Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Table of Contents

# Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** - Mày ơi, tao sắp chết!!!!!!!!!!!!!!!!!Tiếng rên thê thảm kéo dài lê thê của Hân làm con bạn khiếp vía- Mày…. . lại lên cơn nữa à?????Chi chả lạ tính đứa bạn. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chi-em-cam-nang-roi*

## 1. Chương 1

- Mày ơi, tao sắp chết!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng rên thê thảm kéo dài lê thê của Hân làm con bạn khiếp vía

- Mày…..lại lên cơn nữa à?????

Chi chả lạ tính đứa bạn. cứ vài ba ngày nó lại kêu than với cô một lần, lúcthì là chuyện ký túc xá đóng cửa sớm, lúc thì là bố mẹ coi như trẻ con suốt ngàydặn dò, lúc lại kêu về chiều cao ai ai cũng phải…cúi nhìn. Sở trường của nó làkêu thì phải

- Mày ơiiiiiiiiiiiii – Hân tiếp tục sự nghiệp

- cái zề thì nói nhanh con hâm kia, tao bực rồi đấy

-Tao….phải thi lại thể dục huhuhuhu!!!!!!!!!!!!! T\_T

Hân gục đầu vào vai Chi, rung nhiệt tình và hết mình:

- Mày điểm số cao nhất lớp, mà sao toàn bị cái môn đấy làm hạ điểm trung bìnhthế hả??

- Ai bảo ông thầy cứ nhất quyết bắt thi học kỳ nhảy cao chứ – Hân ngỏng đầucãi – tao sợ độ cao từ thủa còn \*\* mẹ, nhìn cái xà cứng đơ đã sợ nói gì đến nhảyqua nó hả? chân thì ngắn….

- Rồi rồi, biết mày rồi, chỉ giỏi bao biện thôi!!

- Haizzzzzzzzz. cứ tưởng lên đại học thoát khỏi môn thể dục chết tiệt mà nóhành hạ mình những 2 năm, ối giời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ai nói mày không phải học thể dục?!

- Tao…tự nghĩ thế!!

- Tao chịu mày. đúng là sai lầm khi làm bạn với mày đấy

- Nói gì thế hả nhỏ kia????

Hai đứa tiếp tục làm om sòm cả góc lớp trong giờ nghỉ giải lao. Vưà kết thúchọc kỳ đầu tiên của năm hai, đáng nhẽ đây là lúc nghỉ xả hơi sau cả tháng ngậpđầu thi cử, trả đủ thứ điểm cho mấy ông bà giảng viên. thế mà bất hạnh thay Hânlại không thể ăn chơi nhảy múa như Chi, mà lại tiếp tục bị ông béo trù dập, bắtnó phụ dạo thêm 2 buổi học thể dục. Bình sinh người ta thích môn vận động vìđược chạy nhảy tự do mà sao Hân ghét thế không biết. cứ đến giờ thể dục là lạithấy cực hình, như tra tấn thời trung cổ. Hân cũng không hẳn là kém đều về vậnđộng, Hân chơi bóng chuyền hay cầu lông, nhảy xa, đá cầu đều từ mức khá trở lên(chưa dám nhận là giỏi) nhưng chỉ có nhảy cao là Hân khiếp vía kể từ ngày đầutiên thấy môn này cho đến tận bây giờ. cá biệt chắc chỉ có Hân lớn ngần này tuổivẫn còn sợ thể dục.

Số phận hẩm hiu thay!!!!!!!!!

- hay….mày thi hộ tao

Sau một hồi đấu tranh mỏi mồn, Hân nảy ra sáng kiến cực….sáng

- Mày có làm sao không hả???? Thị hộ biết hậu quả thế nào không?

- Ừ thì…biết….nhưng lão béo dạy nhiều lớp lắm, hổng nhớ mặt đứa nèo đâu.nhiều đứa cũng trượt chổng vó như tao mà

- nhưng mày là trường hợp đặc biệt.Mày lẹt đẹt điểm từ năm đầu, không nhớ thì ao đi đầu xuống đất

- Mày nhát thì nói luôn, bạn bè thế đấy !- Hân dỗi, ngúng nguẩy quay mặtđi

- Tao phải thi lại môn tư tưởng từ kỳ trước còn nợ đây này, thời gian đâuhả?

- Tao thi cho, mày thi cho tao, huề cả làng hé hé

- Mày chỉ được 5 mà đòi thi giúp ai thế??????

- Còn hơn phải thi lại như mày ý. có giúp không?

- Không!!

- ………..

Bất lực, Hân vơ túi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn con nhỏ phụ bạc.Chậm rãi đi xuống sân bóng, Hân nhẩn nha nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gió……

Binh………..đầu Hân lệch sang trái 1 góc 90 độ chả kém, cái kính bay vèo từ giãđôi mắt không kịp nói lời từ biệt, người Hân dần dần nghiêng ngả. Hân thấy tốihẳn, sao bay loạn xạ trong mắt.

Trới sập à?????????

## 2. Chương 2

- hehehe, Ngã chổng vó kìa, sao không nàng???

Sau 1 hồi choáng váng xây xẩm mặt mày, Hân dần lấy lại được ý thức. Hân ngẩnglên nhìn người vừa phát ngôn 1 câu cực kỳ…vô tội (vạ)

- Chơi thế hả? muốn tôi chọi thẳng mặt ông quả bóng này không? xem có đaukhông nhá!!!

- Bình tĩnh cái nào. tôi chỉ vô tình đá mạnh chân quá thôi mà hehehe \*tiếptục cười đểu\*

- Bỏ cái kiểu cười đấy đi, da gà rụng đầy sân rồi- Hân nhấm nhẳng – khôngbiết kéo tôi dậy hả?

- Ừ quên quên – Duy tiếp tục toe toét mặc kệ lời mắng mỏ của con bạn.

- Tôi đã dặn mãi rồi,đi qua sân bóng thì phải quan sát ngó trước ngó sau đềphòng “đạn lạc” rồi, có thèm nghe đâu

- Tôi có ngó đàng hoàng, ông không biết quan sát xem góc nào trống thì đáhả????

- Thằng thủ môn nó đấm cú sút của tôi ra đây mà

- Đâu??? thằng nào,chỉ tôi xem, tôi cho nó biết tay

- Thằng nào đeo găng tay như găng lót nồi á – Duy vẫn bàng quang đổ tội chongười lành

- Ha, thằng oắt đấy hả??? Chờ đấy

Hân nghiến răng nghiến lợi,cầm quả bóng đã bị lãng quên trong chốc lát nằmchỏng chơ dưới đất, chân lùi ra sau lấy đà, mắt ngắm mục tiêu, tung chân cật lựcvào quả bóng.

Viuuuuuuu. em bóng 2 màu đen trắng vẽ 1 đường cực đẹp trên không trung rồisau đó lượn lách đánh võng qua hơn chục cái đầu trên sân vẫn đang hóng về phíanày chờ bóng quay lại. Nhưng bóng cũng biết chọn…mục tiêu, sau 1 hồi lơ lửng đãhạ cánh an toàn xuống 1 quả đầu…chôm chôm vàng choé

- AAAAAAAAAAA!!!!!!

tiếng hét như hát opera vang vọng cả trường. thẳng oắt con đầu chôm chôm đigăng lót nồi đã trúng đạn,anh dũng hy sinh cho những đồng chí khác.

- Há há há, chết chưa con, dám chọc vào ta hả? lần sau thi nhìn cho kỹ mặthàng rồi hãy chọn,nhá!!!

Hân cười toe toét ăn mừng,trong khi Duy đứng cạnhvẫn đang sững sờ

- Bà…có tham gia đội bóng đá nữ trường mình không, tôi làm đơn cho – Duy đềnghị

- Ông cảm nắng à? tôi thân mình chưa lo xong đá đấu cái zề, biết điểm thể dụccủa người ta rồi còn…chém hả

Hân đánh nhiệt tình vào vai thằng bạn thân, tổng sỉ vả

- Đá chuẩn đấy! – Duy gật gù – Không vào phí tài năng

- Ăn may ăn may.tôi lượn đây. bảo thằng ranh kia nếu chấn thương sọ não haymất trí nhớ cứ tìm tôi, tôi sẽ…chữa trị hé hé

Hân cười khoái trí rồi co giò chạy thẳng, để lại khung cảnh hỗn loạn saulưng, không thèm quan tâm.

Duy bấy giờ mới từ từ tiến lại gần đồng đội xem xét

- Sao không nhóc?

- hix, ăn quả tạ như thế anh nói không sao được à? em mới vào sân chưa kịpchạm vào bóng đã thế này rồi huhu

Thằng nhóc ôm đầu nhăn nhó. không biết vìsao mình chịu đau

-hehe, thôi, coi như màn chào hỏi các anh lớn. nhóc mới vào cần làm quen.những tai nạn thế này nhiều lắm.

- hix, em xin vào vị trí tiền vệ cơ mà. sao bắt em đeo găng thủ mộn thế?

- được vào sân là may rồi. tên chi?

- em tên Hoàng

- Anh là Duy, đội trưởng. ra nghỉ đi.

- Vâng

Hoàng lầm lũi tiếp tục ôm đầu đi ra ghế đá, Không hề biết ông anh quý hóađang cười đểu sau lưng

“may mà có chú mày đỡ đạn hộ anh.anh mà đỡ quả đấy chắc vào viện luôn, nhỏHân kinh thật hohoho”

ài, giờ mới biết là bạn Duy chả tử tế gì cho cam. hóa ra là cáo đội lốtmèo!!!

## 3. Chương 3

Chiều:

Hân cắm mặt vào cái laptop, hí húi nghịch ngợm táy máy. dạo qua diễn đànnhiếp ảnh mà mình tham gia từ năm đầu, Hân chăm chú quan sát những bức hình củacác thành viên mới, sau đó lạiment đủ thứ. Sở thích của Hân thì nhiều nhưngđể giữ được niềm đam mê dành cho nó thì lại chỉ có ít. Hân thích chụp ảnh, dùbằng máy ảnh chuyên nghiệp hay kỹ thuật số, hay chỉ là cái điện thoại vài…”chấm”thì sở thích đó luôn bộc phát mọi nơi.chỗ nào Hân cũng có thể nhào nặn ra đượcnhững bức hình của riêng mình. Trong diễn đàn Hân cũng là thành viên năng nổpost hình nhất được đánh giá tay nghề cũng khá cao nên tham gia hơn nửa năm đãđược đôn lên vào ban quản trị nhóm.

nhờ nhiệm vụ cao cả đó mà hôm nay Hân phải gù lưng xem xét đơn đăng ký cũngnhư ảnh dự thi của các mem muốn gia nhập. đó là nhiệm vụ…nặng nề và caocả

ngồi hơn 1 tiêng đồng hồ, Hân không ưng ý với tấm nào hết. hầu hết đều làảnh tự sướng mức độ cao của mấy cô nàng điệu chảy nước hay mấy anh chàng khoe vẻngoài nam tính lạnh lùng bằng cách dựa người vào xe máy,hất mặt lên trời ngắmmây sao. chả có chủ đề khoa học gì sất. Càng ngày càng khó chọn

- mày vẫn chưa buông tha máy tính được hả?

Chi ngồi chờ Hân mỏi cổ, vẫn không thấy có tín hiệu được chuyển nhượng cáimáy

- Tao còn lâu lắm, hôm nay đầu tháng, mày biết mà

- Biết. Nhưng tao cần tìm tư liệu cho bài tham luận. Mày không định họcà,suốt ngày ảnh ót

- Có mày chung nhóm thì tao cần gì làm chứ!!! Mày làm được rồi, lần nào chảthế

- Có ngày tao bỏ rơi mày luôn xem mày xoay sở thế nào, lười hết thuốcchữa

- Mượn máy ai đi, tao bận… – Hân không liếc nhìn Chi đến 1 lần, tay làm mồmnói liên tục

- Ai cũng dùng, của tao thì đang đem đi sửa

- Tìm Duy đi, hôm nay hắn giaohữu với bên Tài chính, không dùng đến đâu!

- mày bảo tao vác mặt sang KTX nam hả? không điên!!!

- Mày chỉ lắm chuyện. đứa nào chả biết bộ sậu bọn mình, đứa nào nhòm ngóđâu!!

- Mày giỏi nói lần nào sang cũng kéo tao đi còn gì

- cho vui thôi

- thế thì tao cũng thế, đi cùng tao cho vui, nhanh

Chi nắm tay con bạn kéo cật lực,dùng đủ biện pháp khiến Hân nhấc mông khỏicái ghế.

- Bình tĩnh. Tao sắp xong rồi,5 người nữa thôi – Hân ôm chặt cứng mép bàn,nhất quyết không buông tay

- 5 cũng để sau đi, nhanh!!!!!!!!!

- Thôi mày chờ thì chờ cho trót, đi mà……… tối nay tào có việc bên Môi trường,không làm được, đến hẹn nộp đơn rồi

- Mày… – Chi thở mệt, nằm quay đơ trêngiường. Nhanh lên, không thì đừng nhìn mặt tao

- Tao cùng phòng với mày, không nhìn mày thì nhìn ma à ^^ – Hân toe toét vỗvai an ủi con bạn – nhanh thôi

Sau đó lại tiếp tục hành trình săm và soi. Cả chiều chỉ chọn được 5 người tạmchấp nhận được, hân cũng nản dần. Đang không có hứng thú định dẹp hết đi cùngChi thì 1 bức ảnh đập vào mắt Hân. chỉ là ảnh chụp bằng điện thoại bình thường,thậm chí còn có độ rung do tay cầm của người chụp nhưng Hân vẫn phải thẫn thờnhìn bức hình. Trong hình là bông bồ công anh nghiêng nhẹ trong gió, những cánhhoa bay lất phất. nghệ thuật ở chỗ đã chụp được khoảnh khắc cánh hoa rời khỏinhụy, nương theo làn gió bay trải đều ra không gian. rất nên thơ và…lãng mạn. Dùđơn giản không cầu kỳ chau chuốt nhưng lại tạo được ấn tương, đối với Hân. vàHân nghĩ các thành viên khác cũng sẽ duyệt qua.

Nhìn theo tên người gửi, Hân đọc thầm: “cảm cúm đã có tiffy????? cái nick gìquái đản thế này?”

Hân bò lăn ra bàn cười như nắc nẻ làm Chi phải nhỏm dậy nhìn

- Mày lại lên cơn tập 2 à?

- ày xem – Hân vẫn cười không ngớt nhìn vào màn hình – có cái nick này ngộlắm. Cảm cúm đã có tiffy, hahahaha

- Thật hay đùa thế? – Chi lò dò lại gần,nhìn xong cũng phá ra cười

- Thằng nào đặt nick này chắc đầu có vấn đề rồi

- Hoặc cảm cúm thường xuyên ^\_^

2 đứa tiếp tục cười không ngớt. cứ nhìn vào màn hình, lại 1 trận cười bùngnổ.

- Nhưng tao vẫn duyệt cho tên này- Hân ngừng cười, ôm bụng, tay gửi mailhướng dẫn gia nhập

- Vậy hả? – Chi nhìn theo. Khi Hân mở đến trang cá nhân của cái nick kỳ cụctrên để send mail, Chi nhìn chăm chú vào avatar của tên”cảm cúm”

- Ey, chờ đã! – Chi nói to

- Gì thế mày? – Hân quay sang

- Cái avatar…..

- Ừ?????

- Tên này quen quen….

- Mày quen á? – hân cũng dí sát mắt nhìn theo cáihình đại diện Chi chỉ

- Tao biết thằng này nè!!!!!!!!!!!

## 4. Chương 4

- Mày biết hả? thằng nào thế???? – Hân tò mò hỏi

- Mày mù thông tin thếhả? Đến đây là ai cũng không biết!!

- Thì làm sao? quen biết gì đâu chứ! màynói không???

- Ku này đang gây sốt cho tất cả phái nữ trường mình đấy. Vàotrường mới được gần 1 tháng, nhưng đã cuốn hút vì vẻ ngoài bắt mắt, điển trai,tính tình hòa nhã, hài hước. Lại cực ga lăng với con gái dù bằng tuổi hay lớntuổi, tham gia đội bóng trường rồi giành được vị trí chính thức ngay lập tức,rồi thì là….

Chi kể 1 tàng thành tích bất hủ của “cảm cúm đã có tiffy” khiếnhân choáng váng. Con nhỏ này mê trai từ khi nào vậy trời!???

- Ngừng!!! màyđang trả bài cho tao đấy hả? có cần thiết phải nói cụ thể đến mức ấy không? taokhông cần biết thằng này là thần thánh phương nào hết, chỉ cần hỏi nó tên tuổithế nào, học cái gì thôi!

- Mày chả có tí mơ mộng gì hết, bảo sao vẫn ế!! –Chi dài giọng chê bai

- Mày thì có chắc. Biết gì thì nói nốt. nếu vẫn lànhững lời khen sự thật thế nào chả ai biết thì tao không thèm

- Nghe nói làthủ khoa năm nay của trường mình đấy! – chi ngắm móng tay nói chậm rãi

- THẬTÀ?

Mắt Hân sáng như đèn pha ô tô sau khi nghe câu cuối từ Chi. Cái Hân quantâm nhất về 1 người chỉ là tư cách, và năng lực. những thứ khác như ngoại hìnhhay đồn thổi chỉ là phù du.

- Khoa nào thế? siêu dã man à nha. Trường mìnhđạt được thủ khoa đâu dễ dàng gì!

- Sao nói không quan tâm??? – Chi giả ngạcnhiên nhìn đắm đuối con bạn. Biết ngay nó sẽ mắc câu với mồi ngon béo bở nàymà

- Thì….giờ quan tâm, nói đi bạn hiền!!!!!!!!

- bên khoa kinh tế ý! Lớpnào thì tao chưa điều tra. thích thì mày hỏi Oanh “vàng” lớp mình xem. gì chứtrai đẹp là nó tăm ngay từ cái nhìn đầu tiên

- Hỏi nó tao chết còn hơn. Cóbiết tên không???

- Cái này…Tao định hôm nay qua hỏi Duy. vì cùng trong độibóng nên có lẽ Duy biết…

- Ok…Thank mày., tao phải duyệt em này để có dịpdiện kiến hahahaha

Hân quẳng luôn Chi sang 1 bên sau khi đã khai thác đủthông tin, tay bấm chuột nhấn đồng ý đơn xin gia nhập của “thủ khoa” ngay lậptức không chần chừ

- Di mày, sang bên KTX nhanh!!!

Hân giục Chi túi bụi,đẩy lưng Chi ra ngoài không để Chi kịp xỏ dép vào chân

- Mày có bệnh không?bắt tao đi chân đất à? Nãy kêu không đi giờ lại đi là thế nào????

- Tao muốnxem mặt thật bảo bối của Diễn đàn cũng như trường mình há há. xem người thậtlung linh hay ảnh chỉ là photoshop

Chi bất lực với con bạn hâm hấp, đành luicui theo đằng sau

Sân trước KTX nam:

- Sao Duy lâu ra thế??? Mày gọi lại đi!

Hân đi tớiđi lui trước cửa ký túc, không ngừng ngó vào trong, rồi ôm cái điện thoại 10giây nhìn giờ 1 lần, sau đó lại di tới đi lui

- Mày có ngồi yên không? chóngmặt quá đi! – Chi kéo Hân ngồi xuống ghế đá – Rồi sẽ ra. Mày nghĩ đi từ tầng 7xuống mà nhanh à?

