”.

Hướng Diễn cười cay đắng: “Anh không biết giữa em và Hàn Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Lục Nhiễm, không thể không nói rằng, giờ phút này, anh rất vui mừng. Anh cảm thấy anh ta không yêu em, cũng không biết cách trân trọng... em đã quyết định thật chưa?”.

Lục Nhiễm cười: “Tại sao ai cũng hỏi em câu đó, em có vẻ là người do dự thiếu quyết đoán đến thế cơ à?”.

“Lục Nhiễm”. Hướng Diễn bất chợt gọi tên cô: “Tuần sau anh đi Pháp học, chắc khoảng ba tháng, em có muốn đi cùng anh không? Nếu muốn quên anh ta, cách tốt nhất là em nên rời khỏi đây”.

Lục Nhiễm im lặng cắn môi.

Hướng Diễn thở dài: “Anh sẽ mua dư vé, đến lúc đó sẽ đưa cho em. Anh cũng không ép buộc em, đi hay không tự em quyết định”. Suy nghĩ giây lát, Hướng Diễn lại bổ sung: “Nước Pháp rất đẹp, đến đó tâm trạng tự khắc sẽ tốt hơn. Anh cũng chẳng có mưu đồ gì, chỉ muốn làm cho em vui”.

Lục Nhiễm chớp chớp mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Hồi lâu, cô gật đầu: “Vâng, em đi với anh”.

Trong phòng bệnh.

Khi Hàn Mặc Ngôn bước vào, Trang Tĩnh đang đọc sách.

Nhìn kỹ, là cuốn In the search of lost time.

Thấy Hàn Mặc Ngôn, Trang Tĩnh mỉm cười: “Anh đến đấy à?”.

Hàn Mặc Ngôn bình thản nói: “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, cô bình phục rất nhanh, chắc không để lại di chứng gì đâu”.

Tình trạng của Trang Tĩnh rất hiểm nghèo, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm.

Ngoài việc cử động còn khó khăn, cũng không còn ảnh hưởng nào khác.

Trang Tĩnh giơ cuốn sách đang đọc lên, cười đáp: “Anh còn nhớ không? Em từng tặng sinh nhật anh một quyển”.

Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát: “Quên rồi”. Anh quay đi: “Tôi đi đây”.

“Khoan đã”. Trang Tĩnh gọi anh lại: “Ở lại với em một chút nữa đã. Em... ở đây một mình...”, khép hai hàng mi, Trang Tĩnh khẽ cắn môi, dáng vẻ thật đáng thương.

Hàn Mặc Ngôn nói: “Bố mẹ cô sẽ ở bên cạnh cô”. Anh ngừng lại một lát: “Cô cũng đã khỏi rồi, sau này tôi cũng sẽ không đến đây nữa”.

Bước chân ra đến cửa, Trang Tĩnh chợt cất cao giọng: “Tại sao thế?”.

Hàn Mặc Ngôn không quay lại: “Cái gì mà tại sao?”.

Trang Tĩnh: “Tại sao lại không đến nữa?”.

Hàn Mặc Ngôn không do dự trả lời: “Sở dĩ tôi đến thăm cô, là vì tất cả mọi người đều cho rằng vợ chưa cưới của tôi làm cô ngã. Nhưng giờ cô đã khỏe rồi, tôi còn đến đây làm gì?”.

Trang Tĩnh không nói được gì, nhưng vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hàn Mặc Ngôn.

Tất cả mọi người đều cho rằng...

Bàn tay Trang Tĩnh nắm chặt quyển sách trong tay: “Hàn Mặc Ngôn... anh không còn yêu em nữa sao?”.

Hàn Mặc Ngôn: “Đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế”. Anh mở cửa định đi.

Trang Tĩnh bật hỏi: “Hàn Mặc Ngôn... không yêu em, tại sao em gặp nạn anh vội đến ngay, tại sao luôn ở bên cạnh em, tại sao...”.