- Tao phải kiến nghị xây thang máy cho KTX. bắt leo thangbộ chỉ tổ mệt

- Mày lười vận động nên mới kêu, Duy toàn tập chạy bộ trên hànhlang KTX thôi

- Có mà làm ồn hàng xóm thì có, tập gì. Ahhhh! Ra rồi

Hânchạy nhanh lại chỗ cửa khi mới thấy mái đầu đỏ chóe của thằng bạn, mừng như conlâu ngày gặp lại mẹ.

- Ông trang điểm lâu quá đấy! Mỏi cả chân!

Hân đangmở mồm định trách Duy tiếp thì nhìn thấy 1 quả đầu chôm chôm vàng thập thò đằngsau Duy. Hân hiếu kỳ ló mặt ra sau nhìn, để rồi…tròn mắt (may chưa mở khẩu hìnhmiệng ^^). ! bạn đẹp trai sáng chói, nụ cười hiền lành khoe hàm răng trắng bóngđều tăm tắp, ánh mắt nâu trầm ấm áp. Toàn bộ chi tiết trên gương mặt đều xứng10/10 điểm tiêu chuẩn, hơn nữa chiều cao cũng khỏi chê, phải đến 1m80 ý nhỉ. Hânngẩn tò te quan sát đối phương hồi lâu, Chi lại gần lúc nào cũng không biết

-Ai đây? – Chi hỏi, không để ý sự im lặng bất thường của Hân

- À, thành viênmới của đội bóng.

- Em tên Hoàng, chào 2 chị! – đầu chôm chôm mở lời

-Chào em! – Chi lịch sự đáp lại

- Làm gì đứng như tượng vậy Hân???

Duy layvai Hân hỏi han. sau 1 hồi để tâm hồn thoát xác aby đi chơi, đầu Hân cũng đã gọiđược nó về

- À…Không có gì đâu…..hihi. Thành viên mới hả? Em phải…Thủ khoanăm nay không??

Hân hỏi thẳng thừng không cần vòng vo vào đề

- Dạ???À…vâng…cũng không có gì – Hoàng ngượng ngùng vì câu hỏi của Hân

Ôi!!! Đúng làhình chả photoshop tí tẹo nào hết. Ảnh sao người vậy. Mình đúng là đã kiếm đượcmón hời cho Câu lạc bộ há há. Hân khoái chí nghĩ thầm (coi người ta như món hàngvậy đấy =\_=)

- Bà cười như bị thiểu năng thế kia??? – Duy chọc

- Có ông bịthiểu năng thì có!! >< – hân bực bội vì thằng bạn thân làm cụt hứng

-Này, tôi nói cho bà biết tin này, đảm bảo bà sẽ ghét em này – Duy lôi Hân ra 1góc thầm thì, trong khi Chi đang tiếp chuyện mang tính xã giao với Hoàng

-chuyện gì chuyện gì??? – Hân hớn hở

- Đây là người đã thượng vào đầu bà quảbóng sáng nay đấy!!!!

- CÁI GÌ???????????????????? – Hân hét lớn

## 5. Chương 5

Hôm nay thời tiết cực mát mẻ, gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, nắng vẩn rót mật lêntừng phiến lá, chim chóc vẫn hót véo von gọi bạn, vài chú ve già vẫn nỉ non kêutiếc mùa hè. sắc trời sắp sang thu thật lý tưởng để ngắm cảnh, làm thơ, sáng tácnghệ thuật hay bay bổng với những giấc mơ lãng mạn.

mùa này đôi lứa phải gọilà được mùa liên tục khi luôn có cơ hội nắm tay tung tăng đi trong sân trường,hay hành lang lớp học, thậm chí lén lút rời ký túc xá. đâu đâu cũng thấy tráitim bay loạn xạ.

thế nhưng….có người vẫn mặc kệ thời tiết không thèm biết đẹpxấu thế nào, cũng chả thèm nhìn ngó có bao nhiêu cặp uyên ương đang khoe dángtrước bàn dân thiện hạn như mọi khi, mà chỉ chăm chăm ánh mắt nóng rực lửa nhìnvề 1 mục tiêu duy nhất

Còn ai ngoài Hân nữa. Sau màn lập công mách lẻo củaDuy, hiện tại Hân đang nhìn về phía Hoàng với ánh mắt “hận một nỗi căm hờn trongcũi sắt”, chưa thể động thủ vì cơn giận đang kiểm soát hành động.Duy nhìn Hânchỉ biết nuốt nước bọt, thắc mắc không hiểu vì sao chỉ vì 1 cú đá vô tình mà nhỏthù kinh đến thế.

- Này!!! Bà còn tỉnh táo chứ?? – Duy thu hết can đảm khẽlay vai Hân

- RẤT….RẤT…..TỈNH TÁO…… – Hân nghiến răng nhấn mạnh từngtừ.

Duy bất giác cảm thấy hình như bây giờ là mùa đông chứ không phải hè nữarồi, thu cũng chả phải nốt. Duy nhìn sang Hoàng vẫn ngây thơ nói chuyện với Chimà không hay tử thần đang rình rạp ngay bên cạnh.

Hân chậm rãi tiến tới gần.Hoàng chọt dạ, cảm thấy gai gai sống lưng.từ từ quay đầu lại, Hoàng phải giậtmình vì ngọn lửa ngùn ngụt phát ra từ người Hân

- Em là Hoàng??? – Hân cườinhẹ nhàng, nói thanh thoát (nhưng bên trong thì gào thét)

- Dạ….. – Hoàng hơirun trước bá khí của Hân

- Em tham gia độ bóng phải không nhỉ?

- Vâng đúngchị ạ

- Trình độ thế nào???

- Cũng tạm thôi – Hoàng thấy Hân bắt chuyệnkhá bình thường,cảm thấy an tâm, tiếp tục cười vui vẻ

- Vậy à? nhưng chị nghĩem không nên tham gia đội bóng

- Dạ? Sao vậy chị?

- Trinh độ của em phảinói là rất kém thì đúng hơn. em đá nhưng không biết định hướng đường đi củabóng, khung thành đứng yên nhưng lại chỉ biết đá vào những vị trí di động. đãvậy lực bóng cũng không kiểm soát được. gây ra hậu quả nghiêm trọng em biết làgì không???

Hân cứ đều đều nhả ra từng chữ một, bình tĩnh nói chuyện, nhưngchỉ Hân (và Duy) mới biết Hân muốn bùng nổ như thế nào. bình tĩnh chỉ là giaiđoạn đầu. chỉ cần Hoàng

châm đúng ngòi, bom sẽ nổ!!

nạn nhân vẫn không haybiết tình hình chiến sự căng thẳng trong đầu Hân, chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiênvề những điều Hân nói.

- Chị là quản lý đội bóng sao? Sao chị biết em hayvậy???

Hoàng suýt soa thầm tán thưởng, Vào trường này quả là sáng suốt nha.quản lý đội bóng còn tinh tường như vậy, chắc chắn thành viên đội bóng sẽ cựcphi thường. Hoàng là tiền vệ nên khả năng dứt điểm còn non, chỉ biết chuyền chođồng đội nhưng khi bị áp lực tâm lý thì Hoàng không thể làm chủ lực đá của mình,làm đồng đội nhiều khi không bắt được bóng. Hiện thời Hoàng vẫn đang sửa nhữngkhuyết điểm của mình

- Có gì đâu, chỉ cần được hân hạnh đón trái bóng em đá 1lần thôi, chị cũng đủ hiểu

Hân đang cực kỳ bực bội. sa lại có người mặt dàynhư thế, còn giả nai trước mặt Hân.đáng ghét. Phải nhịn, chưa đến lúc rachiêu,cố gắng! Cố gắng!!!

- Chị xem em đá khi nào vậy??? – Hoàng ngạcnhiên

- Sáng nay

- Sáng nay em mới kiểm tra sát hạc vào đội,đâu có được rasân tập luyện???

- Hử??? – Hân trố mắt – Cái gì??? Sáng không đá???

-Vâng, sáng nay em chỉ ra xem các anh tập, rồi được nhờ làm thủ môn…

Aha,đếnlúc rồi, nói tiếp đi, ta sẽ cho biết tay. Hân bẻ ngón tay răng rắc

- Nhưngchưa kịp đeo găng xong em đã bị đá bóng trúng đầu, phải vào ghế nghỉ ngơi luôn,còn chưa cầm được quả bóng…..

Hoàng như bắt được người để trút bầu tâm sự nỗiuất ức sáng nay, nói 1 tràng dài kể lể sướt mướt, không đế ý đên sự thay đổi sắcmặt từ ngạc nhiên, đến khó hiểu, rồi sau đó là đỏ như Hỏa thần của Hân, chỉ biếtkể và kể, cũng không ai để ý Duy đang lén lút chuồn ra sau lưng Hân thực hiện 36kế.

- DUYYYYYYYYY!!!!!!!! ÔNG CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!

Hân hét lớn, tómlấy áo Duy kéo cật lực, mặc cho Duy vung tay loạn xạ tìm kế thoát nạ.

sântrường im ắng tiếp tục bị náo loạn bởi những tiếng la hét chí chóe của Hân vàDuy. để lại Hoàng đứng đó ngáo ngơ không hiểu gì cùng cái lắc đầu bất lực củaChi

## 6. Chương 6

- Ông phải chịu trách nhiệm chép bài cho tôi trong 1 tuần, biết chưa hả??

Hânxì xụp hút trà sữa liên tục, răn đe Duy lần nữa can tội đá bóng gây thương tích1 cách “có chủ ý” sáng nay. Duy chỉ biết nhăn nhó xoa cánh tay vừa được mát- xacực nhiệt tình. Sau vụ rượt đuổi ầm ĩ kia thì cả 3, à quên 4 thêm Hoàng nữa đượcDuy kéo đi theo đề phòng Hân tấn công hiệp 2, trước mặt người lạ, hay mỹ nam thìít nhất Hân cũng không manh động để tỏ ra là “con nhà lành”- hiện đang ngồi tụtập tại quán trà sữa đối diện cổng trường.

- Bà lải nhải nhiều quá đấy, tôibiết rồi!!

- Muốn kháng cự tôi bắt ông trả tiền chầu hôm nay đấy – Hân dứ nắmđấm về phía Duy, sau đó quay sang toe toét với Hoàng (thay đổi nhanh thật)

-Hóa ra em là thành viên mới mà cả đội bóng khen ngợi đấy hả?

- dạ…- Hoàngnhìn Duy, lại nhìn Chi, thầm thấy sợ con người trước mặt.

- Sao rụt rè thế?cứnói chuyện như người trong nhà

Hân vẫn tiếp tục khủng bố tinh thần Hoàng màkhông hề biết bằng điệu cười quá mức…sáng láng, quá đáng nghi

- Mọi người quákhen rồi ah. em…mới vào mà. Vậy…..

- Sao em?

- Chị là quản lý đội bóngà?

- Chị nào kia? – Hân Nhìn chi rồi quay lại hỏi Hoàng

- Chị ý ạ, chị…Hânđúng không nhỉ?

- Đúng rồi. nhưng chị đâu có quản lý đội nào đâu

- Quản lýđội côn đồ chứ gì nữa.- Duy sầm sì bên cạnh rủa thầm

- Nói gì đấy hả?

-Oái oái, không nói gì. tôi thề đấy – Duy méo mặt, tay níu lấy đôi tai vàng ngọcđang bị Hân túm

- hừ! – hân ngồi xuống sau khi cấu cho Duy đỏ nhừ 2 tai – Chịkhông quản lý đội bóng, sao em hỏi vậy?

- Vì nãy chị nhận xét em….kháđúng

- Úy, đúng hả – Hân ngửa cổ cười khoái chí – Chị không quản lý nhưng chilại biết.chị có mắt nhìn người mà há há

Hoàng trố mắt nhìn Hân. người đâu màvừa dữ dằn, vừa tự kiêu thế này!!

- mày không phải về chốt danh sách thànhviên mới nộp cho câu lạc bộ hả?

Chi ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng khi thấymặt Hoàng chuyển màu xám ngoét. con nhỏ này lại dọa người

- oái, quên quên,trời ơi, tao bị giết sống mất. Sao không nhắc sớm hả???

Hân cuống quýt thudọn đồ đạc, nhanh chân hút nốt vài hột trân châu còn sót

- Ai bảo đánh nhaucho lắm còn kêu ca gì?

- Tao về trước, có gì chờ tao đi ăn tối đấy nhà

Hânco giò chạy lẹ, ra đến cửa bỗng Hân chợt nhớ, quay ngược vào trong nói lớn;

-Hy vọng ngày mai gặp em ở câu lạc bộ nhé Hoàng!!!

Hoàng ngây mặt,, nhìn sangChi:

- Chị ấy nói thế là sao ạ???

- À, ý nó là ngày mai gặp em ở câu lạcbộ ảnh ý mà- Chi giảng giải. Khó ai hiểu được ý nghĩ của Hân khi mới gặp

-Câu lạc bộ ảnh á? em đâu có tham gia????

Lần này đến lượt Chi ngây mặt nhìnHoàng

- Hả???? Thế sao………………

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

sáng hôm sau

Hânđang say giấc nồng, cuộn tròn như mèo nằm trong chăn, tay ôn chặt con chim cánhcụt, ngủ không biết trời trăng gì. bỗng:

” Hoe không dòi ăn cơm, heo khôngđòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ

em không thèm muakem………”

Nhạc chuông điện thoại vang lên ầm ỹ ở đầu giường. sau 20s. nhạctắt.sau đó lại điệp khúc bé và heo tiếp tục vang lên.nhưng….con mèo lười trongchăn vẫn không có động tĩnh gì. chuỗi âm thanh lặp đi lặp lại dễ đến gần chụclần. Chi nằm giường bên cũng đang say ngủ cũng phải khó chịu vì bị làm phiền.đang trong cơn tức giận, Chi cầm dép ném thẳng sang giường bên cạnh, chờ 5s, vẫnthấy bé heo kêu liên tục (cái điện thoại ý mà ^^). Chi vùng dậy, lôi mạnh chănra khỏi người Hân, hít sâu:

-HHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!

- Cái gì thế? Bom nổà????

Hân giật mình choàng tỉnh, tay giữ khư khư con chim cánh cụt, ngó dáodác xung quanh

- Mày nghe điện thoại ngay cho tao còn ngủ (tiếp). Để ngay đầugiường mà không nghe thấy à????????

- Ủa, có điện thoại bao giờ thế (bó tay<\_<), tao nghe đây, mày nóng thế

Hân mắt nhắm mắt mở cầm điện thoạilên,chưa kịp trấn tĩnh vì màn hét của Chi (đã qay lại giường) đã tiếp tục thủngmàng nhĩ:

- LÀM GÌ GIỜ MỚI NGHE MÁY HAAAAAAAAAAAAAA??????????

Hân bịt chặttai, ném luôn cái điện thoại xuống giường,. cứ cái đà này chắc cô thành ngườikhiến thính mất

- hét thế không sợ vỡ giọng hả anh???

- Lại đang ngủ chứgì??

- Đâu có, nãy em…..đi WC,, không biết có điện thoại hehe

- Không phảibao biện, đến họp câu lạc bộ, Phó mà thế à?

- Em biết rồi, đến ngayđây

Hân ngáp ngủ, cụp máy cái rụp, lò dò đi làm vệ sinh cá nhân. ngày nghỉhiếm hoi của Hân bắt đầu kỳ quái như thế

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

10p sau, hân cómặt ở phòng họp

Bảo nhìn Hân, lừ mắt cảnh cáo ý muốn nói: ” còn đến muộn lầnnữa ta cách chức”. Hân nhìn anh trai mình, cười hihi “đố anh dám, em máchmẹ”

Chờ Hân ngồi vào chỗ, Bảo bắt đầu nói:

- hôm nay các thành viên mới ramắt.chúng ta vẫn như truyền thống, mỗi người chọn 1 thành viên mới để giới thiệucũng như giúp các em làm quen với nội quy và cách hoạt động của câu lạc bộ. sau1 tuần tôi cần mọi người tiến cử những thành viên có năng lực, để cho vào vị trícòn trống bên bộ phận diễn đàn, ai không đủ tiêu chuẩn thì loại ngay. Hiểu chưavậy???

Bảo nói 1 tràng dài, lướt qua 1 vòng những người trong phòng như cảnhbáo ai nương tay sẽ bị phạt

- Chi người mới vào đi anh

Hân uể oải nói,không cần biết Bảo lại lườm mình 1 cái

- Các em vào đi

cánh cửa phòng họpmở ra, mọi người ai cũng chú tâm xem năm nay những thành viên mới như thế nào.Hân cũng cú mục ra cửa nhìn, vẫn nằm soài ra bàn. Lần lượt từng ngườitiến

vào, Hận bắt đầu đếm. 1…2…3….5….7 Sao không thấy Hoàng nhỉ??? Hân thầmthắc mắc. AAAA!!! đây rồi!! Hân reo thầm

Người thứ 8 bước vào phòng, kết thúcchuỗi người nối đuôi nhau xếp hàng trước mặt. Hân ngồi hẳn dậy, nhìn chăm chămvào Hoàng, lẩm bẩm

- Sao hôm qua tóc còn chổng ngược như bờm sư tử mà hôm naylại xẹp thế kia???? lại còn…..màu đỏ?????????????????

## 7. Chương 7

Bỏ qua thắc mắc vừa lướt qua trong đầu, tôi chăm chú nhìn Hoàng, cánh tay sẵnsàng nhận lệnh để tranh cướp bằng được Hoàng về tay mình (cứ như địa chủ mua nôlệ).Vì sự có mặt của Hoàng nên mấy bà chị sắp ra trường mọi năm không thiết thavới sự hướng dẫn chỉ bảo gì năm nay cũng cực kỳ nhiệt tình và chăm chú chả kémgì tôi.

Anh Bảo tiếp tục đọc tên từng người nhưng chả lọt vào tai tôi ấntượng với ai hết. Đến rồi đến rồi!!

- Người cuối cùng là……

- Emnhận!

tay tôi giơ cao hết mức có thể, hét to, cắt cả lời ông anh, không thèmnghe sơ yếu lý lịch trích dọc trích chéo của Hoàng. Biết rồi khỏi nghe. Anh Bảocũng như mấy bà chị bị hụt nhìn tôi chằm chằm

- Em nói thật hay đùathế?

Anh Bảo nhìn tôi hoài nghi vì có năm tôi khiến anh mừng hụt tưởng đứa emđã giác ngộ, làm người có trách nhiệm nhưng cuối cùng không phải nhận người màlà nhận làm chân sai vặt cho anh

- Thật mà, em sẽ hướng dẫn em ý về câu lạcbộ cũng như trường mình!!

Tôi mạnh mồm. Tài năng như vậy phải để tôi, vào taymấy bà chị kia chỉ có nước vứt sọt rác sau khi chiêm ngưỡng mòn da thôi.

-làm phải đến nơi đến chốn, không bỏ giữa chừng, nghe chưa?

Anh Bảo cảnh cáotôi, nhưng ai thèm để tâm, tôi gật đầu lia lịa, chỉ sợ anh không cho phép.

-Vậy được rồi, các em về ngồi cạnh người hướng dẫn của mình, làm quen lẫn nhauđi

Tôi cười toe toét với chiến thắng, vẫy tay ra hiệu Hoàng lại gần. thếnhưng thái độ của Hoàng hơi lạ, chỉ nhìn liếc tôi như vẻ đánh giá, rồi chậm rãilại gần, ngồi xuống cạnh tôi, không nói năng câu nào. Hôm qua gặp Hoàng thânthiện lắm mà?

Nhưng tôi không để bụng, vào bài luôn

- Chị rất vui vì có emtham gia câu lạc bộ.tuy bận việc bên đội bóng nhưng em cố gắng nhé

Hoàng liếcnửa con mắt nhìn tôi khinh thường, sau đó chỉ chăm chú nhìn vào tờ rơi tôi thiếtkế để chiêu dụ hiền tài cho CLB mình

- này!! Sao em không nói gì? em đổi kiểutóc nhanh thật! mới hôm qua vàng chóe, vậy mà giờ lại đỏ.