Hàn Mặc Ngôn quay lại: “Tôi nghĩ cô đã nghĩ quá nhiều rồi, nếu người nằm đây là Minh Viên, tôi cũng sẽ làm như vậy”. Buông bàn tay cầm nắm đấm cửa anh nói tiếp: “Tôi nghĩ tôi cũng nên nói ra cho cô hiểu, tôi làm tất cả những điều này bởi vì dẫu sao giữa chúng ta cũng từng có một quá khứ chung, tôi không muốn quá tuyệt tình..., mà không hề có ý gì khác”.

Giọng nói lạnh lùng và sắc nhọn như một lưỡi dao cửa thẳng vào tim Trang Tĩnh.

“Lần đầu gặp lại cô đúng là tôi rất buồn, nhưng sau cơn xúc động, cô vẫn là cô, còn tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi, tôi không bao giờ có thể vì chút tình cũ mà nối lại tình cảm với cô, vì điều đó là không thể”.

Giọng của Trang Tĩnh rất yếu ớt: “Tại sao lại không thể...”.

Hàn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào cô ta: “Bởi vì có những thứ đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại”.

Nhìn lại Hàn Mặc Ngôn, Trang Tĩnh phát hiện ra, không biết từ lúc nào, người con trai mà cô tùy tiện sai khiến năm xưa đã thay đổi quá nhiều.

Nếp nhăn hằn sâu, khuôn mặt giá lạnh.

Khuôn mặt dịu dàng mỗi khi nhìn cô cũng hoàn toàn biến mất, Hàn Mặc Ngôn đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa vẫn luôn coi cô như báu vật, anh không còn cần cô, anh đã có người bên cạnh suốt cả cuộc đời này.

Trang Tĩnh thấp giọng: “Cái cô Lục Nhiễm đó thì có gì tốt... cô ấy...”.

Hàn Mặc Ngôn cắt ngang: “Thế cô có gì tốt”.

Trang Tĩnh giật mình.

Hàn Mặc Ngôn: “Cô dịu dàng hơn đẹp hơn thậm chí là thông minh hơn cô ấy, nhưng mà... Trang Tĩnh, nếu chọn người để đi bên cạnh mình suốt cả cuộc đời, tôi sẽ không chọn cô... chắc cả cuộc đời này cô cũng không hiểu được thế nào là chân thành”.

Trang Tĩnh mấp máy môi: “Hàn...”.

“Tôi cũng không muốn truy cứu việc ai đẩy ai, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng”.

Thái độ của Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn băng giá: “Tôi đã từng yêu cô, nhưng đó không phải là công cụ để cô xen vào cuộc sống của tôi, về điểm này thì tôi và Lục Nhiễm hoàn toàn giống nhau, tôi muốn cô biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa”.

Nhìn thấy vẻ thất vọng buồn bã của Trang Tĩnh, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị.

Không còn cảm giác rung động khi gặp lại, Trang Tĩnh cũng không còn là người con gái trong trắng và hiền lành trong ký ức của anh.

Hiện thực đã dần lột bỏ vẻ bề ngoài của Trang Tĩnh, làm lộ ra trái tim thối rữa tối đen.

Người phụ nữ này đã không còn là Trang Tĩnh mà anh đã từng yêu, không, cũng có thể Trang Tĩnh mà anh từng yêu từng nhớ chưa hề tồn tại, chỉ vì người cũ đã xa, vì quá tiếc nuối nên chỉ còn lưu lại trong ký ức những gì tốt đẹp nhất.

Còn bây giờ khi Trang Tĩnh đang ở ngay trước mặt anh, anh mới phát hiện ra, mình đã quá sai lầm.

Đem ra so sánh, Lục Nhiễm thật quá ngốc nghếch.

Lặng lẽ bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, thận trọng cố chấp mà vẫn kiên cường, khó chịu mà chẳng dám nói ra, cứ lặng lẽ tự làm tổn thương mình, lặng lẽ thỏa mãn bản thân từ những điều nhỏ nhất mà không dám yêu cầu anh bất cứ điều gì... cả khi chịu uất ức cũng không hề lên tiếng.

Thái độ ấy, thật khiến người ta xót xa.

Ra khỏi bệnh viện, Hàn Mặc Ngôn bước nhanh về bãi đậu xe, anh nghĩ, chắc Trang Tĩnh sẽ không còn quấy nhiễu cuộc sống của mình.