-………….\*vẫn imlặng\*

- Nhưng kiểu này nhìn cũng…lãng tử hihi

-………..\*im lặng là vàng\*

-Sao không nói gì thế????

-…………..

- Này!!! Chi đang nói chuyện với emđấy!!

-……………

- NÀY!!!!!!!!!

- Ồn ào quá đấy bà chị. nói nhiều khôngbiết mỏi à???

O\_\_\_\_O Bà chị? tôi có nghe nhầm không. Người hôm qua chị emngọt sớt với tôi giờ hỗn hào gọi tôi là bà chị???

- Okay, chị có cảm tình vớiem thật, nhưng cũng phải nói là em đang cư xử thiếu lễ phép với người lớn tuổiđấy

- Thì sao?? bà chị hơn tôi mấy tuổi mà đòi tôi lễ phép vậy?

- 2tuổi…

- Nhìn lại mình đi, vóc dáng đó người khác nhìn vào chỉ thấy bà chịxứng làm em tôi thôi!

Giờ thì tôi bực mình rồi đấy. Ừ thì tôi chỉ cao hơn1m55 chút xíu,còn Hoàng có lẽ phải đến 1m80 cũng không biết chừng. Nhưng nhạobáng tôi thế thì….

- Chị là người đi trước,là người tham gia câu lạc bộtrước, em cũng nên biết điều, chị còn là người hướng dẫn em nữa…..

- Khôngcần, tôi tự lo, phải để 1 đứa còn thấp hơn trẻ con tiểu học dậy mìnhsao?

Hoàng nhếch mép khinh khỉnh nhìn tôi.

Tôi cảm giác như da đầu mìnhbong tróc từng mảng, để lộ ra lỗ thông thiên, đầu bốc khói như nồi áp suất xảhơi. Chỉ có anh Bảo dám nói tôi như thế. Tên này…Tới số rồi!!!

- NÀY CẬUKIA!!!!!!!!!! MUỐN GÌ HẢ????????

Tôi đập bàn đứng dậy hét lớn. Nhưng sau đótôi thấy lạnh lạnh sống lưng. nhìn ngó xung quanh,m cả căn phòng rộng lớn mấychục con người đang đổ dồn ánh mắt vào tôi,anh Bảo vẻ mặt cực giận dữ, nhìn tôikhông chớp mắt. Kiểu này tôi chết thật rồi!!!!!!!!!!!!!!T\_\_T

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

Đạp cửa phòng cái rầm, tôi lao vào giường cấu xécon gấu bông, đám cật lực để xả nỗi giận. Chỉ vì tên nhãi đấy tôi bị anh Bảomắng cho 1 trận can tội gây ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt, rồi không gương mẫu,không có trách nhiệm khi làm người lãnh đạo cả nhóm. tức! tức! tức!

Chi đangnhai cơm nhuồm nhoàm nhìn tôi ra vẻ ta đây đã quen

- Mày lại sao nữathế???

- Tao đang điên đây, đừng đụng vào tao!

- Ai thèm đụng. anh Bảo lạimắng hả? cho chừa cái tội đi muộn!

- Không phải chuyện đó!!

- Thế vì cáigì mà lên cơn thế??

- mày nhớ tên Hoàng hôm qua Duy giới thiệu chứ? tên “cảmcúm đã có tiffy” ý?

- ừ, sao??

- Tên đó hiền lành mà hóa ra ghê gớm, hỗnláo. dám gọi tôi là bà chị, chê bai chiều cao của tôi, chê tôi không đủ tư cáchhướng dẫn hắn, đã thế cư xử không ra gì, khiến tôi bị ông Bảo ca cho 1 bài những30 phút. Điên quá Đi,AAAAAAAAAAAA

- Mày bình tĩnh lại đi. Hoàng đâu có…

-Mày định nói không phải thế à? tao đây nghe trực tiếp đây này!!

- Không phải,ý tao là….

- Ý kiến cài zề, từ bao giờ mày thấy zai đẹp quay sang bảo vệ màtấn công tao thế???

Tôi lờ phắt đi mấy câu của Chi, nói không ngừng cho hảgiận. Nói xong, vãn chưa hết tức.

- Tao phải đi xử nó. dám gây sự với tao, sẽphải trả giá

Tôi lao vào bàn học tìm “vũ khí chiến đấu”.

- Mày định làmgì??

- Xử tử Hoàng. AHHH, dám trườn mặt trước mắt tao – Tôi thấy bóng Hoànglấp ló dưới hành lang KTX với Duy

- NÀY!!!! Đi đâu thế?

Chi đuổi theo tôiđi xuống KTX nam, tôi cũng chẳng bận tâm, giờ tôi đang cực tức giận

- Tênnhãi kia!! – Tôi đứng chắn trước mặt Hoàng, mặc cho Duy trố mắt nhìn hai Chiđang ra sức ngăn cản – Ta phải xử ngươi tội dám hỗn với ta!!!!!!

- Dạ???? –Hoàng ấp úng – Chị nói gì…em không hiểu??

- Còn giả ngu à? không ai bênh đâubiết chưa? cậu dám nói tôi thấp bé không bằng học sinh tiểu học, không đủ trìnhđộ hướng dẫn cậy à? người mới mà kiêu à?

- Chị…- Hoàng quay sang Duy cầu cứu– em đâu có nói thế với chị đâu

- Không có cãi. Muộn rồi. cậu sẽ bị sa thảikhỏi câu lạc bộ…NGAY LẬP TỨC!!!!!!

- CLB gì cơ?

- Hận – Duy lúc này mớibắt đầu hoạt động trở lại – bà nói vớ vẩn gì thế? Hoàng đâu tham gia câu lạc bộnào?

- Thế đứa nào hôm nay đến ra mắt CLB nhiếp ảnh của tôi rồi gậy sự vớitôi hả???

Tôi không phân biệt quân ta quân mình, hét vào mặt Duy

- Bà ấmđầu à? – Duy đánh vào trán tôi – Hoàng ở với tôi bên đội bóng cả sáng nay cơmà

- Ớ???

Tôi ôm trán, nhìn ngó. Hoàng lại đổi kiểu tóc, lại vàng chóe vàdựng đứng rồi. cái quái gì thế?

- Thế hôm nay ai………..

- Hoàng, anh đanglàm gì thê?

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, trầm ấm và hơi khàn nữa. Tôingoảnh mặt lại nhìn

O\_\_\_\_\_\_\_\_\_O

Trước mặt tôi là Hoàng, tóc đỏ, mái chekín trán. Tôi lại quay về phía Duy, đang đứng cạnh Hoàng, tóc vàng, đầu chômchôm

Tôi giận quá hóa lú lẫn hay sao mà thấy những 2 Hoàng trước mặt mình thếnày????

## 8. Chương 8

Tối nhìn trước mặt, Hoàng đứng đó vẫn nhìn tôi ngạc nhiên và….oan ức, Tôi quaylại đằng sau, cũng vẫn Hoàng đứng đó nhưng nhìn tôi lạnh lùng,đúng kiểu nhìn chếgiễu tôi như ở câu lạc bộ. Tôi cứ nhìn tới nhìn lui như con ngố, vẫn không thấyHoàng nào biến mất, vẫn đứng như tượng. Nét mặt giống hệt, vóc dáng cũng giống,chỉ khác nhau màu tóc

- Cái quái gì thế này???

- bà đúng là ngố!

Duykhoác vai tôi giảng giải

- Đây (chỉ người tóc vàng) là Hoàng hôm qua tôi giớithiệu

- Thế còn…. – Tôi chỉ tay về phía sau, không dám ngoảnh đầu lại

-Đấy là em sinh đôi của em – Hoàng lên tiếng

-Sinh đôi????

-Vâng, có lẽ chịchưa gặp nen không biết, em cũng không tiện kể – Hoàng thanh minh

- Sinhđôi????

- Vâng, đúng ạ!

- Sinh đôi?????

Tôi lặp lại như cái máy cụm từđó. thật không tin nổi, vậy là tôi bị hớ, tôi nhận nhầm??? Rõ ràng hôm qua tôithấy avatar cái nick đăng ký là Hoàng, tức là tóc vàng cơ mà??

Như đọc đượcsuy nghĩ của tôi, Hoàng vội nói:

- Có lẽ chị nghĩ em tham gia câu lạc bộnhưng đấy chỉ là Hải mượn tên em đăng ký thôi

Ồ, tôi gật gù ra vẻ đã hiểu.thì ra là thế. Tôi vẫn không nhìn nhầm ngươi. Hoàng đúng là con ngoan trò giỏi.Chi đứng bên cạnh cười như nắc nẻ

- tao đã nói không mày không chịu nghe

-Mày nói bao giờ

- ban nãy tao muốn nói người mày gặp không phải Hoàng nhưngmày có để tao nói hết đâu!

- Thế 2 người cũng biết điều này à?

- Dĩ nhiên,tao biết về Hoàng thì cũng phải biết Hoàng có em song sinh chứ!

- Mày……!

-Đúng là ngốc!

Tôi đang nạt nộ Chi thì tiếng nói khàn như vịt ấy vang lên đằngsu. Tôi sực nhớ mình chưa trả thù tên Hoàng giả ấy

- Nói cái gì đấyh……

Tôi quay lại bắt đầu khiêu chiến nhưng tên nhãi ranh bất lịch sự đó đãquay lưng đi thẳng 1 đoạn dài, trước khi tôi kịp động thủ.

- RANH CON, ĐỨNGLẠIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

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

Vài ngày sau đó ngày nào tôicũng phải chạm trái Hải, em sinh đôi của Hoàng mà sau vụ lùm xùm hôm bữa tôi đãhỏi cung bắt Hoàng khai bằng sạch

theo như Hoàng nói thì Hải học cùng khoavới tôi, tính cách trái ngược hẳn với Hoàng,Hoàng thế nào Hải ngược lại nhưthế.Hải có đam mê với ảnh nghệ thuật nhưng gia đình không cho phép nên chuyểnsang học chuyên ngành bảo vệ thực vật để chống đối.

Nhưng dù cho Hoàng có nóitốt thế nào tôi vẫn không chấp nhận được nửa kia hoàn hảo của Hoàng (giống nhau99.9% ngoại hình mà)

không những không biết điều mà mỗi lần thấy tôi hắnlại…ra vẻ ta đây trưởng thành hơn, không thèm nghe tôi hướng dẫn, đã thế cònkhiến tôi ngày nào cũng bị anh Bảo rầy la chỉ vì tội gây sự với đàn em.

Oanuổng nhưng không thể thanh minh, tôi đâu có làm gì chứ, tất cả mọi trận chiếnđều do nhãi ranh kia châm ngòi trước, tôi chỉ phản kháng theo bản năng.

hắnchỉ giỏi lợi dụng nhan sắc để lôi kéo mấy bà cô già đứng về phía mình mà lên ántôi. Tôi có ngày tổn thọ vì Hải mất

Hôm nay cũng chả ngoại lệ.

anh Bảogiao cho mỗi nhóm chuẩn bị bộ ảnh 3 tấm theo đề tài “Góc nhìn mới của Trường”,tức là tìm ra những ngóc ngách chưa ai biết đến để khai phá thêm về trườngmình.

Thế nhưng nhiệm vụ lùng sục này nào có dễ, đã thế Hải với tôi luôn bấtđồng ý kiến Điển hình là:

- Tôi đã nói đi ra khu liên hợp mới xây, chỗ đóđang thi công ít ai biết

- ra đấy để hít khói, chụp ảnh công trường hả? đãkhông hiểu gì về trường đừng có kêu

- Thế bà chị thì biết à? 2 năm học màđường đến nhà để xe cũng đi lạc

- Do tôi không chú ý đi nhần hướng ai nói đilạc

- Vậy mà có người gọi tôi cầu cứu đưa về ký túc hả?

- Tôi gọi Hoàng,ai khiến cậu nghe máy người khác!!

- Như nhau thôi!

-tôi muốn ra khu vườnthí nghiêm trường

- Chỗ đó đứa học sinh nào chả vào, có chõ nào bí hiểm màkhám phá hả?

- Tôi biết thì mới chọn chỗ đấy,cậu nghĩ chụp ảnh chụp mấy cộtxi măng thô thiển mà coi được!!…….

Vẫn tranh cãi và tranh cãi, lần nào tôicũng ấm ức nhận phần thua chỉ vì Hải quá cao tay ấn.lần này cũng thế

- Đượcrồi, liên hợp thì liên hợp, không có chỗ nào ra hồn cậu biết tay tôi!!

- Tôiđã tìm chỉ có chuẩn, bà chị chỉ việc hưởng thụ thôi!

- Để rồi xem!!!

kếtquả của cuộc tranh cãi, chiều ngày thứ bảy cả 2 đều trống lịch nên tôi phải theoHải đi thăm dò địa điểm.

Cầm lăm lắm máy ảnh kỹ thuật số, tôi vừa bước thậntrọng vừa nhìn ngó xung quanh. Khu liên hợp nằm trong dự án mở rộng giảng đườngcũng như phòng chức năng để sinh viên không phải chen chúc mỗi khi làm đề tài,hiện tại vẫn đang trong công đoạn xây dựng. Tôi nhìn mãi nhưng chả thấy có điểmnào thú vị ở đây, thế nhưng Hải vẫn tiếp tục đi dâu vao bên trong

- Này!!!Tôi đâu có thấy gì? cậu định đi đến bao giờ thế??

- Cứ đi rồi sẽ biết!

Tôinguýt dài, cái tính đấy mà đám con gái ại đi mê mệt,đúng là không có mắt. Đangrủa thầm trong bụng, Hải đột ngột dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn,rơi cáimáy ảnh xuống nền cát

- Ối!!! Đi kiểu gì thế? hỏng máy của tôi!!

Tôi vừaôm đầu vừa xuýt xoa cái máy ảnh

- Đến rồi đây!

Hải bước qua 1 bên cho tôimở rộng tầm nhìn. Tôi ngóc đầu dạy, và rồi phải há hốc mồm kinh ngạc.

Đằngsau khu nhà thi công của rường là cả 1 khoảng không gian thoáng đãng, rợp sắcvàng của những bông cải đang đến mùa ra hoa, thêm nữa là những cây táo đượctrồng rải rác xung quanh tạo nên 1 khung cảnh cực….chất phác nhưng cũng khôngkém phần lãng mạn

Tôi chỉ biết kêu “Đẹp thế!” Không ngừng trước cảnh tượngnày, tay nháy máy liên tục, chụp đủ mọi góc độ, kiểu này phải đưa Chi và Duycùng Hoàng ra đây thưởng lãm.

Chụp chán chê tôi quay lại tìm Hải. Hải để mặctôi chụp gì tùy ý, mình ngồi dựa vào gốc cây ngay gần đường đi, nhắm mắt ngủ.Không biết thật hay giả

Nhìn hải, tôi có suy nghĩ có lẽ Hải cũng có tài năng,tìm ra được chỗ như vậy khi mà không ai nghĩ khu nhà mới xây đã chê lấp 1 khungcảnh đẹp.

Hải ngồi duỗi thẳng 2 chân, tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắmnhưng vẻ mặt lại toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thản và hiền hòa, khác hẳn vẻ mặtnhững lúc cãi nhau với tôi.Nhìn Hải bây giờ giống Hoàng 100%.

Tôi bất giácđưa ống kính lên, tay khẽ hụp, đưa Hải vào trong khung hình của mình.

Chụpxong tôi mới thấy hơi điên rồ. tên khó ưa này thì chụp chỉ tổ xấu khung cảnhthôi.

Lắc mạnh đầu,tôi tiến về phía Hải định gọi dậy, nhưng bất chợt tôi liamắt lên giàn khoan trên đầu Hải

- HẢI!!! CẨN THẬN…..!!!!!!!!!

## 9. Chương 9

9

Tôi lao như tên bắn đến bên Hải, cái máy ảnh quý như báu vật cũng bị hạ cánh “antoàn” xuống bãi cỏ gần đó (chọn siêu thật). Hải nghe tiếng hét của tôi thì mởmắt, ngồi im như tượng nhìn tôi phi đến mà không hề có 1 động tác di chuyển chođúng nghĩa.

Tôi chồm người đến, dùng hết sức bình sinh từ hai bàn tay ốm yếuđẩy Hải sang 1 bên, đầu ngỏng cao, tay sẵn sàng hành động…….

a lêhấp!!!!!!!!

- Yeah!!!!!!!!! Tuyệt vời !!!!!!!!!!!!!

Tôi rú lên ầm ỹ, nhảytưng tưng tại chỗ

Hải ngơ ngáo nhìn tôi sau vụ tấn công không báo trước, sauđó mới tỉnh giấc:

- bà chị!!!! Hôm nay trời không có nắng..

- Thì sao?? –Tôi vừa nhảy nhót tại chỗ vừa hỏi lại, không thèm thắc mắc về câu hỏi kỳ lạ

-Vậy nên bà chị đâu có có lý do gì để bị say nắng đâu, đến giờ rồi ah?

- Đếngiờ gì? \*đã ngừng nhảy nhót\*

- Lên cơn…

- …..Gì?

- Điên ý mà!!!

-Cậu….muốn chết lắm rồi phải không? – Tói nghiến răng – những lần trước nể tìnhtuổi đời cậu còn trẻ tôi không nỡ giết hại nhân tài nhưng lần này, quá đà rồiđấy

- tôi chỉ nói sự thật thôi. dang yên lành xô tôi ra làm gì? rồi còn nhảymúa như người lên cơn giật cấp tính nữa chứ!!

- Ha ha, cậu còn lâu mớihiểu…….

- Người điên suy nghĩ khác người thường,đúng là khó hiểu

Hải xoacằm ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm

Tôi tức muốn nổ đầu,chỉ muốn xô cậu ta từvách đá xuống cho khỏi có đường về, nhưng vì niềm vui…..tôi nhẫn nhịn

- Vìcái này nè…….

Tôi xòe hai bàn tay nãy giờ vẫn úp vào nhau, dần dần để lộ ramàu vỏ đỏ au, chín rộm của quả táo tôi vừa tóm được. Hải không hề biểu lộ sựngạc nhiên, chỉ lặng nhìn quả táo không chớp mắt, sau đó nói

- Cái gìđây?

- Táo! đúng là hâm, quả táo hình dạng thế nào cũng không biết!

- Vìcái này mà nãy xô tôi ngã?

- Chứ sao, tôi nhìn thấy từ lúc đến, rồi chụp hìnhxong thấy nó có nguy cơ rụng, cậu ngồi ngay phía dưới, quả táo rơi trúng đầu cậuvỡ mất thì sao? tôi phải nhanh chân chứ!

- cái đầu ôi có đau không mới là thứquan trọng hơn quả táo của bà chị đấy!!!

Hải gắt om sòm rồi đứng dậy, phủimông vài cái, quay ngoắt đi luôn chả cho tôi nói thêm câu gì

- Đầu cậu cứngthế đá đạp cũng chả vỡ, việc gì phải lo!!

Tôi lầm bầm, quay ra kiếm cái máyảnh để về, nhưng khi tôi nhìn lại, đám cỏ xanh mướt mà tôi đã để em máy ảnh đángyêu nghỉ ngơi giò chỉ còn lại….1 khoảng trống

Máy ảnh củatôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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

Cuộc sông của tôi từ trướctới nay thường rất “xuôi chèo mát mái”, được tự do làm những gì mình thích, bốmẹ không thúc em, vào được ngôi trường rất năng động, trẻ trung, có được nhữngngười bạn tuyệt vời, không phải lo nghĩ gì về xã hội, đi đâu cũng gặp may,khôngbao giờ bị kẻ gian lừa tiền khi đi phượt 1 mình

Vậy nhưng từ ngày giáp mặt 2anh em sinh đôi ấy, không phải nói đúng hơn là chạm mặt Hải, số phận tôi có xuhướng di xuống, sướng nhiều rồi giờ bị ông trời bắt cho đau khổ.