Nhưng mà...

Hàn Mặc Ngôn nhìn chiếc nhẫn trong tay, chợt thở dài một tiếng, cảm giác phức tạp không thể nói rõ.

Rút chìa khóa xe, đang định mở cửa, Hàn Mặc Ngôn bỗng phát hiện ra một người đang đứng trước mặt mình, người mà anh không ngờ nhất.

Người đó đứng thẳng lên, thu về bàn tay đang đặt trên xe của Hàn Mặc Ngôn, đi thẳng đến trước mặt anh, khẽ mỉm cười: “Cô ấy vẫn không quên được anh, vì thế... tôi cho anh cơ hội cuối cùng”.

Sân bay quốc tế.

Lục Nhiễm xách theo túi hành lý nhỏ gọn từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn sân bay rộng lớn tráng lệ trước mặt, rồi cúi xuống xem đồng hồ.

Dòng người đến và đi ở cổng sân bay rất nhộn nhịp, tiếng nói chuyện ồn ào.

Vừa được mấy bước, cô đã nhìn thấy Hướng Diễn.

Hướng Diễn cười rất đẹp, lại càng nổi bật trong bộ quần áo ngày thường, không khó khăn gì có thể nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo của các cô gái.

Lục Nhiễm kéo hành lý đi tới: “Vào thôi”.

Hướng Diễn rất tự nhiên nhận lấy chiếc va ly kéo từ tay Lục Nhiễm: “Ừ”.

Lục Nhiễm hỏi: “Hành lý của anh đâu?”.

Hướng Diễn: “Đã gửi xong hết rồi, để anh đi gửi cho em, mà này...”. Hướng Diễn đưa cho cô: “Vé máy bay của em, em cầm lấy”.

Lục Nhiễm nhận lấy.

Hướng Diễn cười híp cả mắt: “Đợi anh ở đây, anh quay lại ngay”.

Lục Nhiễm gật đầu.

Trong lúc buồn chán, Lục Nhiễm tìm kiếm chuyến bay trên màn hình.

Cô phát thanh viên đang thông báo từng chuyến bay, giọng nữ êm ái đọc đi đọc lại nghe rất dễ chịu.

Tại sao lại rời khỏi đây cùng với Hướng Diễn...

Xét cho đến cùng cũng vì những lý do đó, cô quá mệt mỏi rồi, muốn tìm một nơi để dưỡng thương.

Ngẩng lên, bên ngoài cửa sổ kính sát đất một chuyến bay nào đó đang trượt trên đường băng.

Cô sắp rời khỏi nơi đây.

Hôn lễ của cô và Hàn Mặc Ngôn cũng tan như bong bóng xà phòng.

Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm thoáng một nụ cười cay đắng.

Cách đó không xa là một quầy sách nhỏ, Lục Nhiễm tìm được cuốn sổ tay du lịch, trả tiền, đang định lật xem thì bị người khác giữ lại.

Lục Nhiễm khó chịu ngẩng lên: “Anh...”.

Một giây sau, cả con người cô cứng đờ.

Rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn đến rất vội, trán còn lấm tấm mồ hôi, anh nắm lấy tay cô định kéo ra ngoài.

Lục Nhiễm hất tay anh ra, bỏ qua trái tim loạn nhịp, nói: “Tôi đã để đơn xin thôi việc trên bàn của anh, Tiểu An học rất nhanh, chỉ dăm bữa nửa tháng nữa là có thể bắt đầu đảm nhận một số công việc, những công việc khác tôi cũng đã bàn giao cho những người có liên quan. Còn đơn xin ly hôn, chắc anh đã nhìn thấy... Anh còn việc gì thì có thể nói ngay ở đây, tôi còn phải lên máy bay”.

Hàn Mặc Ngôn chỉ nhả ra hai chữ ngắn gọn: “Hôn lễ”.

Lục Nhiễm: “Hôn lễ hủy bỏ rồi”. Cô nói như chém đinh chặt sắt: “Nhẫn tôi cũng vứt đi....”.

Chưa nói hết câu, đã thấy Hàn Mặc Ngôn lấy từ trong túi ra một thứ, một thứ rất quen... đó chính là chiếc nhẫn của cô.

Cô không nhớ đã mân mê nó bao nhiêu lần, thuộc lòng từng chi tiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chiếc nhẫn đó.

Vì là nhẫn đặt riêng, nên chắc chắn không có chiếc thứ hai.

Cô sững người hỏi: “Anh tìm ở đâu...”.

Giọng của Hàn Mặc Ngôn rất trầm: “Khi em vứt nó đi, anh đang ở bên ngoài”.

Lúc đó... lúc đó...

Cô nhớ rõ, nhớ rất rõ... nhưng mà... anh đã đi rồi cơ mà?

Tại sao còn đứng ở đó mà nhặt cái nhẫn.

Đôi mắt đen thăm thẳm của Hàn Mặc Ngôn đăm đăm nhìn cô: “Anh đảm bảo Trang Tĩnh sẽ không xuất hiện nữa, em có thể ở lại không? Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường”.

Bình thường? Thế nào là bình thường?

Bỏ qua cảm giác của con tim, Lục Nhiễm ngẩng lên, nhìn Hàn Mặc Ngôn bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Anh đang nói gì thế?”.

Hàn Mặc Ngôn nhắc lại một lần.

Lục Nhiễm đặt trả chiếc nhẫn trở lại lòng bàn tay Hàn Mặc Ngôn, khẽ đáp: “Điều này là không thể”.

Cùng một câu nói, anh mới nói với Trang Tĩnh, giờ đến lượt Lục Nhiễm trả lại cho anh.

Hàn Mặc Ngôn nắm lấy chiếc nhẫn, không biết nói gì.

Lục Nhiễm lại xem giờ, nhìn ra xung quanh rồi nói: “Tôi sắp lên máy bay rồi, nếu anh đến chỉ để nói những chuyện này, thì... mời anh về cho”.

“Đừng đi”.

Hàn Mặc Ngôn gọi cô: “Lục Nhiễm, từ đầu đến giờ, người anh muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời này chính là em, chứ không phải là Trang Tĩnh”.

Lục Nhiễm giật mình, đây có lẽ là câu nói có cảm xúc nhất của Hàn Mặc Ngôn mà cô đã từng nghe..., nhưng, đã hơi muộn rồi.

Cô quay đi, Hàn Mặc Ngôn vẫn tiếp tục.

“Anh biết em mong muốn điều gì, cũng có thể giữa chúng ta không có cái gọi là cao trào tình cảm, nhưng, Lục Nhiễm, tình yêu không chỉ có thế, những tình cảm nồng cháy không thể thiêu đốt cả cuộc đời, người có thể ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, người thích hợp nhất với anh... Anh không còn là chàng trai mười mấy tuổi năm xưa, không thể tiếp tục điên cuồng mê muội vì cái gọi là tình yêu, vì thế, anh chọn em, không chỉ vì em là người thích hợp nhất với anh, mà vì Lục Nhiễm... có thể là ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh yêu em”.

Nói ra những lời này thật khiến Hàn Mặc Ngôn xấu hổ, anh khẽ nhìn qua nơi khác, tiếp tục nói: “Anh đã qua cái tuổi nói lời yêu, có thể cả đời anh chỉ nói một lần này, nhưng... chúng ta đã ở bên nhau ba năm, đó cũng chính là những tình cảm có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời, để chúng ta mãi mãi bên nhau”.

Anh không quen níu giữ, cũng không biết lấy lòng phụ nữ.

Nhưng... mỗi lời của anh đều là những lời gan ruột.

Lục Nhiễm đột nhiên quay lại: “Nhưng, Hàn Mặc Ngôn, nếu không vì em làm rõ mọi chuyện tới cùng, chắc anh sẽ vẫn tiếp tục hồ đồ”.

Không phải là cô không cảm động, cô cũng biết Hàn Mặc Ngôn phải khó khăn thế nào mới nói ra những lời này, nhưng cô không muốn một lần nữa lại bị mờ mắt vì tình yêu.

Hàn Mặc Ngôn im lặng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: “Đó là lỗi của anh, nhưng lúc đó... anh không biết mình muốn gì”.