Ở cậu lạc bộthì suốt ngày bị mắng vì gây sự với Hải, rồi nhiệm vụ được giao vì tên đó màtoàn hoàn thành muộn. Tôi chỉ biêt than trước dây tôi không gây sự với ai, cũngchẳng để ai ghét mình nhưng sao giờ lại đến nông nỗi ấy

Sắp tới kỳ hạn nộpảnh nhưng em máy của tôi lại không cánh mà bay ngay trước mắt, tôi đã lục tunggần như nhổ hết cỏ ở khoảng sân đã đến lần trước nhưng…không hy vọng.

Chỉ cóHải có thể lấy, nhưng tôi tra hỏi cậu ta 1 mực từ chối (có ai lấy mà nhận mìnhđã lấy chứ =\_=).

Hôm nay đã đến hạn nộp ảnh để duyệt đăng diễn đàn, tôi đitới đi lui trong phòng, không ngừng nghĩ lý do đẻ trình bày với anh Bảo. Dù làanh trai, lại thương tôi hết mực nhưng trong công việc anh lại cực nghiêm túc,dùtôi là em gái nhưng làm sai vẫn phải chịu tội

Chi ngồi nhìn tôi đi qua đi lạinhư chiêm ngưỡng động vật quốc gia, tay cầm ly kem chén tỳ tỳ. Hồi lâu mới hiếnkế

- hay mày cứ nói thẳng ra là mất máy ảnh đi……

- Tao viện cớ dấy từ ngàyxửa ngày xưa, cũng mất nhiều rồi, anh Bảo có nói mất nữa sẽ không cho tham gia,ai dám!

- Thế thì cáo ốm đi nộp sau…..

- Tên Hải tiffy kiểu gì chẳng máchlẻo phanh phui chuyện của tao ta chứ!!!

- Thương lượng….

-Never!!!!!!!!!!!

- Thế thì tao hết cách, mày tự xử đi!!

- Hay là… – tôimon men đến gần Chi – mày đi giùm tao lần này,nói anh Bảo tha thứ ho tao.

-mày nói còn không nghe tao nói mà được!

- Anh Bảo vốn có cảm tình với mày,cũng quý màu nữa, chỉ có mày giúp được tao thôi huhu!!!!!

- Không làkhông!!!

- Mày nỡ thấy chết không cứu sao?? \*rưng rưng nước mắt\*

- Nhãnglần tao có chuyện nhừ mày qua họp bên CLB Phần mềm mày cũng làm ngơ đấy gì, quảbáo!!!!

năn nỉ không xong,tôi đành chấp nhận phải thú nhận, may ra được thavì đã thành thật

Lết xác đến CLB,nhìn mọi người chuẩn bị ảnh để trình bày màlòng tôi não nề. Tôi ngồi về chỗ của mình, thấy Hải đang lúi húi làm gì đó. Tôikệ, vì tại Hải mà tôi mất máy ảnh

anh Bảo bước vào, yêu cầu từng nhóm trìnhbày. Tôi không dám nhin vào mắt anh, chỉ chăm chú nhìn lên ảnh của những ngườikhác, 1 chữ thuyết minh cũng chẳng vào đầu.

- Nhón của Hân, tiếp tục!!

Tôigiật thót người, mọi lần anh gọi tôi gần cuối cơ mà???

Tôi nhìn anh Bảo, mặtdài ra thê thảm mong anh thấy thương cảm mà thứ tha,đang định nhổm người dậytrình bày hoàn cảnh thì Hải đã đứng lên, đi đến màn hình lớn, đưa ảnhvào.

Tôi trố mắt như con ngố nhìn từng hành động của Hải, rồi sau đó nhìn mànhình, lại sững sờ lần 2

Hải đưa lên 1 bức ảnh không phải ở chỗ chúng tôi đẫđến lần trước mà là…..nóc nhà của trường tôi!!!!!!!!!! nhưng không chỉ đơn thuầnlà…ngói và ngói, lấp ló sau những khe gạch ngói cổ xưa ấy là những trảng rêuxanh mướt (lâu quá rồi mà), điểm xuyết những cây hoa li ti sắc vàng dịu nhẹ,nhìn toàn cảnh như 1 bức tranh thiên nhiên được vẽ tên ngói vậy

Cả phòng imnhư tờ khi nhìn thấy.

- Trình bày đi!

Anh Bảo vẫn bình tĩnh đối diện vớiHải (đúng là trưởng nhóm)

- Đây là nóc tòa nhà dãy nhà A của trường, 1 lầntình cờ em đã thấy 1 góc nhỏ sâu bên trong, ở bên đối diện với sân trường nênkhông ai thấy được hình ảnh này, thấy thú vị nên em chụp, vậy thôi!!

hảikhông nói dông dài, chỉ nêu địa điểm cho mọi người ai có gan thì kiểm chứng. leolên góc nhà đâu dễ chứ

- Khá lạ, nhưng có lẽ góc ảnh này sẽ không ai dám đếntìm hiểu

- nhưng anh cũng không yêu cầu phải là chỗ người có thể đến!

Hảivặc lại rất bình tĩnh. cả phòng tiếp tục lặng ngắt. Chưa ai dám nói lại nhữngcâu nhận xét của anh Bảo. lơi Bảo là chân lý!!! Nhưng chân lý đã được thayđổi

- Được rồi!! nhóm tiếp theo

Tôi quan sát sắc mặt anh Bảo, không hềthấy có biểu hiện phật ý, mà còn hài lòng nữa.

Hải đã về chỗ, tôi lén nhìnHải, lần này Hải đã cứu tôi, dù hay chọc tức tôi nhưng tôi là người công thùphân minh

- Cám ơn cậu nhiều nhé!

- Vì chuyện gì?

- Vì đã có ảnh thaycho những tấm tôi đã chụp, nhưng máy ảnh….

- Không có gì, tôi chỉ giúp fanhâm mộ của mình thôi!

- Hả????

- Không phải bà chị cũng như bao người,thích thầm tôi sao??

- Cậu…thấy tôi có ơn nên kiêu hả? xuống đi, leo cao trênmây ngã đau lắm đấy!

- Đưng chối, tôi biết cả rồi!

- Biết cáigì????

Hải cười bí hiểm rồi rút ra trong túi 1 tấm ảnh nhỏ, chỉ cỡ 1 bàn tay,giơ lên cho tôi xem.

Tôi nhìn vào bức ảnh, chỉ có thể há to mồm câm nín,không thốt lên lời

## 10. Chương 10

Tấm ảnh Hải đưa ra dù nhỏ nhắn nhưng cũng đủ sức khiến tôi bất động mấy phút,không thể làm gì khác. đó chính là tấm tôi đã chụp lén Hải ngồi ngủ ở khoảngvườn lần trước

Hải quan sát sâc mặt tôi, thu tấm ảnh lại ngắm nghía rồi chẹpmiệng:

- Nhưng cũng phải nói tôi ăn ảnh, chụp tư thế nào cũng đẹp, bảo saongay cả bà chị cũng mê

- cái đấy…..cái đấy….cậu đừng có mà ăn dưa bở

- Tôighét dưa bở lắm. Bị bắt quả tang nên ngượng?? An tâm, tôi rộng lượng, sẽ cho bàchị suất ưu tiên theo đuổi tôi

- Ai thèm chứ! Chẳng qualà…….Khoannnn!!

Tôi vừa sực nhớ ra. sao Hải lại có tấm ảnh đấy nếunhư…..

- Cậu đã lấy máy ảnh…CỦA TÔI??

- Sao kia?

- Nếu không sao cậulại có được tấm ảnh này chứ? vậy mà còn chối

- Tôi đâu có chối!

- Tôi hỏicậu không trả lời……

- Chứ không phủ định điều đó!!

Hải vẫn vậy, luôn khiếntôi cứng họng vì những câu nói lạnh gáy.

- Trả lại cho tôi!

- Tạisao?

- Vì đó là máy ảnh của tôi. Cậu đã lấy mà không xin phép!

- Do cóngười bất cẩn để quên thôi. không phải tôi cũng sẽ có người lấy!

- Còn aibiết đến chỗ đó nữa sao?

- Dĩ nhiên….không!!

- Vậy thì mau trả tôi!!

-Tôi nhặt được thì đó là của tôi! Tôi chưa tính phí bà chị lấy tôi làm người mẫuchụp hình đấy nhá!! bao nhiêu được nhỉ?

- Cậu….Tôi sẽ mách anh Bảo!

- Cógan bà chị cứ nói, tôi sẽ xì vụ bà chị không hoàn thành nhiệm vụ, phải để tôicứu nguy!!

Đấy, thử hỏi toi làm sao có thể ưa nổi loại người này,nói gì đếnthích chứ >\_< đúng là kẻ chuyên ăn dưa bở.

- Vậy…tôi phải làm thế nàocậu mới trả cho tôi??

- Làm thế nào sao?

Hải ra chiều nghĩ ngợi ghê gớmlắm, đầu nghiêng bên nọ bên kia

- Vậy thì…..

- Tôi không làm osin, hay taysai vặt của câu, cũng không giúp cậu làm việc xấu, ok?

Tôi nhảy ngang họngHải mà đứng hiên ngang bất khuất, trường hợp này tôi gặp nhan nhản trongtruyện,, nhân vật nam bắt nhân vật nữ hầu hạ rồi dần dần có tình cảm. Tôi phảichặn đứng cái tình cảm nghiệt ngã ấy, dây vào hải…chỉ có hy sinh trong khoa thầnkinh!!!!

- Tôi không yêu cầu làm những việc đó! – Hải nhìn tôi chán nản

-Vậy chứ việc gì? – tôi ngờ vực

- Chỉ cần bà chị đừng có theo tôi nữa!

-Tôi theo cậu khi nào?

- Đúng là…….Tôi không cần bà chị cùng nhóm với tôi,hiểu không?

- À ra vậy, cậu nghĩ tôi muốn sao? Đơn giản thôi,nhưng với điềukiện…

- Đã mang ơn người ta còn ra điều kiện?

- Cậu phải nói với anh Bảocho phép đổi nhóm!

Tôi cực lực từ chối cái vụ cần tiếp xúc với ông anh hổmang, anh ý sẽ dẹp ngay ý định của tôi

- Được thôi! Nhớ giữ lời hứa

- Cậucũng vậy, phải trả máy ảnh và…tấm ảnh đó cho tôi!

- Đây là ảnh có hình tôi,nó là của tôi, miễn đòi, miễn mặc cả!!

Hải nói lạnh lùng rồi quay lên chỗ anhBỏa “trò chuyện”

Tôi cũng chả cần, thoát khỏi tên khó chịu đó đã là mayrồi

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

sáng hôm sau tôi cùng Chi ra ngoài shopping giảitrí thì gặp Hoàng và Duy đang chuẩn bị mua sắm vài thứ cho đội bóng. Bệnh lườitrỗi dậy tôi đùn đẩy công việc để Chi sai Duy khuân vác những đồ định mua, cònmình ngồi thưởng ngoạn đồ ăn thức uống cùng Hoàng. Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặpHoàng, vì toàn bị ám bởi…gương mặt khác của Hoàng

- Dạo này em học hành sao?(câu hỏi thăm cực cực cực phổ biến)

- Em vẫn vậy thôi, tham gia đội bóng tậpluyện nhiều nên cũng hơi căng thẳng!

- Duy bắt tập nhiều lắm hả? năm ngoáichị lỡ dại đồng ý làm quản lý đội bóng cũng phát khiếp!

- Sao vậy chị?

-Thì Duy cậy đội trưởng bắt chị làm đủ thứ. nào là dọn dẹp, lau bóng, đăng ký sửdụng san, liên hẹ giao hữu với đội bóng các khoa, các trường…..

- Cũng nhiềunhỉ. em thấy chị quản lý bây giờ đâu có làm gì?

- Do Duy phải lòng ả đấy, cóbắt làm gì ngoài việc ngồi coi hắn phô diễn tài năng chứ!!!

- Vậy à hihi. Emkhông ngờ anh Duy cũng biết yêu!

- Đúng mà, đâu có biết yêu, chỉ chơi bờithôi!

- Chị có vẻ hiểu anh Duy nhỉ?

- Bạn thân gần 5 năm muốn không hiểukhó lắm!! >\_<

- 5 năm?

- Chị cùng Duy học chung từ cấp 3, sau đóchung trường, nhưng khác khoa!

- À….

- Ngừng nói chuyện về Duy, em đượcvào đội hình chính thức chưa?

- Anh Duy yêu cầu em thể hiện khả năng qua đợtthi đấu giữa các khoa trong kỳ thể thao tới, sau đó mới được xét…

- Vậy làcũng sẽ được ra sân rồi, nhanh đấy em. Ngày đầu Duy mới vào đội mất cả năm trờichỉ biết ngồi dự bị thôi!

- Vậy ạ? Ễm cố gắng! Chị với Hải dạo này….

-Ngừng!!!! Chị không muốn dính líu gì đến đứa em trai của em hết, ok?

-Dạ…..?

Tôi chấm dứt màn nói chuyện qua lại với hoàng để tránh chỉ đề…nhạycảm. Tôi với Hoàng gặp nhau là nói không hết chuyện, thế mà với Hải…..ngược hoàntoàn.

Tôi đư mắt tìm kiếm Chi cùng Duy xem đã có dấu hiệu quay trở ra chưa,nhưng không thấy. Ô ô, xem lìa, có một em xinh gái đang lượn lờ trước mắt tôi(và Hoàng). Tôi không có les nhá, tôi mê trai đẹp nhưng gái xinh cũng chả chê.Người ta xinh thì phải công nhận.Thế là thay vì ngóng Chi hay nói chuyện vớiHoàng,tôi quay ra dõi theo từng bước di chuyển của em gái baby ấy. tóc dài nganglưng, xõa thẳng, mềm mại, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút do mascara nhưngcũng không phả là giả,đôi môi chúm chím cười nhỏ nhẹ cùng bạn bè.Ôi chao, hiềnhòa thật, như 1 bức tranh sống động,mãi đến khi em gái ấy đi khuất, tôi mới quayra Hoàng

- ở đời nhiều người hoàn mỹ hết chỗ chê!!

Đáp lại lời tôi là sựim lặng.Hoàng vẫn ngước ánh mắt về phía em gái kia đi khuất, đầu như muốn lệchkhỏi cổ để đi theo người ta luôn

- Này!!!!!

Tôi đập vai Hoàng để thứctỉnh

- Hả???? Dạ??

- Em làm sao thế? nhìn gì ghê vậy?

-……….

- Chịbiết là người ta đẹp, nhưng cũng không đến mức ấy chứ!

-…………

- Sao khôngnói gì?

- Chị ơi……..

- Ơi?

- em….

- Em sao?

- Em………cảm nắngrồi!!!!!!

## 11. Chương 11

Sang tháng 8 rồi nhưng tiết trời vẫn nóng đến ghê người, đi ngoài đường có cảmtưởng như bị thiêu sống đến nơi, lòng đường như cái chảo khổng lồ vậy!

Thậtmay là trường tôi đầy rẫy cây xanh, che bóng từ cổng trường đến khắp hang cùngngõ hẻm, vì thế nên cũng chả phải lo ngoài kia bao nhiêu người đang tranh đấuvới từng mi li mét tờ bóng râm hiếm hoi.

Tôi cùng Chi ngồi nhâm nhi trà chanhmát lạnh, tranh thủ xả stress, xem Duy đá tập. Trình độ của đội bóng trường khácao, xem cũng mãn nhãn.

Nghỉ giải lao

- mấy bà thấy thế nào? đượcchứ?

Duy vừa ngồi xuống đã chấp vấn 2 khán giả nhiệt tình là tôi với Chi, nhưbao lần, đồng thời cướp luôn cốc trà chanh trên tay tôi, tu 1 hơi hết sạch.

-Này!!!! Ai cho cướp cảu tôi! Trả đây!!!

- Nước của đội bóng, bà uống miễn phícòn đòi cái gì???

- Tập không mệt hả?

Chi nhìn 2 đứa tôi, không thèm canngăn vì đã là chuyện thường ngày ở huyện

- Có chứ!

- Vừa ra đã cãi nhauđược rồi, dành sức mà nghỉ đi

Chi ném cái khăn to oạch vào mặt Duy, quay sangtiếp nước cho những thành viên khác.

Đừng lạ! vì tôi cũng như Chi hay đến xemquá đỗi nên thành người phục vụ cho đội khi nào không hay

- Em quản lý ngờingời của ông đâu rồi?

Tôi trấn được cốc nước khác, thảnh thơi nói chuyện

-Biến rồi, ở chỉ tổ vướng mắt!!

- Ai là người nhất quyết đòi tuyển vào ý nhỉ?– Tôi móc mỉa

- Bà thích chết không? đồ nhớ dai như đỉa!!!

- há há há, cótật giật mình kìa!!

- Sao mấy hôm nay tôi không thấy Hoàng đến tập?

Chitham gia vào câu chuyện của 2 đứa

- Ừ hén, tôi cũng không thấy?

Tôi giờmới nhớ đến quả đầu chôm chôm, mọi lần tôi đến Hoàng đều chạy như bay đến chàohoặc tiếp chuyện, vậy mà giờ…

- Xin nghỉ vài ngày, không biết có việcgì!

- Có bao giờ thấy Hoàng bỏ tập đâu nhỉ? nhất là khi đang muốn vào độihình chính?

- Cái này tôi cũng chịu, Hoàng không nói lý do!

- Lạ nhỉ? Màybiết gì không Hân?

- Sao hỏi tao?

- Mày không thấy Hải nói gì hả?

- Đếnnói chuyện với tao còn chả có lấy đâu ra tự dưng trình bày với tao lý do Hoàngmất tích. Mày biết còn hỏi à?

- Cứ hỏi đâu có thừa. Ah…nhắc là thấy!!!

Chichỉ ra xa, tôi cùng Duy hướng mắt nhìn theo.

- Đấy là Hải, có phải Hoàngđâu!!!

- Tao không chỉ đấy là Hoàng, con dở!!

- Thử hỏi xem Hải có biết gìkhông! Hải!!!!!!

Duy gọi lớn. hải nghe thấy tiếng gọi, nhìn quanh quất 1 hồi,rồi đi lại phía chúng tôi

- Có chuyện gì?

Vẫn cái giọng khó nghe ấy>”< Tôi không thèm để ý đến Hải, để mặc Duy thăm dò

- Mấy hôm nay em cóthấy Hoàng không?

- Có, vẫn đi học, về KTX ngủ đều đều!

- Vậy có biết saoHoàng Nghỉ tập ở đội bóng không?

- Em bó tay!!!

Ối, tôi nghe nhầm khôngnhỉ? Hải xưng em kìa. Đang hếch tai lên hóng hớt nên tôi không dám phản ứngmạnh. Tôi tưởng từ điển của Hải mấy từ em rồi chứ?

- Nhưng chiều nào cũng điđâu mất, đến tối mới về!

Thông tin tiếp theo Hải nói làm tôi, Chi, Duy sốc.Đi đâu kia?

- Đi đâu?

Tôi thò mặt vào chen ngang

- Không biết!

Cáitừ “em” chạy đâu rồi nhỉ??? Tôi tiếp tục hỏi

- Cùng phòng, lại là anh em màkhông biết?