Không biết, không có kế hoạch, không có sắp xếp, cứ định như thế mà tiếp tục đến hết cả cuộc đời.

Có phải chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy quý trọng, chỉ sau khi Lục Nhiễm nộp đơn xin thôi việc và biến mất, anh mới dần thấy được tầm quan trọng của cô.

“Anh rất xin lỗi vì đến bây giờ mới hiểu rõ mọi chuyện. Lục Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội, hãy ở lại đi em”.

Lục Nhiễm nhắm mắt, rồi lại nhìn ra xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Hướng Diễn lững thững đến muộn, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng đó, cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, anh đến bên Lục Nhiễm nói: “Chào tạm biệt chưa?”.

Lục Nhiễm gật đầu.

Hướng Diễn hít thở thật sâu: “Em...”.

Lục Nhiễm kéo Hướng Diễn: “Chúng ta đi thôi”.

Hướng Diễn vẫn quá ngạc nhiên, đã bị Lục Nhiễm kéo đi.

Hàn Mặc Ngôn không đuổi theo, chỉ giúi vào tay cô chiếc nhẫn và nói năm chữ: “Anh đợi em trở về”.

Từ trước tới nay anh vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ là... chờ đợi, không biết có thể chờ đợi bao lâu.

“Hành khách đi chuyến MU551 đến Paris, Pháp chú ý, máy bay...”.

Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi vào chỗ, Hướng Diễn quay lại, nói với cô: “Lục Nhiễm, anh rất bất ngờ đấy”.

Lục Nhiễm: “Bất ngờ cái gì?”.

Hướng Diễn: “Lục Nhiễm, hôm đó anh đến bệnh viện nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng em... anh cứ tưởng chắc chắn em sẽ theo anh ta về, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi một mình, không ngờ...”.

Lục Nhiễm ngạc nhiên: “Không thể nào, sau đó anh ấy không hề đến thăm em”.

Hướng Diễn cười đau khổ: “Anh hỏi y tá mới biết, gần như hôm nào Hàn Mặc Ngôn cũng đến, chỉ là không vào trong phòng thôi”.

Lục Nhiễm sững người, tiếng loa nhắc nhở hành khách tắt điện thoại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đường băng xa tít tắp, màu mắt cũng sẫm lại.

Hồi lâu, cô quay lại: “Đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi một mình... anh có cảm thấy em phiền hà không đấy?”.

Hướng Diễn: “Đương nhiên là không, chỉ là...”.

Bỗng Lục Nhiễm cười thật tươi, rạng rỡ không tì vết: “Thế thì đừng nói chuyện đó nữa, em chỉ muốn hưởng thụ chuyến đi này”.

Hướng Diễn giật mình, như đã hiểu ra điều gì.

Bốn tháng sau.

Hàn Mặc Ngôn nhận lấy tập tài liệu của trợ lý mới Tiểu An đưa đến, khẽ chau mày.

Tiểu An lo lắng nhìn anh, Hàn Mặc Ngôn xem xét hồi lâu, không nói gì, xua tay bảo cô ra ngoài.

Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu An chạy ra khỏi cửa, bên ngoài râm ran tiếng bàn tán.

Tiếng nói thì thào: “Tiểu An, thế nào hả, có bị boss mắng không?”.

Giọng cô hơi lo lắng: “Hình như không... Anh ấy xua tay thế này bảo tớ đi ra”.

“Haizz, cậu còn may đấy... đợt trước mới khủng bố, bản kế hoạch của phòng kế hoạch đầu tư bị phê hồ đồ, làm đi làm lại mười mấy lần vẫn chưa xong...”.

Hàn Mặc Ngôn gỡ kính ra, day lông mày.

Bản tài liệu của Tiểu An chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để cảm nhận phong cách của một người khác, nên anh không nỡ nói gì.

Đã bốn tháng rồi.

Từ khi Lục Nhiễm bỏ đi đã bốn tháng rồi.

Thích ứng với công việc không có cô, cuộc sống không có cô... nhưng vẫn chưa quen, cô có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của anh... chỉ đến khi cô đi rồi Hàn Mặc Ngôn mới biết đến tầm quan trọng của cô.