- Không quan tâm, không hỏi!

Tôi tức nghẹn họng, ở đâu kiểm emtrai như thế chứ!!!!!

- ngày nào cũng thế sao?

Chi cũng chen ngang

- Ừm(tên này không thể nói từ vâng <\_<)

- Lạ nhỉ? Hoàng có biểu hiện gìkhác lạ không? – Vẫn là Chi

- Em không để ý lắm, chỉ biết khi về hay thơ thẩnnhư người mất hồn thôi!!!

Tôi bắt đầu cáu rồi đấy! Rõ ràng nói với Chi và Duytên này vẫn còn gọi là lễ phép hơn nói chuyện với tôiiiiiiiiiiiiiii

- Thơthẩn như thế kia hả?

Chi lại chỉ tay ra xa 1 lần nữa.

Lần này cả 6 con mắtđều nhìn theo, Hoàng đang ngơ ngác đi vào trong trường, mắt nhìn đăm đăm về phíatrước, đụng hết người này đến người kia nhưng lại chẳng tỏ thái độ gì, như làmất tri giác vậy.có khi Hoàng không biết mình đang đi đâu cũng nên

-Hoàng!!!

Duy lại phát huy giọng nói trời cho, gọi vang cả trường. Hoàng hơingước mắt nhìn lên, thấy Duy vẫy tay chậm rãi lại gần

- Mấy ngày nay em điđâu không đến tập? – Duy

- Em bị sao thế? – Chi

- Nhóc có vấn đề gì màngười đờ đẫn vậy? – Tôi

-………………….- Hải

Hoàng nhìn hết lượt 4 người chúngtôi, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

- Em…đi siêu thị!!!

O\_\_\_O Câu trả lời không aingờ đến. Cả lũ ngây ra, nhìn Hoàng như người ngoài hành tinh

- Đi siêu thị gìlắm thế? – Duy

- Chiều nào cũng đi thế á? – Chi

- Đi lùng mua gì mà tốncông thế? – Tôi

-……………….- Hải

Hoàng ẫn nhịp nhàng trả lời như bị thôimiên

- Em tìm người chữa cơn cảm nắng cho em………

Cả lũ ngay ra tập 2

-Cảm nắng á? – Duy

- Đến trạm xá chứ đi siêu thị làm gì? – Chi

-…………………-Tôi, và Hải

- Mọi người không hiểu đâu!!

Hoàng nhìn cả lũ lắc đầu, ngồixuống cạnh Chi như người mất sức

- Chị/em hiểu!!

Cùng lúc tôi và hải đồngthanh, khiến cho Duy tròn mắt, Chi cũng nhìn 2 đứa lạ lẫm, hiếm khi “chung tiếngnói” không ngạc nhiên mới lạ

- Hiểu cái gì? – Duy hỏi

- Hoàng ý mà…. – tôimở lời

- Đang mơ mộng đến 1 em trời hỡi nào đấy……..- Hải tiếp chiêu

-….Mớichỉ nhìn thoáng qua ở diêu thị thôi…..

-……thế mà đã ngất ngây con gà tâyrồi…..

-…..vậy hóa ra là ngày nào cũng đến siêu thị để gặp được em ý hả?

-ừ đúng chuẩn có cần chỉnh!

- Chỉnh chỗ nào?

- Để tìm em ý chứ không phảingồi chòe gặp

- Cũng như nhau…

-Ai nói thế?

- Thì cũng là đến sieu thịvà chờ…

- Cờ với tìm 2 chữ có khác nhau đấy bà chị!!

- Cậu cứ phải vặn tôitừng tiếng như thế hả?

- Nói sai thì phải chỉnh!

………

Tôi và Hải từ songkiếm hợp bích trình bày cho Duy, Chi tường tận sự việc giờ lại chuyển sang gâygổ với nhau. Không thể hòa bình dù chỉ trong 1 phút!!!!!

Duy hết nhìn ngườinày đến người kia, mắt đảo liên tục, còn Chi thì nhìn sang Hoàng thăm dò tháiđộ

- Thế em có tìm thấy không?

mặc xác cuộc cãi vã đang diễn ra gay cấngiữa tôi và Hải, Chi hỏi câu đánh thẳng vào vấn đề

- em…..

Hoàng nói, 8con mắt nhìn theo, hồi hộp, nín thở

-……Không tìm thấy!

Rầm! Rầm!Rầm!

tiếng động 3 con người ngã oạch xuống đất vì sốc đột ngột………

## 12. Chương 12

Ch

Tôi ngừng tranh cãi với Hải ngay lập tức, ngồi lại chụm đầu cùng Duy, Chi. Bộtam bắt đầu tham gia tư vấn cho Hoàng

- Em đúng là ngốc thật rồi, chỉ gặpthoáng qua như vậy sao có thể chứ?

- Đúng. không biết người ta như thế nào,đã đòi theo rồi, ngốc quá!

- Xinh đến mấy cũng không đến mức ấy chứ!

- Úixinh lắm, tao cũng thấy!!

- Nhưng không đến mức nặng tình quá đáng vậy!

-Cũng phải!

- Gặp ở siêu thị 1 lần thì sẽ gặp mãi à, đâu phải ai cũng chờ ởsiệu thị như nhóc!!

- Đúng là khờ hết chỗ nói!

- Cách như vậy cũng nghĩra!

- Không hiểu em trai em kiểu gì biết lại không can ngăn

- Ê!! – Hảichen vào hội nghị ngồi xổm

- Không đúng sao? cậu biết rõ nhưng để kệ Hoàngbuông thả cuộc sống thường ngày, bám theo 1 hình bóng trời ơi đất hỡi!

-Ê!

- Hân nói đúng, em cũng lạnh lùng quá!

- Đúng đấy, không phải việc củaem nhưng cũng là anh trai em!!

- Ê ê!!

- Lạnh lùng với người ngoài chả ainói gì đâu…

- Nhưng với người thân thì phải xem lại…

- 2 đứa sinh đôithường có thần giao cách cảm với nhau chứ nhỉ/

- Tôi cũng nghe nói thế, nhưngcũng có nhiều trường hợp cá biệt

- Ừ nhiều khi sinh đôi lại không thể cảmnhạn về nhau..

- như nam châm cùng dấu đẩy nhau ý!!

Đúng phong cách nóichuyện của bộ 3, đang từ chuyện khác, rồi cứ thế nói tiếp chẳng thèm để ý trọngtâm câu chuyện chính bị đá sang góc nào.

Hải chen chân vào nhưng không thểđóng góp tiếng nói, chỉ biết vò đầu bất lực, bỏ đi trước.

Sau 1 hồi chán chêmê mải, cả 3 mới quay lại nhân vật chính

- Đừng buồn! Chỉ là 1 người lướtqua, em đừng để ý sẽ quên thôi!

- Đúng đúng!! Dời thiếu gì gái đẹp!

- Đừngcó tiêm cho em ấy tư tưởng xấu của ông!

- Xấu đâu? Đấy là chân lý đã đượcthực tiễn kiểm nghiệm!!

- Kiểm cái gì? nhiễm chính trị hả?

Hoàng im lặngngồi nghe chúng tôi bàn qua tán lại, sau cùng cũng đứng dậy

- Em hiểu rồi!Cám ơn mọi người!!

Sau đó chạy biến để lại 3 người ngồi ngẩn tò te

- Hiểucái gì cơ?

Tôi quay sang Chi hỏi ngu

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

Ngày hôm sau,đang trên đường đến CLB, Tôi có gặp Hoàng. Đã trở lại vẻ tươi tắn thường ngày,và lại…làm phiền tôi như thường ngày

- Chị Hân!!!

- Vui quá nhỉ?

-Hi,cũng phải cám ơn mọi người ngày hôm qua!

- Không có gì, chị em với nhauđừng khách sáo, trả công chị xứng đáng là được (vậy mà kêu không khách sáo=\_=)

- hi, em biết mà, chỗ cũ chiều nay nha chị, nhắn với Hải giúp em

-Chị không nhắn! Ê, này!!!

Chưa để tôi nói tiếp Hoàng đã chạy mất hút. tôi đếnbó tay vì cái tính lăng xăng này, nhưng thấy Hoàng trở lại bình thường, tôi cũngvui.

Vừa đến cửa phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh cực….thiếu trong sáng,tổn hại thị lực của trẻ em.

Hải đang ngồi trong phòng, mặt nhăn nhó khổ sở.vì cái gì? vì tảng thịt nặng có hơn 40 ký lo gam đang chễm chệ trên chân mình,làm cho cái ghế có nguy cơ hy sinh sớm. tảng thịt ấy không hề có tên điểm chỉtrong CLB của tôi, nhưng ngày nào cũng xuất hiện đều như vắt chanh chỉ để…nằmlên đùi Hải 3h/3h ở CLB

Mọi người nhìn cảnh ấy ngứa mắt nhưng chẳng thể làmgì, nói, mắng, đuổi đều không ăn thua.

Thấy tôi, mấy bà chị như thấy cứuviện, nhìn tôi ánh mắt long lanh,chớp chớp. Tôi cũng nhìn, chớp mắt lại liên tụcra vẻ ngây thơ không hiểu.

Phải đến gần 1 phút, thương cho đôi mắt ngọc ngà,tôi mới bắt đầu ngừng lại, tiến đến chỗ Hải

- Chiều, ở chỗ cũ. Hoàngnhắn!

Hải nhìn tôi, không nói nửa lời. Tôi coi như Hải đã tiếp nhận thôngtin, quay người chuẩn bị bước đi.

Thế nhưng, tôi bước mãi, chân vẫn dậm chântại chỗ.

quay lại, tôi trố mắt khi nhìn thấy Hải đang níu tay tôi không chođi, ánh mắt nhìn nửa như cầu cứu, nửa nhẫn nhịn, nửa…vẫn lạnh lùng như thủa sơkhai

Tôi cũng nhìn đáp trả, nói chuyện với Hải…bằng mắt (lườm nguýt nhaunhiều thành ra…hiểu nhau ^^)

- Cậu làm gì vậy?

- Đuổi ả này đi giùmtôi!!!!

- Cậu thích có fan hâm mộ còn gì? thỏa mong ước!

- Đuổi đi chotôi!!!!!

- Đang nhờ vả hay ra lệnh?

-……

-…….

- Được rồi, xin bà chịđuổi cổ tảng thịt thừa này đi giúp tôi!!

- Nhầm không? Hải đang cầu xin tôihả?

- Đừng nhiều lời, làm nhanh đi!

- Với thái độ ấy? Còn lâu!!!

-Vậy…tôi sẽ trả công xứng đáng!!

- Tôi thèm vào đồ của cậu!!

- Muốnsao?

- gọi tôi bằng chị, xưng em trong 1 tuần!!!!

- Cái gì???

- Khôngđồng ý? okay!!!

- Okay!!!Chỉ cần làm được, tôi sẽ gọi.

- Đừng có nuốtlời!

Sau màn đấu nhãn quang, tôi cười toe toét nhìn Hải, mặt càng ngày càngkhó chịu, nhìn tôi như thúc giục. Đành ra tay cứu nhân độ thế thôi haha

- Nàyem!

Tôi gọi tảng thịt vẫn đang nằm phơi nắng phơi gió trước mặt

- Sao vậychị?

- Đến giờ sinh hoạt CLB, mời em ra khỏi đây!

- Sao kia?

- Ngườiđẹp mà lãng tai, khổ thân. Mời ai không có phận sự ở CLB ra khỏi đây!!!

- Chịdám nói vậy à? Tôi có phận sự ở đây!!

- Là gì? Làm đỉa hả?

- Chị…

- Bámtheo người ta dai như vậy chỉ có thể là đỉa!!!

- Tôi không ta đó, chị cóquyền gì mà đuổi tôi

- Cô không phải người CLB,không được phép có mặt ởđây!

- Giờ tôi đăng ký vào CLB

- hết hạn nhận đơn!

- Tôi muốn họcviệc!

- Ở đây không thiếu người, càng không cần osin!

- Chị…….

- Phiềncô rời khỏi người Hải, đi ra khi phòng này!!!

Không phải hắn nhờ tôi đã mặcxác con nhỏ, chẳng có cuộc đấu dá này, y như 2 đứa con gái đánh ghen, nhụcthật

- Chị là gì với Hải mà muốn tôi rời khỏi Hải?

- Tôi là….

Câu “sếpcủa Hải”chưa kịp vọt ra hoàn chỉnh khỏi miệng tôi thì cái giọng trầm khàn củaHải đã lấn át, kết thúc câu nói:

- ….Là người yêu của tôi!!!!!

## 13. Chương 13

- Cô ấy là người yêu tôi!

Hải nhấn mạnh thêm lần nữa, đồng thời nhìn thẳngvào mắt tôi. Sao tôi có cảm giác Hải đang bảo vệ con nhỏ kia hơn là đang cùngtôi đuổi nhỏ đi thế nhỉ? Cảm giác như….tôi đi đánh ghen với người yêu hắn??? Ôitrời ơi, loạn! Điều đáng nói bây giờ phải là…Hải vô cớ nói tôi là người yêu cơmà, tỉnh lại ngay!!!!!!!!!!

- Cậu….

Tôi lắp bắp không thành tiếng, còn nhỏkia chỉ biết sững sờ nhìn Hải

- Anh nói sao cơ?

- Tôi nói đây là người yêutôi, cô tránh xa tôi ra và đừng có tìm đến tôi nữa, rõ chưa??

Hải gằn mạnhtừng tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta khiến những người đứng ngoài cuộcnhư tôi đây cũng phải lạnh gáy

- Anh….Cô được lắm!!

Con nhỏ đó quay ranhìn tôi căm thù. Hay nhỉ? Hải đuổi cô ta, Hải nói cô ta đi ra, tôi có can hệ gìđâu? Sao không nhìn Hải lại nhìn tôi làm gì?

Với cái ý nghĩ ấy nên tôi vẫnhếch mặt lên trời nhìn lại, tỏ vẻ ta đây không dính dáng gì, càng làm con nhỏ đótức thêm, dậm mạnh chân xuống sàn nhà lượn thẳng không quay đầu lại.

Tôi thởphào nhẹ nhõm, cuối cùng đã kết thúc

Ngay sau đó tôi quay ra chất vấnHải

- Sao cậu lại nói tôi là người yêu cậu?

- Nói vậy cô ta mới chịuđi!

- Thiếu gì cách hả?

- Bà chị nói bao nhiêu lý do có thấy cô ta suychuyển gì không?

Cũng đúng ha. Tôi ngẫm nghĩ

- Dù sao tôi cũng đã giúpcậu! Thực hiện lời hứa đi!!

- Lời hứa nào cơ?

Hải giả ngơ, tiếp tục chúimặt vào laptop. Tôi bực mình

- Cậu đã nói tôi giúp cậu, cậu sẽ gọi tôi làchị!

- Ai làm chứng? có ai nghe thấy tôi nói vậy không?

Tôi tức nghẹnhọng, khi nãy chỉ giao dịch bằng mắt, sao kiếm được người nghe thấy chứ.

Tôinở nụ cười gian tà:

- Cậu định không thực hiện?

- Không!

- Vậy được,tôi đi gọi em đấy lại, giải thích rồi cho phép ra vào với cậu tùy ý!

Nóixong,tôi quay người, bước đi, lẩm bẩm đếm

-1…..2…….3

- Đứnglại!

hehehhe, đã dính chưởng. Tôi vờ nghiêm mặt quay lại nhìn Hải

- Cóchuyện gì?

- Bà chị dám làm thế, tôi sẽ…

- Sẽ làm sao?

-………..

-Không nói nữa hả? tôi đi nhá!

- Thôi được rồi, gọi thì gọi!

Hải bỏ cuộc,người chiến thắng lần này là tôi, hurayyyyyy!!!!

- Có thế chứ!

Tôi cườisung sướng ngồi xuống, bắt đầu làm công việc của mình

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

Tạiđiểm hẹn mọi khi của cả đám

Tôi vừa tới nơi đã thấy các anh tài tụ họp đôngđủ.

- Đến muộn quá vậy? – Duy càu nhàu hỏi tôi

- Tôi phải ở lại CLB cóchút chuyện với anh Bảo!

- Thế còn em? sao không ra trước? – Duy lại quaysang hải hỏi cung

- Hôm nay đến phiên en dọn dẹp CLB, nên không ra được!

-Ông hỏi gì lắm thế? có lý do mới không ra chứ!! Gọi đồ đi!

Duy nín, không nóithêm câu gì nữa.Tôi bấy giờ mới quay sang Hoàng

- Gọi mấy anh chị ra đây cóviệc gì thế?

- À, em chỉ muốn cảm ơn vì hôm qua mọi người đã an ủi em

-KHông có gì đâu! – CHi cười giả lả, mắt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trướcmặt

- Thế là tốt! Không việc gì phải sầu đời chỉ vì 1 nhỏ không biết tungtích

Tôi gục gặc đầu. Đúng lúc ấy, đồ uống gọi sau của tôi và Hải được mangra.

- Này!!

Hải đưa cốc trà sữa vào ben trong cho tôi

Tôi chống cằmnhìn Hải

- Đưa cho ai vậy?

Hải liếc nhìn tôi tức tối, còn tôi vẫn chớpchớp đôi mắt nai tơ nhìn lại Hải

- Đồ uống của CHỊ đây!

Hải dằn mạnh cáicố xuống trước mặt tôi khi thốt ra từ chị

- Thế mới ngoan chứ!

Tôi khôngđể bụng hành động trẻ con áy, sung sướng hưởng thụ chiến thắng

- mấy ngườilàm sao thế?

3 người còn lại trong cái bàn hiện đang ngừng hoạt động. Chi vẫnngậm ông hút, Duy phồng má vì nhét đầy thức ăn chưa xử lý hết, Hoàng vẫn cầm trơtrơ miếng xúc xích.

- Không ăn đi, nhìn tôi làn gì?

Chi nuốt thêm ngụm tràsữa, hỏi tôi

- 2 người hòa bình từ khi nào vậy?

- Có chiến tranh đâu màhòa với chả bình, Hải nhỉ?

Tôi lại quay sang Hải chớp chớp mắt, Hải nén tứcgiận, khó khăn mở miệng

- Vâng!!!

Á khẩu lần 2!!!! Tôi thấy được vẻ mặthóa đá của 3 khán giả tự nguyện, trong lòng càng đắc chí

- SAo em lễ phép độtxuất vậy?

Hoàng quay sang Hải, mắt kiểm tra xem Hải có bất thường chỗ nàokhông

\_ Em nói cứ như Hải không lễ phép với em ý?

Chi hỏi tò mò

- Thìđúng mà. Vì sinh đôi nên em với Hải coi nhau như bạn bè, không mấy khi bắt gặpHải xưng em với em, trừ khi trước mặt bố mẹ thôi à

- Vô phép nhỉ?

Tôi quaysang Hải

- Từ giờ xưng em với những ai lớn tuổi hơn, biết chưa?

-…………

-Biết chưa Hải?

- Vâng,EM BIẾT RỒI CHỊ Ạ!!!!

Á khẩu tập 3!!!

Tôi hả lònghả dạ quá đi, hôm nay quả là 1 ngày may mắn.

- Toi cần nói chuyện vớichị!!

Bỗng đâu con nhỏ nào hỗn láo nhảy xổ ra trước mặt chúng tôi, tay chỉthẳng vào mặt tôi quát lớn

cả bàn nhìn lên tò mò. Tôi cũng nhìn theo, rồi thởdài chán nản. Con đỉa ấy đánh hơi thấy tôi rồi, phiền phức.tôi rút lại câu nóikhi nãy, hôm nay quả là 1 ngày xui xẻo!!!!!!!!