Đã thành một thói quen.

Dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói rằng, anh rất nhớ cô.

Bao nhiêu năm làm việc, cô chưa bao giờ rời xa anh lâu như vậy.

Cô bỏ đi, là lỗi của anh?

Hàn Mặc Ngôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không gì có thể bù đắp được.

Đã đến giờ tan sở.

Các nhân viên lần lượt ra về. Anh gọi điện đặt đồ ăn, thói quen của Hàn Mặc Ngôn mỗi khi làm thêm giờ.

Cửa mở ra, Hàn Mặc Ngôn cũng không ngẩng đầu lên: “Tiền ở trên bàn, cứ để đấy là được rồi”.

Hộp đồ ăn được đặt xuống, nhưng người đó vẫn chưa chịu đi.

Anh hỏi theo phản xạ: “Không đủ tiền à? Đợi một chút nhé”. Anh chuẩn bị móc ví.

Người đưa hàng chợt lên tiếng: “Không cần đâu, coi như là em mời anh”.

Giọng nói này, giọng nói này... khiến tim Hàn Mặc Ngôn ngừng đập.

Anh ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt.

Chiếc quần ngố bò cùng với chiếc áo T-shirt rộng màu đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, hai chiếc khuyên tai kiểu Digan sáng lấp lánh thấp thoáng trong mái tóc, sau đó anh nhìn thấy... chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô...

Chiếc nhẫn đó...

Lục Nhiễm giơ tay lên, cười vẻ đầu gấu: “Đừng nhìn em như thế, chính anh nói sẽ đợi em trở về mà, chắc không phải mới có bốn tháng đã không đợi nữa rồi chứ”.

Hàn Mặc Ngôn: Lục Nhiễm: “Em nghĩ thông rồi, em thích anh, yêu anh điên cuồng, chỉ ở bên cạnh anh em mới cảm thấy vui, không ai thay thế được, vì thế, có khổ sở thế nào em cũng muốn ở bên cạnh anh, ít nhất em cũng cảm thấy vui... Này, sao anh chẳng nói gì thế, em đợi anh bao nhiêu năm, để anh đợi bốn tháng cũng không có gì là quá... anh...”.

Những lời chưa kịp nói ra đã bị Hàn Mặc Ngôn chặn lại.

Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn.

Ánh sáng rực rỡ soi rõ bóng hai người ôm hôn nhau bên cửa sổ, đẹp như một bức tranh, cực kỳ hòa hợp, cực kỳ ấm áp.

## 16. Chương Ngoại Truyện

Paris là một thành phố lãng mạn.

Cùng người mình yêu đi Pháp nghe qua thật là một việc tuyệt vời, đương nhiên, tiền đề là trong lòng người ta có bạn.

Ngoài thời gian học tập, Hướng Diễn dẫn Lục Nhiễm đi hết mọi cảnh đẹp của Paris.

Sông Seine, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn...

Họ ngồi thuyền cùng đi đến những nhà hàng Pháp chính tông, cùng chụp ảnh với những bức tượng đồng trên đường phố, nghe những ca khúc của những nghệ sĩ hát rong.

Ở nơi đất khách quê người, trông họ rất giống một đôi tình nhân.

Thời gian ba tháng đủ để họ đi khắp mọi nơi, tiếng cười của Lục Nhiễm đã làm anh nhớ về cô thiếu nữ vui tươi rạng rỡ trước kia.

Anh thích tiếng cười của cô, thích cách cô nhướng lông mày kiêu ngạo, thích tính cách dứt khoát nhanh nhẹn mà cố chấp kiên trì của cô, trước đó, anh chưa từng tiếp xúc với ai như thế.

Không biết từ lúc nào anh vô tình nhớ đến cô, trông chờ thời gian phụ đạo, chăm chú nhìn cô mỗi khi cô cắn bút trầm ngâm học bài.

Chỉ rất lâu sau đó, anh mới phát hiện ra, anh đã vô tình bị vướng vào một tình yêu đơn phương.

Trong quá khứ anh chỉ biết tiết kiệm, làm thuê, chăm chỉ học hành, tìm một công việc, nhưng tất cả những điều đó đều là sự trông mong của bố mẹ, anh không thể để bố mẹ thất vọng vì mình.