## 14. Chương 14

Tôi vẫn trơ mắt ra ngắm nhỏ trước mặt. Dù có thù hằn hay mâu thuẫn gì tôicũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng….nhỏ này đẹp chim bay cá chuồn. vừa cao ráo,lại xinh đẹp theo hướng sắc sảo nữa chứ. Sao tên Hải này lại không ưa nhỉ? đúnglà không có mắt thẩm mĩ.

Ngừng việc đánh giá, trước mắt tôi phải giải quyết chuyện này. Khoan!! Đây làvấn đề của Hải, sao tôi phải giải quyết?

Thế là, mặc cho em gái xinh đẹp vẫn đứng để cả bánoi mói, tôi kéo tai Hảilại, bàn luận chiến sự:

- Cậu làm gì đi chứ? em ấy theo đến tận đây rồi!

- Bỏ tay ra khỏi tai của tôi! Bà chị đã nói sẽ giải quyết, chút chuyện phátsinh này cũng phải lo đi chứ!

- Thỏa thuận! Xưng em đi!!

- Rồi, thì em!

- Nhưng dù sao tôi cũng chỉ hứa giải vây giúp cậu pử CLB thôi cơ mà, chuyệnngoài luồng khong phải phận sự của tôi!

- Vậy thì thỏa thuận cũng chấm hết, không chị em gì hết!

Tôi nhìn Hải chánnản, có cần lần nào cũng dội gáo nước lạnh vào đầu tôi thế không?

Tôi nhìn lên nhỏ đó, rồi lại nhìn Hải. Hải nhìn lại tôi, vừa cảnh cáo vưathách thức. Haizz, đành ra tay vậy

- Có chuyện gì em nói luôn đi chị nghe!

Nhỏ đấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, sau 1 hồi ngắm đến mònda mặt tôi mớithèm nói chuyện

- Tôi muốn nói chuyện riêng!

- Thứ nhất, chị hơn tuổi em, nói chuyện có văn hóa chút. Thứ 2, chị thiếtnghĩ giữa chúng ta không hề có gì riêng tư, muốn nói cứ nói ở đây!!

- Chị…..

- Gọi chị là được rồi, nhưng nhớ xưng em đấy!

Tôi bình chân hư vại vừa nhâm nhi thức ăn, vừa nói chuyện với nhỏ đó,. Vớiloại người này mặt phải dày, như da bò mới ăn thua!!

- Sao không nói gì?

- Tôi không muốn nói ở đấy!!

- Vậy sao? hay không muốn phá vỡ hình tượng trước mặt Hải? Vẻ ngoan hiền cũngđánh bay rồi thì vẻ côn đồ cần gì phải giấu?

- Chị..được lắm!!! Tôi yêu cầu chị tránh xa Hải ra!

- Tránh xa? Tại sao?

Tôi cười mỉa mai. hay thật, tự dưng tôi lại đặt bẫy cho chính mình, chui đầuvào tình huống kịch quá sức cần thiết, chỉ có trong tiểu thuyết thế này đây!!!Người chính trực như tôi cũng xảy ra chuyện này sao?

- Vì tôi thích Hải!

- Nhưng Hải không thích cô em, tôi tránh làm gì?

Tôi bắt đầu bực mình, đã bực thì….văn hóa hay lịch sự cũng vứt, vứtsạch.

Chi nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của tôi, liền can thiệp

- Em vô duyên nhỉ?

Nhỏ đó hướng ánh mắt sang Chi

- Không ai làm gì mình cũng đi gây sự sao?

- Chị nói bà chị kia không làm gì tôi?

Cái từ “bà chị” đánh bốp vào màng nhĩ của tôi. Nghe Hải gọi danh từ này đãnhiều nhưng hôm nay tôi lại cực bực mình. Tôi phải kiềm chế!!!

- Chị can thiệp vào tôi và Hải, lại còn làm bẽ mặt tôi ở CLB, tôi có thểkhông xử lý chị sao?

Là Hải đã làm tổn thương cô em,tôi có làm gì đâu chứ? chính Hải nói tôi làngười yêu hắn, tôi đâu có tự nhận mà xen vào với cả không xen, càng lúc càngthấy vô duyên

- Chị hơn tuổi Hải, còn đòi làm người yêu sao? có mơ mộng quá không vậy? Giàrồi còn….tỏ vẻ ngây thơ!

Thấy tôi ngồi im khong nói, nhỏ đó tiếp tục phát thanh, nói như băm bổ vàomặt tôi. Tôi đã nhịn, trong khả năng của tôi, nhưng cái gì cũng chỉ có giớihạn.

Tôi hít vào thật sâu, rồi…..

- RẦM!!!

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vanglên, chân động cả quán, đồ uống phải gọi là rung rinh như có động đất cấp độ7

Nhưng…cơn động đất đó tôi không có gây ra. Đúng là tôi đã định làm thế,nhưng tay chưa kịp gặp mặt bàn thì đã sợ hãi thu về cố thủ rồi.

tôi mở to mắt hết mức có thể. nhìn bàn mình như thấy ma. Cả Duy, Hải lẫnHOàng đều đập bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cung tức tối. Chi còn kinh hoàng hơn, rửamặt miễn phí cho nhỏ kía bằng cốc nước cam ép của mình.

Tôi nhìn Chi, xót xa, có cần lãng phí thế không, nước cam đắt lắm,đã vậy cònhơn nửa cốc (bó tay =\_=)

Nhỏ đó chỉ biết sững sờ nhìn mọi người, không thootslên lời, thậm chí cũng không thể làm gì sau cú tạt nước của Chi

- Cô thử nói thêm bất kỳ điều gì nữa đi!

Chi gằn giọng, mắt như tóe lửa nhìn nhỏ đó, cảm giác như có thể thiêu cháybất cứ thứ gì trong tầm mắt, như ảo thuật amaterasu của Sasuke trong naruto(bình tĩnh đến lạ,còn so sánh được thế nữa <\_<)

3 chàng ngự lâm của cái bàn không nói gì, chỉ hằm hằm nhìn đứa con gái trướcmặt, dọa cho em nhỏ tội nghiệp chạy gãy cả gót giày.

Chờ cho 4 người tự động ngồi xuống, tôi mới lén nhìn. Cả 4 vẫn đang trong cơngiận, Chi đã giận thì sẽ là chuyên gia phá đồ, Duy giận thường không nói nănggì, Hải? khỏi kể đi. Chỉ còn Hoàng là….dễ động vào nhất

Tôi vừa mở miệng:

-Mọi người……..

đã bị công kích tập thể:

- Bà có hâm không mà ngồi yên đẻ nó xúc phạm mìnhnhư thế?

- Mày não vừa chứ! Tao nghe còn tức mày còn ngồi im được à? Mọi lần mày đanhđá oai hùng lắm, giờ biến đâu hết rồi?

- Chị hiền có mức độ thôi, để hạng con gái ấy sỉ nhục không đáng chútnào!

- Bà chị…quên, chị đúng là con ngốc!!!!

Đến mức này, tôi chỉ biết ngồi im hứng chịu mọi lời trách mắng, mắt rưngrưng

Thấy tôi như vậy, Chi cũng dịu giọng:

- thôi, lần sau đừng có nhúng vào chuyện của người khác nữa, nghư chưa?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Chi, khó hiểu:

- Nhìn cái gì? Nghe chuyện là tôi đủ hiểu bà lại rảnh rang chen vào chuyệnngười khác rồi!

- Mọi người…..

Tôi nhìn hai đứa bạn thân của mình, xúc động dạt dào. Không ngờ 2 đứa lạihiểu và nghĩ cho tôi nhiều đến thế

- Tôi hứa từ giờ sẽ không xen vào chuyện của ai nữa đâu!!!!

- Hứa làm gì?

-Để rồi lại thất hứa?

- Tôi biết bà quá mà>…

- Có khi nào thực hiện được đâu mà mạnh mồm

Chi Duy tiếp tục song kiếm hợp bích. Mới khen chưa được nửa giây bọn nó lạiquay về với chính mình, đùa giỡ tôi rồi

- 2 ngườui chết với tôi!!!

Tiếng cười đùa lại vang lên ở bàn chúng tôi. Tôi vốn không buồn lâu, hơn nữamấy lời nhỏ kia nói tôi còn chả để tâm nên không suy nghĩ nhiều. Tôi cũng khônghề biết đến vẻ mặt khác lạ của anh em sinh đôi ngồi bêncạnh.

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

Sau biến cố, chuỗi ngày êmar của tôi lại quay trở lại, tôi vẫn đi học cùngChi, vẫn tranh giành thức ăn với Duy, vẫncaix nhau với Hải, vẫn bị Hoàng làmphiền về những cơn cảm nắng.

Từ sau đợt cảm nắng bất chợt lần trước, Hoàng hay đến tìm tôi hỏi xem có cảmgiác với người này, thấy quý mến người kia, thích nói chuyện với người này,thích đến gặp người kia liệu có phải tình cảm thật sự không.

Tôi phát chán vì ngày nào cũng ngần ấy câu hỏi,cũng từng đó câu trả lời, saoHoàng vẫn không chán??

Vừa ra khỏi cửa CLB, tôi đã thấy bóng dáng cái đầu chôm chôm vàng chóe củaHoàng từ đằng xa đang tiến lại gần, tôi hớt hải quay lại vọt luôn xuống gầm bàn,trốn chui trốn nhủi

- Làm cái gì thế?

Hải nhìn tôi như con nhỏ lập dị. Sau lần thỏa thuận, Hải nói chuyện ôn hòahơn nhưng từ “em” vẫn được giảm thể tối đa

- Im lặng và….đừng có nói gì hết!!!

Tôi đe dọa, tiếp tục trốn sâu vào trong góc.

- Chị dạo này….kỳ quặc quá đấy!

- Im!!! Tôi bị lộ bây giờ!

Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của Hoàng từ ngoài cửa. hảinhìn lên, rồi nhìn xuống tôi đang thu lu như mèo trong góc, ra vẻ am hiểu, cảmthông

- CHị Hân có đây không Hải?

Hải mắt liếc xuống nhìn tôi, tôi chỉ biết xua tay llia lịa, thầm mong HảiĐừng có thù dai mà mách với Hoàng

- Không biết!

- Vậy à? Haizzzzzz!

- muốn ngồi chờ không?

Tôi nghe như sét đánh bên tai! Cái gì chứ? Hoàng ở đây đến bao giờ tôi mớiđược ra? Tôi lay ống quần Hải hết công suất, nhưng…..

- Ờ, cũng được, cũng sắp đến giờ họp, chắc lát chị ấy sẽ vào

Hoàng hồn nhiên nói, hồn nhiên ngồi xuống, hồn nhiên ngắm nghía phòng CLB,không biết đến 1 con chuột đang thập thò cửa hang.

Thảm rồi, huhu, sao số tôi……………..

## 15. Chương 15

- Chị! Em cảm nắng rồi!! Lần này là thật đấy!

Hoàng xông ra chặn đường tôi ngay khi tôi mới ló mặt ra khỏi cửa lớp, địnhbụng trốn khẩn cấp và nhanh chóng, ai dè…

- Làm chị giật mình!! Không học sao tan sớm thế?

- Em xin phép ra ngoài lúc gần hết giờ mà, siêu không hehe!!

Hoàng khoái chí nhìn tôi, còn tôi chỉ biết nhăn nhó. trốn được vài ngày chứkhông trốndd]ơcj mãi. đành chấp nhận số phận thôi.

- Chuyện là thế nào?

Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, hỏi thờ ơ

- Em nói rồi đấy, lần này em đảm bảo là em thích người ta thật, chứ không nhưlần trước đâu

- Vậy à? Tốt, từ giờ đừng có hỏi thăm chị xem cảm nắng thế nào nữa nhá!

- Vâng, em biết!!

-TỐt, chị về!

- Khoan đã!!

Tôi chưa kịp nhấc mông khỏi ghế Hoàng đã thô bạo ấn xuống

- Cái gì nữa?

- Chị không thể bỏ đi như thế được!

- Chị tư vấn cho em hàng tháng trời, giờ em tìm được người ấy rồi, chị cònlàm gì nữa hả???

- CHị phải giúp em chứ! Em đang trong thời gian làm thợ mộc mà!!!

-????????????

- Tức là thời gian tìm hiểu rồi bày tỏ ý!!!

-!!!!!!!!!!!!!!!

- Em không có kinh nghiệm, chị phải giúp em, đã giúp thì phải giúp cho trótchứ, chị để mình em đối phó thế, em làm gì sai tinh sao?

Hỡi ô! Hoàng dám bảo 1 đứa chưa hề biết yêu là gì, chưa có mảnh tình vắt vaisuốt 20 năm qua tư vấn cho á? có mà…chưa đi đến đâu em ấy đã tránh xa Hoàng nhưdịch bệnh.

- Hỏi nhầm đối tượng rồi! Chị chưa biết tình cảm trai gái là gì giúp em thếnào?

- Những lần trước chị cho em lời khuyên tỉ mỉ chi tiết, đúng lắm cơ mà! Khôngcó kkinh nghiệm ai tin?

- Chị đây nhìn mọi người xung quanh, đọc tiểu thuyết nhiều nên thế đấy!

- cũng là có hiểu biết, chị phải giúp em!

- Tại sao?

- Vì chị là chị!

- Chả liên quan!

- Chị!!!!!!!!!!!!!!!

Đá qua đá lại một hồi, tôi đành đầu hàng Hoàng…có điều kiện, chỉ vì tính tôithích…xía mũi vào chuyện của người khác, hơn nữa Hoàng giở bài ăn vạ, khiến tôikhông còn lưacj chọn, đành nhắm mắt nhắm mũi giúp thôi

- Lý lịch đối tượng ra sao?

- Lần này thì em điều tra kỹ lắm rồi! Học khoa Tài chính, cũng năm nhất nhưem, tên Nhi, Tuổi dĩ nhiên là 18, sở thích mua sắm, đi dạo, thích uống trà sữavị dâu, ghét động vật, có 2 bạn thân đều là nữ, tính tình hiền lành, hòa đồng,dịu dàng,nữ tính, ít tiếp xúc với con trai nhưng rất được lòng bạn khác giới,học giỏi, thể thao kém…….bla….bla

Hoàng cầm quyển sổ nhỏ trên tay, đọc không ngừng nghỉ, còn tôi ngồi đó…ănkhông ngừng nghỉ.

- Chị có nghe không?

- ừ hử!!

- Tiếp nè, nhà ở….nhà có…..vào những ngày cuối tuần hay…….

Tôi thấy khâm phục Hoàng, điều tra kỹ y như thám tử, nhà có bao nhiêu ngườicũng biết, thích gì cũng biết, cái gì cũng biết, chỉ có 1 cái không biết

- Nhỏ đó biết em không?

- Không!

- sao em biết đến nhỏ hay zậy?

- Hôm trước giao lưu đá bóng với bên tài chính, em gặp nhỏ đi cổ vũ khoamình, em có quen 1 thăng cùng lớp nhỏ , vậy là em hỏi thôi!!

- Tất cả thông tin đều từ thằng đấy mà ra?

- Vâng!

- Em có chắc nhỏ chưa có người yêu không?

-…………..

- Thằng đó biết nhiều vậy không thể chỉ là bạn bình thường, hơn nữa em có nóinhỏ không tiếp xúc nhiều với con trai, bạn bè càng không thể biết nhiều thế!

-……………..

- Vậy là……

- Sao chị????

- Rất có thể đó là người yêu nhỏ!!!!

- NO WAY!!!!!!!!!!!

- Nghĩ kỹ lại đi, dù đúng là em cảm nắng người ta nhưng phải có cơ may chịmới giúp, nhá!!!

-…………..

- CHị về, tính tiền đi ha!!!

Tôi bỏ mặc Hoàng vẫn ngồi ngây ở đó, lạnh lùng bước ra ngoài

Không phảitôi dã man hay vô tình nhưng tôi thừa hiểu Hoàng để ý ai thường rất nông nổiquết định theo đuổi người ta, không tìm hiểu rõ ràng. Lần nãy đúng là có tìmhiểu nhưng không đúng trọng tâm. Cần để cho Hoàng biết sai lầm của mình, tậptrung vào học hành hơn là những hành động thừa thãi như thế!!!

Mải mê suy tính tìm cách an ủi Hoàng sau cú sốc lần này, tôi không hề để ý gìtrên đường đi, và hậu quả dĩ nhiên của việc mắt để trên cành cây có lẽ ai cũngđoán ra.

- Rầm!!! Bịch!!!! Á!!!!!!

tôi đâm sầm vào 1 bức tường gồ ghề, nmông tiếp đất 1 cách mạnh mẽ, cực thiếuan toàn

- Đi Kiểu gì vậy???

Tôi vẫn đang nhăn nhó khổ sở thì bức tường…lên tiếng

Hé mắt nhìn lên, tôi quên cả đau, chỉ biết nhìn bức tường chăm chăm

- Ngắm say mê như vậy biết là không bị gì rồi!!!

Phán một câu xanh rờn bổ thẳng mặt tôi, bức tường điềm nhiên đi qua tôi nhưngười vô hình. Tôi vẫn bất động, quên cả cách hành xử thường thấy. Sau đó…..

- Cậu kia!

Tôi lớn tiếng gọi giật lại

Bức tường người dừng lại, không quay mặt vè phía tôi.

Khinh nhau hả? Tôi hùng hổ đi tới giơ chân đá thẳng vào 2 ống đồng của tênđó, hếch mặt

- Lần sau thấy con gái ngã biết đường đỡ dậy, đừng có cái thái độ đấy, cưngnhá!

Xong xuôi, không cần biết người trước mặt đau đớn thế nào,tôi đi thẳng, khôngnghe thấy tiếng lẩm bẩm

- Con nhỏ chết tiệt, đợi đấy!!!!!

## 16. Chương 16

- Mấy hôm nay mày biến đi đâu thế?

Chi ngồi nhấm nháp gói xôi, hỏi tôi vẫn đang quay cuồng vì đống bài tập chưaxử lý xong

- Đi đâu? Tao vẫn ở nhà, đến lớ, đến CLB thôi!

- Chả gặp! Mày làm độc giả quên cả tao!!

- Do tác giả chứ hehe (do tác giả thật T\_\_T). Mấy hôm nay mày cũng bận, toànvề khuya lúc tao chơi trong mơ, ai gặp nổi

- Tao có việc thôi!

- Tao cũng thế!

- Mấy hôm nay không thấy anh em sinh đôi làm phiền mày nhỉ?

- Ừ tao cũng…hơi lạ, nhưng kệ đi, sắp thi đến nơi rồi, yên ổn còn ôn thi

- Lần này liệu thi lại nữa không?

- An tâm đê! Tao tác động tâm lý đến ông béo rồi, chỉ vì kỳ nào cũng mình taothi lại nên lần này ổng không cho thi nhảy cao nữa, thi nhảy xa há há!!!

- Ông ấy nổi tiếng bảo thủ cũng nghe mày nói?

- Ông ý ngại phải thi lại, coi thi, rồi chấm điểm, mất công mất việc ýmà!

- Chứ không phải ngán phải cho mày thi lại vẫn không ăn thua hả?

- Sao cũng được, thoát là an tâm!!

- Mấy hôm nữa được nghỉ ôn thi, mày định về nhà không?

- Hỏi anh Bảo!

- Tao đang hỏi mày!

- Anh Bảo về tao mới có xe về chứ! Mày định nói tao bay trên xe bus về nhàà?

- Ờ ha!!!

- mày về chứ?

- kHông, nhà tao đâu gần đến mức nghỉ 3 ngày cũng vác măt về!

- Zìa nhà tao chơi nhá!!!!