Nhưng khi người thiếu nữ vui tươi đó xuất hiện, lần đầu tiên anh nhận ra rằng, có những lúc khoảng cách giữa người với người sẽ khiến người ta tuyệt vọng.

Bao gồm cả người mà cô ấy thích, cũng hoàn mỹ ưu tú đến nỗi anh không thể nào theo kịp.

Anh luôn cho rằng, nếu anh cũng ưu tú như thế, cũng có thể Lục Nhiễm sẽ thích anh.

Nhưng đến hôm nay, anh mới phát hiện ra rằng tính cách của Lục Nhiễm thật khiến người ta tuyệt vọng.

“Hướng Diễn, sao thế?”.

Hướng Diễn cười lắc đầu: “Không có gì, em định quay về tìm anh ta thật đấy à?”.

Lục Nhiễm nghênh mặt cười: “Vâng, cảm ơn anh đã chăm sóc em ba tháng vừa rồi”. Cô ngừng lại: “Em không quên được, trước đây vì em đã tự khoác gông lên cổ mình, còn bây giờ em nghĩ thông rồi, chi bằng cử dứt khoát làm theo tâm nguyện của mình”.

Hướng Diễn: “Vậy thì... anh chúc phúc cho em”.

“Em còn cứ tưởng anh sẽ mắng mỏ em cơ”. Lục Nhiễm cười vang, một giây sau, cô quay lại ôm lấy Hướng Diễn: “Em xin lỗi, nhưng em đã cố gắng, mà không thể thích anh”.

Hướng Diễn cười đau khổ: “Anh biết rồi”.

Quá biết chứ.

Ba tháng sớm tối bên nhau, nhưng từ đầu đến cuối giống hệt như hai người bạn cùng đi chơi.

Thậm chí kẻ đến trước người đến sau cũng chẳng liên quan gì, cô ấy thích Hàn Mặc Ngôn, chỉ thích một mình Hàn Mặc Ngôn.

Trở về nước, Hướng Diễn bận công việc, một thời gian không liên lạc gì với Lục Nhiễm.

Khi gặp lại, cũng là lúc Lục Nhiễm đưa thiệp cưới.

Có điều lần này, khuôn mặt cô không còn vẻ lo lắng lần trước mà hoàn toàn ung dung tự tại.

Hướng Diễn cầm lấy thiệp mời, hỏi: “Hiện giờ em hạnh phúc không?”.

Lục Nhiễm trả lời đơn giản: “Em xác định ngoài Hàn Mặc Ngôn ra, có ở cạnh ai cũng không hạnh phúc”.

Câu trả lời không đi thẳng vào vấn đề, nhưng đã ngăn mọi đường lui.

Lục Nhiễm vẫn luôn là như thế.

Hướng Diễn nở nụ cười: “Anh sẽ đến, hôn lễ vui vẻ nhé”.

Lục Nhiễm day day sống mũi: “Tuy cũng hơi quá đáng, có điều... Hướng Diễn, anh là một người tốt, sẽ tìm được một người con gái hợp với anh”.

Hướng Diễn bật cười: “Anh đã được phát thẻ người tốt đúng không?”.

Lục Nhiễm cũng cười theo: “Đằng nào thì... ở hiền gặp lành”.

Ngày hôn lễ, Lục Nhiễm mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp, cô vốn đã rất xinh, dưới ánh đèn lại càng thêm rạng rỡ.

Hàn Mặc Ngôn chỉnh tề đứng cạnh Lục Nhiễm, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên hiền hòa hơn.

Không biết vì không khí vui vẻ hay ánh đèn nâng đỡ, mà hai người đó trông thật xứng đôi.

Hướng Diễn thử đặt mình thay vào vị trí của Hàn Mặc Ngôn xem thế nào, nhưng cuối cùng cũng phải cười xòa lắc đầu quên đi ý định đó.

Lục Nhiễm thích Hàn Mặc Ngôn.

Mà trong lòng Hàn Mặc Ngôn thì cũng không phải không bận tâm đến Lục Nhiễm như vẻ ngoài.