- Xem đã!

- Tôi về với!!!!!!

Duy nhảy xổ xen vào hai đứa tôi, nói oang oang

- Tôi lâu rồi không về nhà bà chơi, tiện thể nói anh Bảo cho tôi đi kénhá!!

- Đi đâu cơ? Em đi với!!!

Lại đến lượt Hoàng nhảy vào họng Duy ngồi, ngang nhiên nói chuyện với 2 đứavẫn đơ mặt ra nhìn

- Mẹ có lệnh lần này về nhà!

Tiếp tục đến Hải chen vào hội nghị bàn dài

- Mới về hôm bữa rồi còn gì!!! – Hoàng giãy đành đạch như vịt

- Lệnh phu nhân, cấm có cãi!

- NÀY!!!!!!!!

Chi hét lớn, làm đám lâu nhâu kia im bặt. Chi nhìn cả lượt với ánh mắt hìnhtia chớp

- Ai cho mấy người xen vào chuyện người ta đang nói hả?

- Đâu có sao? Tôi đến thăm hai bà cơ mà!!

- Thăm? vẫn còn nhớ bọn tôi? Ai mấy hôm liền không thèm hỏi thăm đến 1 câu ýnhỉ? Nhìn thấy nhau còn không thèm chào!

- Tại…tôi bận thi đấu mà!

- Thi gì?

Tôi ngước mặt lên hỏi Duy

- Thi đấu bóng đá chứ cái gì!

- Được giải gì?

- Nhì đấy!

Duy hếch mắt lên song song với trần nhà, nhìn ngắm mấy cái bóng đèn mất vàichục…giây

- Mấy chị định đi đâu vậy? – Hoàng hỏi dể cả đám quay lạ chủ đề ban đầu

- Chị nói Chi về nhà chị chơi thôi!

- Em đi cùng nhá, em cũng muốn đến nhà chị chơi!

- Hửm?

- Tôi nữa, cuộc vui không thể thiếu tôi!

- Hả?

-……………..

Tôi im thin thít nhìn qua nhìn lại, từ khi nào Duy lại có ngẫu hứng đến chơinhà tôi thế nhỉ? 3 năm cấp 3 chơi chung với nhau ngày nào Duy chả ghé qua nhàtôi vài lần mới chịu nổi, đã vậy còn đập phá rôi bắt tôi thu dọn hậu quả nữa.Lần này có cả Hoàng, nhà tôi….sẽ thành cái gì?

- Cái này…- tôi ấp úng, nhìn Chi cầu cứu

- Chắc gì anh Bảo đã cho mấy người đi cùng chứ!

- Ừ đúng đúng… – Tôi gật như bổ củi, mừng rỡ vì có lý do…cực chính đáng

- Cần gì, tôi biết nhà, tôi tự khắc sẽ đến, bà cứ đón tiếp linh đình làđược!

- Đúng rồi, anh Duy biết nhà, mấy khi được tụ tâoj 1 bữa, nhỉ?

Hai anh em nhà đó cứ người tung kẻ hứng, qua mặt cả tôi lẫn Chi, những ngườichủ của cái kế hoạch ăn chơi này

Hải vẫn vậy, im lặng không nói năng gì, chỉsoi đi soi lại cái bút gấu mèo của tôi, ra vẻ thú vị lắm

- Quyết định vậy! Mai tôi sẽ đến nhà bà, bà cứ về cùng anh Bảo và Chi trước.Thế nhá!

Chả cần chờ câu trả lời, Duy kéo luôn Hoàng, Hải dông thẳng ra cửa, biến mấtkhông để lại dấu tích, đến nhanh đi nhanh, cứ như oan hồn

- Mày tính sao?

- còn sao nữa, mày biết thừa tính Duy, mai về tao sẽ gia cố mấy cái cửa kính,cất hết báu vật trong nhà, đóng chặt bếp không cho ai bén mảng vào,cả phòng taonữa. mà không, tốt nhất đóng chặt cửa không cho ai vào hết!!!!

Kế hoạch hùng hồn chi li vậy nhưng ông trời (tác giả chứ ai ^\_^) lại khôngthuận theo ý muốn con người.

Ngày hôm sau vừa bước xuống xe, tôi đã thấy 3 tên quỷ đội lốt người đứng chễmchệ trước cửa nhà, người đứng người ngồi như đã chờ lâu lắm. Thấy tôi xuống xe,Hoàng chạy ngay lại cướp hành lý từ tay tôi

- Chị lâu vậy? Em chờ dài cả cổ này, đói nữa chứ!

- Coi thế mà đi lâu dữ,anh Bảo lái xe thiện chiến lắm cơ mà!

- Anh lái nhanh đấy chứ! Hai con bé này chuẩn bị lâu, xuất phát muộn – ônganh quý báu tiếp chuyện Duy, không hề tỏ ra bất ngờ

- Mấy người đến khi nào? – Chi hỏi thay thắc mắc của tôi nhưng hiện giờ tôimải ngạc nhiên không nói nổi

- Đi từ 6h sáng đấy, hơn 7h đến đây rồi!

- Anh Duy bắt đi sớm, em vẫn còn buồn ngủ, chưa kịp ăn sáng!

-Đến sớm không Hân lại đóng cửa không cho tụi mình vào, anh biết lắm mà!!

Tôi chỉ biết khóc trong âm thầm, không thể nào tin được, Duy chết tiệt, dámlàm hỏng kế hoạch của tôi

- Thôi, vào nhà hết đi!

Anh Bảo mở rộng cửa, hoan nghênh cả lũ nối đuôi nhau xông vào

- oa, oa, nhà đẹp ghê, oa, thảm cỏ mượt ghê, oa, hoa đẹp thế, oa, xích đukia, ối, chó!!!!!!!

Hoàng hết ngó đông ngó tây, trầm trồ khen ngợi, rồi vừa thấy bóng con Ki củanhà tôi chạy ngay lên ghế lánh nạn

- Bình thường lại cho chị nhờ!

Tôi kéo Hoàng xuống, nhưng Hoàng vẫn ôm khư khư chân ghế

- KHông, em sợ chó, chị đuổi nó ra ngoài ngay đi!!!

- Ki đâu có cắn người, tiêm phòng rồi, an tâm!

Nhưng vì chú Ki nhà tôi quá đỗi…thông minh, biết được ai sợ mình, ai không,nên nó cứ chậm rãi ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn, chầm chậm đi lai gần…Hải.giống nhau đến mức chó cũng…nhận nhầm ^^

Hải lừ mắt nhìn Ki, lạnh lùng đá bayKi ra ngoài cửa

- biến ngay!

- Làm cái gì thế hả???

Tôi hét lớn, xông tới bế Ki lên vuốt ve

- Chó nhà tôi, sao cậu dám hành hung?

- Tôi ghét chó!

- Ghét cũng Kệ!!!

- Tao ôm với Hân!

Tôi chìa con chó ra cho Chi ngắm nghía, nhưng Chi chưa kịp đỡ em chó tôi đãbuông tay, thế là Ki yêu dấu được bữa bay tự do, chân chới với, sau đó tiếp đấtnhẹ nhàng, à không phải đất, mà là…….

- AAAAAAAAAAAAA

Hoàng hét lớn, làm Ki giật mình, nhảy ngay xuống, chạy vội núp sang…chânDuy

- Này!!! Ki tè dầm rồi, thải vào chân tôi, HÂN!!!!!!!!!

- CHị đưa nó ra ngoài…Ngay. hoặc nó,hoặc em, chị chọn đi!!!!!!!

- Hải! Em đưa Ki ra ngoài giải quyết đi, chị tìm giẻ!

- Không, chị nói anh Duy đi, có chết em cũng khộng đụng đến!

- Anh mày đang ướt cả đôi tất mới mua đây này! Mang ra!

- KHông!!!!

Ồn ào, náo loạn, ầm ĩ. Tôi ôm đầu, phải chịu cảnh này mấy ngày, tôi còn sốngnổi không huhu

## 17. Chương 17

Sau 30 phút dẹp loạn, căn nhà đã tạm thời im ắng trở lại, như khoảng lặng chonhững gì sẽ diễn ra tại đây

Tôi nằm thẳng đơ ngay ghế sô pha, gác chân lên thành ghế, nhàn nhã xem tivi,để mặc cho đám còn lại hết thăm thú ngôi nhà, rồi đè đầu cưỡi cổ Ki yêu dấu củamình để…kiểm tra xem là con trai hay con gái. anh Bảo sau 1 hồi lánh nạn trongphòng cũng chui ra tham dự vào hội nghị khoa học.

- Bố mẹ anh đi đâu rồi? – Hoàng vừa ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi

- bố anh đang làm việc ở Nhật, mẹ thì tạm thời đi công tác vài ngày, chỉ cóhai anh em hay ở nhà thôi! – anh Bảo tranh tivi với tôi, nói ngắn gọn

- Bố Hân là giá sư khảo cổ, hay đi triền miên, còn mẹ thì giảng viên đại học.Có thể nói ngôi nhà chủ yếu do anh Bảo và Hân ở, khi cả 2 đi học, đi làm, nhàchỉ có người giúp việc đến dọn dẹp hàng tuần thôi

- Ai khiến ông khai tiểu sử nhà tôi hả Duy?

Tôi hậm hực đi xuống giằng con KI khỏi bàn tay ma quỷ của Duy, chỉ vì…khôngđấu lại được với anh Bảo, bị mất tivi

- Tôi nói để mọi người hiểu, Chi cũng không biết rõ nhà bà, đúng khôngChi?

- ừ cũng phải! Giờ làm gì?

- Giờ hả? đến giờ ăn rồi!

Tôi ngước nhìn đồng hô rồi phán, sau đó lại nhìn 1 lượt đám người trước măt,tiếp tục tỏ uy quyền bà chủ, ra chỉ thị

- Bây giờ tôi với Chi sẽ đi chợ mua đồ, còn mấy người, dọn dẹp nhà cửa chotôi, nghe chưa? đến nhà tôi là phải làm, anh Bảo sẽ giám sát!

- Tôi đến đây không phải để làm osin cho nhà bà!

- Tôi không mời ông đến, tự vác xác đến thì phải làm!

- Không làm thì sao?

- Khỏi ăn cơm nhá!

-………………..

- Nhưng biết làm gì hả chị? – Hoàng cứu cánh cho Duy bằng câu hỏi…nguy hiểmhơn

- Dọn nhà bếp, toàn bộ tầng 1 thôi, sau đó ra quts lá kho ngoài sân, dọn dẹpbãi cỏ,bồn hoa, cho con Ki về lạ nhà của nó. À, Thỏ đâu nhỉ????

- Thỏ?

- Từ khi về nhà không thấy bóng dáng đâu nè!

- Nhà mày nuôi thỏ sao Hân?

- Bố mẹ có gửi bên nhà bác hải á! – anh bảo chen zô

- Um, lát em ghé qua nhận về. Vậy nhé! Đi thôi Chi!

Giao nhà cho toàn những người chơi giỏi hơn làm, tôi cũng có lo lắng, nhưngbiết làm sao được,để cho đi chợ có khi còn…loạn hơn. Trước khi đi tôi còn cẩnthận dặn dò

- Về chưa thấy làm xong thì khỏi ăn uống gì đấy biết chưa?

Đáp lại tôi là cái gật đầu bất đắc dĩ của Duy,cái gật lia lịa hào hứng củaHoàng, thái độ dửng dưng của ông anh và…Hải. Haizzzzzzzzz

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

Đến siêu thị

Tôi lượn cùng Chi cả mấy vòngquanh siêu thị, nhặt nhạnh đủ thứ vào giỏ, chẳng mấy chốc mà đầy ắp

- Biết vậy kéo 1 người đi xách đồ cho mình

Tôi nhìn đống đồ mà ngao ngán, nhiều thật, gần chục miệng ăn chứ ít à, mọilần có 2 anh em anh Bảo làm gì tôi ăn nấy, giờ nhiều người chả biết làm baonhiêu cho đủ

- Hân, nhìn kìa!!!!

Chi giật giật tay áo tôi, trỏ ngón tay về 1 phía, Tôi cũng lia mắt nhìn theo.Chỉ thấy…người và người

-Mày định chỉ cho tao cái gì?

- Không thấy à?

- Thấy cái gì?

- Trời ạ, mắt mày….thấy cái người đứng trước gian hàng giải khát, mặc áo sơmi caro màu xanh khoác ngoài, tai đeo máy nghe nhạc không?

Tôi đảo mắt như rang lạc tìm người Chi vừa tả cực chi tiết, vừa nhìn vừa đốichiếu

- A, thấy rồi, sao?

- Đẹp trai dễ sợ!!!!!!!!!

Chi vẫn nhìn về hướng ấy, suýt soa, tay nắm lại trước mặt như…nguyện ước

- Có vậy cũng khoa. Tao không thấy mặt!

- Người ta đang quay lưng lại cơ mà!

- Thích thì tiến đê! Ra đấy làm quen!

- Không dưng làm quen người ta bảo mình háo sắc!

- Đúng rồi còn gì!

- mày bảo gì đấy?

- Mày thấy người ta đẹp zai mới tăm tia, không đúng hả?

- Cung…một phần,nhưng lấy cớ gì được mày?

- Ra đấy, nhìn quanh 1 hồi giả vờ đang tìm gì đó, sau đó với tay lên giá hàngcao nhất,rồi nhờ người ta lấy hộ vì mình với khôngh tới,sau đó…

- Tao hiểu rồi,đi đây!

Chi không đợi tôi nói hết đã vọt thẳng, để tôi bơ vươ 1 mình cùng giỏ hàngnặng trịch, đúng là…vì trai quên bạn!!!!

Mặc Chi với ý định làm quen…khá phổbiến mà tôi vừa nghĩ ra chỉ trong tích tắc, không biết có thành công hay khôngnữa. Tôi vừa đẩy xe, vừa dò dẫm tìm món mình cần trên giá, không để ý đằng trướcthì

- RẦM!!!!!

Xái xe của tôi lăn kềnh ngã ngửa ra đất, đồ đạc cũng theo đó mà biết đến đấtmẹ bao la ngoai những giá sắt trơ trọi. Tôi chỉ biết nmắt chữ O mồm chữ O nốtnhìn đống hỗn đônj trước mặt, nói không nên lời

- Đi kiểu gì thế hả? không biết nhìn à?

! giọng nói vang lên, tôi ngẩng mặt nhìn, Thàng con trai….áo caro xanh, tainghe nhạc, phải miêu tả thêm là giày thể thao trắng, quần jeans rách tơi tả nhưcái quần ngày trước của tôi bị Ki đem ra làm trò chơi.hắn ta đang ôm chân,mặtmày nhăn nhó, có lẽ vì va phải xe của tôi. Vừa thấy bản mặt tôi, hắn đã thay đổisắc mặt

\_- Lại là cô, thích gây sự chú ý với tôi sao? bài này tôi gặp nhiều lắmrồi!

-…………..

- Sáo? giờ định đòi bồi thường tôi bằng được, xin số điện thoại, địa chỉnhàphair không?

-………….

- Sao không nói gì? ra vẻ xấu hổ hả? Vô ích thôi! Cô không phải mẫu người củatôi, ok?

Nói 1 tràng dài như bắn liên thanh, hắn quay lưng, lắc mông đi luôn, khôngthèm để ý tôi. Tôi thấy đầu mình bốc khói nghi ngút. Thấy im lặng mà làm quá hả?Xắn áo, tôi xăm xăm tiến lạ gần, giơ chân, tung chưởng

- Hây a!!!!!!!!!!!!

Đích đến chính là cái chân đáng ghét làm đổ xe hàng của tôi. Hắn chỉ biết kêulên đầy bất ngờ và đau đớn, quay lại nhìn tôi bực bôi. Nãy giờ để im cho hắnnói, không phải dễ bỏ qua, giơ đến lượt tôi…mở đài

- Có biết khi đi siêu thị chỉ để làm dáng như cậu thì phải biết tránh đườngcho người đang đi mua sắm thực thụ không? Đụng vào xe hàng của người khác thìphải biết xin lỗi, nhặt đò lại, bồi thường thiệt hại rồi xinn lỗi 1 câu chứ?không ai dạy những điều cơ bản đấy à? hay cậu mất não rồi? Hơn nữa, đừng nghĩmình hơn người khác mà làm cao.Cậu nhìn lại mình đi, đẹp đẽ lắm à mà nghĩ tôilấy cớ làm quen với cậu? Có cho tôi cũng chả thèm. Lần sau bỏ cái tính kiêu căngtự phụ ấy đi, may ra còn kiếm được bà vợ béo mập đấy! Nghe rõchưa????????????

Xả ra 1 tràng cho bõ tức, tôi cũng bắt chước lại hắn, quay lưng, đánh mông đithẳng, nhặt đồ với tốc độ tói đa rồi đi tìm Chi, để lại ánh mắt tức tối của têntrời đánh.

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

Trên đường về nhà tôi còn tiếp tục xả với Chi hiệp 2mới thỏa cơn giận.

Ghé qua nhà bác Hải đón “Thỏ” về, tôi cùng Chi tay xách đủ thứ bước vàonhà

- em về rồi đ………………………

Tôi chưa kịp nói hết câu đã phải mắt miệng đều chữ O lần thứ 2 trong ngày hômnay, bên cạnh Chi dã đánh rơi cả túi đồ

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????????????????????

## 18. Chương 18

Thời tiết bắt đầu rục rịch chuyển mình sang đông, những cơn gió bắt đầu lạnhhơn, mạnh mẽ hơn, đem theo chút sương, chút ẩm ướt đến với mọi ngõ ngách. Hômnay vẫn là một ngày có nắng, có gió, có ấm áp xen với lạnh dịu nhẹ.

Thế nhưng trong ngôi nhà trắng tuyệt đẹp với giàn hoa ti gôn nở bung rực rỡ,mùa đông đã đến, sớm hơn tất thảy mọi nơi trên thế gian, lạnh hơn cả NamCực.

Dưới sàn nhà, hai con người ngồi cúi gằm mặt, vẻ ăn năn hối cải, trên ghế,hai người ngồi thảnh thơi, ra vẻ như “ta đây vô tội”. còn lại 2 người, 1 ngườikhoang tay nhìn 4 tội nhân, 1 người cũng tức giận không kém ngồi bên cạnh

Phiên tòa…khai mạc

- Nói! Chuyện gì xảy ra chỉ trong 1 tiếng đồng hồ hai người tôi đi chợ???

Tôi đanh giọng hỏi 2 người…dễ bắt nạt nhất đang ngồi xổm trước mặt

- À…thì…là…bà bình tĩnh tôi mới kể được chứ!!!

- Sao phá cái nhà ghê vậy hả giờ??? – Chi cũng được nước…lấn tới

- Chị à, chỉ là sơ suất nhỏ nhoi bằng con kiến thôi ý mà hihihi!

Hoàng vừa gãi đầu vừa cười ngu ngơ như người thiểu năng toàn diện.

- Sơ suất nhỏ? Sơ suất thế này à? Sàn nhà ướt từ trong ra ngoài….

- Bát đũa trong bếp văng tứ tung…..

-…..bồn hoa trước cửa bị quần tơi tả…..

-…..đã thế trên ghế còn có dấu chân chó….

Tôi với Chi thay phiên nhau nói như tấu chương, càng nói càng thấy tứcgiận.

- Chuyện gì đã xảy ra hả???

- Bình tĩnh em gái!