Anh bất giác nghĩ về mấy tháng trước, khi anh mang bó hoa bách hợp vào thăm Lục Nhiễm, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ.

Tuy không thích Hàn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó Lục Nhiễm là vợ chưa cưới của anh ta, đương nhiên Hướng Diễn phải hỏi xem anh ta có vào cùng hay không.

Nhưng Hàn Mặc Ngôn khẽ lắc đầu từ chối.

Đúng là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Họ nói với nhau vài câu ngoài cửa phòng bệnh, vì là tình địch, nên Hướng Diễn cũng cảm thấy đôi chút thù địch.

Giọng nói của Hàn Mặc Ngôn rất lạnh lùng, nhưng trong tình huống đó, anh vẫn nhận ra trong đó dù nhiều dù ít sự bất lực và ảo não: “Cô ấy không vui, cố làm cho cô ấy vui một chút”.

Nói xong, Hàn Mặc Ngôn vội vã rời đi.

Không thể không thừa nhận, lúc đó Hướng Diễn đã có đôi chút mừng vui và chờ đời.

Đến khi Lục Nhiễm nói muốn từ bỏ tất cả, cảm giác đó lại lên đến đỉnh điểm, và thế là anh đã mời cô.

Nhưng khi ra khỏi đó, vẫn cảm thấy có gì không phải, anh đi hỏi y tá mới biết gần như ngày nào Hàn Mặc Ngôn cũng đến thăm và hỏi thăm bác sĩ tình trạng của Lục Nhiễm, những lúc Lục Nhiễm ngủ say còn vào trong một lát, nhưng những khi Lục Nhiễm thức dậy thì không hề ghé qua.

... Anh ta thích Lục Nhiễm.

Khi rút ra kết luận, tâm trạng của Hướng Diễn không thể nói là không phức tạp.

Lục Nhiễm đã lựa chọn từ bỏ, anh có thể nhân cơ hội đó để tấn công, nhưng tiền đề của những việc này là Hàn Mặc Ngôn không thể đem lại hạnh phúc cho Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn không yêu Lục Nhiễm. Nhưng tất cả đã bị đảo ngược, Hướng Diễn đúng là có chút trở tay không kịp.

Cho dù là xuất phát từ tâm lý nào, cuối cùng anh cũng không nói ra.

Cho dù biết rằng có thể Lục Nhiễm không yêu mình, biết rằng Lục Nhiễm hoàn toàn có thể lại một lần nữa lựa chọn Hàn Mặc Ngôn, nhưng một chút ích kỷ đã khiến anh giữ im lặng cho đến trước khi lên máy bay.

Thấy Hàn Mặc Ngôn đuổi theo đến nơi, trong tích tắc Lục Nhiễm lựa chọn đi cùng anh...

Cảm giác tội lỗi...

Hai người đó thực chất là yêu nhau, họ phải được ở bên cạnh nhau.

Nhưng Lục Nhiễm nói với anh “Thế thì đừng nói nữa, em chỉ muốn hưởng thụ chuyến đi này”, giây phút ấy Hướng Diễn đã hoàn toàn hiểu ra, từ đầu đến cuối Lục Nhiễm chưa từng từ bỏ, cô rời đi để bình tĩnh lại, để những cảm xúc không lý trí qua đi, để cả hai bên có khoảng thời gian suy nghĩ lại, chứ không phải vì anh.

Trong mối quan hệ yêu và được yêu này, Hướng Diễn chưa từng được đi cạnh trái tim Lục Nhiễm. Khiến cô đau khổ, khiến cô vương vấn, khiến cô bi ai... chỉ có một mình Hàn Mặc Ngôn.

Đây chỉ là câu chuyện của hai người họ, còn anh chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của Lục Nhiễm.

Đáng buồn không?

Cũng có đôi chút.

Nhưng cũng nên cảm thấy vui mừng, đúng thế, đây mới đúng là Lục Nhiễm mà anh yêu, một Lục Nhiễm kiên trì đến cố chấp không bao giờ thay đổi.

Cô gái như thế mà không có được hạnh phúc thì ông trời quả thật bất công.

HẾT

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/em-dung-mong-chung-ta-la-nguoi-dung*