Anh Bảo lên tiếng, cứu nguy cho Duy và Hoàng đang đổ mồ hôi như mưa

- Chuyện là thế này! Em đi, anh phân công Duy, Hoàng dọn bếp, Hải ra tướicây, anh chăm con Ki. Nhưng sau đó thì do Hoàng làm rơi cái bát, rồi lúc dọn dẹpDuy chẳng may đánh rơi đống nồi chất đống trong nhà……

-…..rồi con Ki vụt khỏi tay anh ý, chạy lung tung ngoài sân nơi tôi đang thudọn lá khô, nó bới tung đống lá, tôi bực đuổi đánh thì nó chạy vào bồn hoa….

-…sau đó Hải lại đánh tiếp nên bồn hoa mới như thế……

-…rồi Ki chạy vào nhà, chân còn bẩn nên làm bẩn cả sàn nhà….

-…em lấy chổi ra lau lại nhưng Ki vẫn cứ chạy lung tung, làm đổ cả xônước….

-…sau đó Ki nhảy luôn lên ghế….

- NGỪNG LẠI!!!!!!

Tôi ôm đầu khổ sở nghe 4 người trước mặt thi nhau trình bày

- Tội lỗi tất cả là do Ki!

Duy phán 1 câu xanh rờn sau khi chuỗi sự việc đã được kể lại đầy và đủ.

- Định đổ tội hả? cũng do mấy người làm không cẩn thận còn sao nữa!!!

Chi đang ôm Ki vào lòng an ủi cậu bé sau thảm họa vừa rồi, trách tội khôngthương tiếc

- Anh không có tội gì trong việc này à nha! – anh Bảo giơ tay phát biểu ýkiến

- anh trông Ki không cẩn thận để nó vào nhà, chạy lung tung – Hoàng cãi

- Ki vốn được nhà anh thả tự do, anh đã trông, cho ăn uống, xong việc củaanh!

- Tại con chó đó mà đống lá tôi quét lại trở lại như xưa – Hải cũng kếttội

- Tại nó làm đồ xô nước…

- Bẩn ghế sô pha……

- Ngừng! – Tôi lại can lại lần nữa

- Giờ thì đi dọn dẹp lại, tôi với Chi nấu ăn, việc ai làm hỏng phải làm lại.Cấm cãi!

Tôi nhấn mạnh lần nữa khi thấy Duy há mỏ ra chuẩn bị phản bác. Vì đã đến giờcái bụng đòi ăn, nên ai cũng nhanh chóng đứng dậy làm việc của mình, để lại tôingồi bất lực với cảnh tương lai xám xịt

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

Sau giờăn, anh Bảo lên phòng làm việc, Duy, Hoàng, Hải ra đá bóng trước sân nhà, còntôi lại tranh thủ ngồi cùng Chi tán phét

- Sao? hôm nay mày làm quen được với anh chàng đẹp trai chưa?

- Đừng nhắc nữa!

- Sao thế?

- Tao vừa ló mặt đến đấy thì ổng đã đi sang khu khác rồi!

- Phải đi theo chứ?

- Có đi, sau đó hắn đến quầy đồ nam, tao cũng muối mặt đi theo, nhưng rồichưa kịp lại gần hắn qua gian khác….

- Mày cứ đi theo mãi à?

- Tao không hâm! Đi được 3 nơi, hắn quay lại nhìn tao như con thần kinh đitheo hắn khắp mọi nơi ý! Tao nản,quay về chỗ mày luôn. Nhưng nhìn gần mới thấy,đẹp trai không tưởng ý mày!!!!!

Chi hớn hở ra mặt, khoe với tôi hình chụp trộm tên ấy

- Vất vả lắm tao mới căn được hình chụp về cho mày xem đấy nhá!

Chi chìa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi cũng nhìn lom lom vào màn hình béxíu, mở to mắt ra ngắm. Sao tên này….

- Tao thấy bản mặt này quen quen….

- quen á? Mày thấy ở đâu? – Chi hỏi dồn dập khi tôi đnag xoa cằm ra chiều suyngẫm

- Không nhớ rõ, hình như có gặp ở…

- ở đâu?

- Trong siêu thị! – Tôi vỗ tay cái độp, reo lên

- Mày đúng là dở người! – Chi đánh 1 phát vào đầu tôi, không thương tiếc –Không siêu thị thì ở đâu? Tao chỉ cho mày còn gì nữa!

- kHông không! Cái đấy không tính! Nhớ cái thằng tao kể làm rơi đồ của taokhi đi mua đồ không?

- Ờ, nhớ, mày đay nghiến nó như thế ai không nhớ

- Chính hắn đó!

- thật hay giả thế?

Chi quay sang nhìn tôi nghi ngờ

- Thật sữa tươi vinamilk! Trang phục cũng giống như khi mày chỉ cho tao!

- Không thể! Nói như mà người đẹp trai chói lóa thế mà xấu tính dữ vậy à?

- Đời mà, càng đẹp trai càng đểu!

Chi vẫn mộ mực cho rằng tôi nhìn nhầm người, nhất quyết bảo vệ cho “mỹ nam”của nó. Đến bất lực vì cái tính thích ngắm trai đẹp của Chi (và của tôi ^\_^)

- Không tin hả? Rồi mày xem, tao nói không có sai đâu!

- Phải chi được gặp lại

- Sẽ! học trường mình!

- sao mày biết?

- Tao thấy trên tay hắn co huy hiệu câu lạc bộ công nghệ thông tin ITPJ củatrường mình mà! – tôi khẳng định chắc chắn. Khi đâu khẩu với hắn tôi đã lia từđầu tới chân tìm gốc gác để sau này tính sổ

- Hurayyyyyyyy! Tuyệt!!!!!!!!!!

- Choang!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi cùng Chi giật mình nhìn ra cửa sổ. Trước mặt chúng tôi đã không còn làcánh cửa sổ đẹp đẽ, mặt kính trong suốt cho phép nhìn rõ mọi vật bên ngoài sốngđộng như thật nữa mà….là thật luôn. Dưới đất, những mảnh kính bị vỡ trải đầy từcửa đến…chân giường. Tôi quay sang ngó Chi sửng sốt

- sao mày không nói cho tao biết tiếng hét của mày có tần số ngang tiếng sóngsiêu âm????

- Tao đâu có biết? – Chi cũng ngơ ngác quay qua tôi, sau đó hai đứa quay lạinhìn ngắm cánh cửa, quả bóng lăn tròn chậm dần đều dừng chân lại dưới…gầmbàn.

Tôi phi như bay ra cửa sổ, nhìn xuống sân, 3 tên quỷ đang thi nhau chạytrốn

- DUY!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## 19. Chương 19

Mới chỉ 3 ngày thôi tôi cảm giác như mình bị già đi cả chục tuổi cũng chảchơi, ở nhà không đã đành, đằng này tư dưng vác giặc về nhà hoành hành, đúng làkhông ai ngu bằng mình mà.

Hết Duy chọc phá con Ki khiến cho nó rượt khắp nhà, phá tan hoang vườn tược,rồi đến Hoàng với Hải tranh nhau cấu xé bé Thỏ đáng yêu làm mồi cho Ki, rồi anhBảo thì suốt ngày đòi chế biến món ăn mới cho khách thưởng lãm nhưng hậu quả làhỏng biết bao nhiêu xoong nòi, lại những trận oánh nhau bầm dập của 3 anh em nhà“Quỷ”. sau đó để hậu quả lại cho 2 hồng chính cánh trong nhà dọn dẹp……

Để liệt kê ra có khi đến hết tết thiên đường!!!!

Cũng may chuỗi ngày tháng ấy đã kết thúc, hôm nay cả bọn lại trở về trường đểchuẩn bị bước vào kỳ thi.

Anh Bảo từ sáng sớm đã phi xe ra khỏi nhà, đến trường để chuẩn bị đề thi cũngnhư nhận lịch coi thi của trường, dặn đi dặn lại 5 đứa chiều đi xe cẩn thận, điđến nơi về đến chốn, đúng giờ hay không không cần biết.

Tôi với Chi đứa thì ngồi ôm Thỏ sưởi nắng, đứa ngồi chải lông, trang điểm choKi. Yên bình…………….

- Hây ya!!!!!!!!! Đứng lại!!!!!!

Hủy, hủy ngay lập tức không gian và cái từ lỡ dại nói ra vừa nãy. sao yênbình nổi chứ! >\_<

Tôi ngán ngẩm nhìn cảnh tượng đã nhàn mắt mấy ngàyqua, Duy lại đang đuổi đánh Hoàng cướp cái đĩa phim, Hải tranh thủ làm ngư ôngđắc lợi, ngồi chễm chệ hưởng thụ. Haizzzzzzzzzz!!!!

- Ngừng! – Chi đạp bay Duy trở lại vị trí cũ, Giật trên tay Hoàng cái đĩa,lia ánh mắt điện xẹt

- Chị à, anh ấy…bắt nạt em oe oe oe!!!!!!! – Hoàng bắt đầu giở chiêu ăn vạlần thứ N

- Chi, nó dám hỗn hào với tôi!!!!!!!!! – không hề kém cạnh Duy nghênh chiếntừ xa

- Hôm qua anh đã nói hôm nay sẽ nhừng em chọn phim xem lần cuối cơ mà!

- Hứa bao giờ, đứa nào làm chứng?

- Hải!!!!!!!!!!

- Don’t care – Hải buông 1 câu ngắn gọn, vừa bóc bim bim nhai rau ráu vừakhông rời màn hình

- Đấy!!!! Đừng có đổ oan cho người không lương thiện, anh mày đâu có hứa nhưthế hả??

- Anh điêu vừa thôi, thấy em nhỏ bắt nạt à?

- Mày thì nhỏ với ai? To xác hơn cả anh còn nhõng nhẽo như con gái thế à?

- Thì sao chứ? ai bảo anh dám lừa em!

- anh lừa mày khi nào? ai làm chứng?

- Hải!!!!!

-#^\*^$(\*()\*#@(\*)(^$

tôi chỉ biết quay qua Chi nhăn mặt khổ sở, 2 người này đã cãi nhau thì connít cũng phải ngả mũ chào cả dặm, không ai can được

- Mày đi chợ đi, tao vào chuẩn bị đồ chiều mình đi! – Chi không quan tâmchuyện thế sự, quay qua nói với tôi

- Mày để tao đi một mình á? Never!!!!

- Đi hết để mấy người này phá nhà mày ra nhá! Tao không chịu trách nhiệm!

- hIc, nhưng tao lười đi 1 mình lắm ý, kêu Duy đi!

- Có mà gọi được tên đấy! Gọi Hải đi!

- hải á? mày mơ à? cònn lâu nó mới nhận lời đi với tao, mở mồm ra nó chém đẹpthì có!

- Để tao!

Chi đứng dậy đi lại gần Hải, cúi người thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi chỉ biếtnhìn theo, có cần thầm thì đến mức ấy không chứ, Tôi hậm hực nhéo tai con Kikhiến nó giật mình tỉnh giấc, nhìn tôi oan ức.

- Được rồi đó, đi đi!!

- Mày nói sao hay quá vậy? chỉ tao với – Tôi trầm trồ

- Lằng nhằng, đi mau đi!!!

Chi đá bay tôi ra ngoài, nới Hải đang đứng chờ sẵn tại cái xe đạp. Tôi ôm Thỏlững thững đi ra

- Đi xe đạp?

- Nhìn không phân biệt được xe đạp hay xe máy à?

-……..\*cứng họng\* (biết ngay mà, biết ngay mà, với người khác thì lễ phép, vớimình thì…..grừ……..)

- Ôm theo con mèo làm gì?

- Gửi Bác hàng xóm, mai đi rồi!

- Còn Ki?

- Nó tự trông nhà được! (O\_O chó biết tự trông nhà)

- ……..Lên xe đi!

Đấy, bảo sao không ưa nhau, nói chuyện nhát gừng vi phạm hết quy tắc chủ – vịcủa Tiếng Việt thế kia thì ai mà nói lâu cho nổi >\_<

Tôi gửi nhờ bác Vân trông chừng con Thỏ, xong lại leo lên xe để Hải đưa rasupermarket.

- Này!!

- Gì?

- Mèo mà sao lại đặt tên là Thỏ?

- Thích thế, nó từ ngày mới sinh đã biến dị, đuôi vừa ngắn vừa tròn như Thỏnên gọi là thỏ thôi

- Suy nghĩ kỳ cục!

- Thì làm sao?

-…………..

Sau đó lại chuỗi im lặng. Đến siêu thị cũng ai biết đường người ấy, tôi đimua đồ, Hải đẩy xe theo sau, tôi cứ mua theo ý mình, Hải cũng cứ đẩy xe, khôngcần biết tôi mua gì, mua bao nhiêu

Mua xong lại tiếp tục im lặng ra về. Cứ ở gần Hải tôi lại chiêm nghiệm chânlý “im lặng là vàng”. Nếu im lặng tính ra tiền thật thì tôi giàu to rồi.

Xe lăn bon bon trên đường, Tôi vẩn vơ ngắm nghía xung quanh. Xe chầm chậm đi,rồi bỗng dưng lao cái vut, tôi giật mình, suýt ngã ra phía sau. Hóa ra đang đixuống dốc, nhưng sao…cái tốc độ……

- Này, chậm lại đi!!!!

-…………

- Tôi nói đi chậm lại mà, dốc này đâu có thấp hả?

-………

- Này!!!!!!

- Im lặng đi, xe đứt phanh rồi!!!

Hải đanh giọng nói, tôi lạnh toát cả sống lưng, đứt phanh á? Thôi rồi, xe đihai người, lại chở theo cả núi đồ, đứt phanh lao đi phừng phừng trên con dốcdựng đứng 20%, dài 1km thế này………..

Tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt, nghe gió rít bên tai càng ngày càng nhanh, bàntay bất giác ôm chặt lấy Hải, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi tôi sẽmua cả ban thờ trong KTX. Hải vẫn nhìn chằm chằm phía trước tay bóp phanh hếtcỡ, biết là không ăn thua nhưng phản xạ vẫn phải dùng đến.

từng giây trôi qua, chiếc xe cứ thế lao đi, mang theo những căng thẳng càngngày càng lớn dần trong hai chúng tôi. Đường vắng (may thay) nhưng giờ chỉ cầnđến ngã tư trước mặt có xe lao đến là coi như xong.

xe vẫn lao đi vun vút, tôi dần dần mấy đi hẳn khái niệm, tai cứ ù ù, khôngcòn nghe thấy cái gì, mãi đến khi gió bắt đầu dần chậm lại, tai nghe được rõhơn, tôi mới nghe thấy tiếng Hải vang lên

- Không sao rồi!!!!!! May không có người!

Tôi từ từ mở mắt, chiếc xe đã lấy lại vận tốc bình thường, à không nhanh hơnbình thường tí xíu, Hải lại chẳng cần tốn công đạp xe vẫn cứ băng băng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, các cơ cũng giãn ra, tựa như vừa trải qua 1 cuộc phiêulưu, đầu vô lực dựa hẳn vào lưng Hải

- Bà chị….. – Hải lừng chừng lên tiếng

- Hửm?

- Bỏ tay ra khỏi người tôi được rồi!

- hả?????

Tối ngớ người trước câu nói của Hải, chả hiểu cái gì. sau đó….cảm thấy mặtmình càng ngày càng nóng dần, tay lúng túng buông ra. Nãy giờ tôi không hề haybiết mình ôm Hải chặt cứng, Ngượng chết đi mắt, kiểu gì cũng bị trêu đến hếtkiếp T\_\_\_\_T

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Hải im lặng suốt quãng đường về nhà.

Về đến cổng, vẫn nghe vẳng ra ngoài tiếng chí chóe, không biết của ai với ai,Tôi nhảy xuống xe, mặt vẫn chưa hết nóng, lúng túng nhìn Hải 1 khắc sau đó cogiò chạy vào nhà, không thèm lấy đồ vẫn để ở giỏ xe.

Nếu khi ấy, tôi dừng lại, chắc sẽ thấy….Hải nở 1 nụ cười nhẹ!!!!!!!! (tác giảthấy nên nói cho độc giả hay, cứ để nhân vật thấy á, còn lâu nhá.

## 20. Chương 20

Sau cái sự cố đầy kinh dị ấy, tôi không gặp Hải, cũng như mấy người còn lạitrừ Chi vì bị cuốn vào những ngày thi cử đầy mệt mỏi, chán ngán.

Ngày cuối cùng, buông bút khỏi giấy, đưa cho lớp trưởng thu bài, tôi đứng dậyhô vang

- Sống rồi, hu raaaaaaaaa!!!!!

- Mày thần kinh thì ra chõ khác bùng phát đi, chết ngượng vì mày mất!!!!

Chi bực mình kéo tay tôi ngồi xuống trong cái nhìn đầy ý nghĩa của cả lớp,nhưng cũng chỉ được 3s, sau đó……

- xong rồi, sướng quá đi!!!!!

Cả lớp nhảy nhót tưng bừng, hò reo đầy phấtn khích. Tôi lia mắt qua Chi

- Mày vừa nói ai bị thần kinh???

- hê hê, không có gì, tao nói…..mày mừng sớm quá, mừng cùng cả lớp cho đoànkết chứ lỵ hê hê

- Mày chỉ được cái giỏi bao biện!!!!

- Thế mày thi qua chứ?

- Ai biết, có biết trước điểm đâu!

- Thể dục ý???

- Há???????

-…………

-………..

-………….

- Tao bị ông béo trù rồi mày ôi oa oa oa!!!

Tôi ngồi xuống lay lay vai Chi, kêu gào khóc như mưa nhưng chả giọt nào chảyra khỏi mắt. Chi chỉ lườm tôi 1 cái dài cả cây số, sau đó điềm nhiên ngồi nghetôi kể khổ

- Rõ ràng là tao đã nhảy được đến vạch 7 điểm, thế mà ông ấy dám cho tao có 6điểm. Tao thắc mắc thì ổng kêu tôi thấy em nhảy ở vạch 6 điểm. Mày coi, chả nhẽtao lại đứng đấy cãi tay đôi với ông ấy??? Thằng Mạnh nó cũng cãi lại bị ông ấytrừ hẳn 2 điểm, trượt luôn. Tao không dám noi gương nó, nhưng mà……Mày không nghehả con kia???

Tôi vừa ngẩng mặt lên thì thấy Chi đang ngồi cắn hạt bí, chân rung rung, nhànrỗi rõ rệt

- Tao vẫn nghe!

- Thái độ thế à?

- Tao nghe mày nói được rồi, biết thái độ gì?

- Cũng phải bênh tao với chứ, rõ ràng tao bị oan!

- Mày nói 1 tràng thế ai chen vào được mà bênh với không hả?

- Mày….thật sai lầm khi làm bạn với mày!!!

- Hai người! Đừng cãi nhau!!

Đang nói tôi bị 1 cái màu vàng chói lọi đập ngay vào mặt, Hất đống rơm ấy ra,tôi khinh khi hỏi:

- Đến đây làm gì thế?

- Em thăm xem hai chị làm bài được không mà, sao lạnh lùng thế?

- Bỏ ngay cái kiểu nhảy vào họng người ta ngồi đi nghe chứ, hóng hớtmãi!!!!

- Em có hóng gì đâu, mới vào cửa đã nghe thấy thế mà, đúng không Hải?

Hoàng quay qua đằng sau lôi kéo viện binh, tôi cũng hướng ánh mắt về phíacửa, Hải cùng Duy đang đứng “bán dáng” ngoài cửa lớp.

- Đứng đó ách tắc giao thông lắm đấy, vào thì vào luôn đi! – Chi ra lệnh cho2 “người mẫu tự phong”

- Làm tốt cả chứ?

- Tốt, tôi là ai ông còn phải hỏi hô hô!

- Thế cơ! Thế ai là người vừa giãy nảy với điểm thể dục ý nhể????

Duy cười đểu cáng quay qua 2 quỷ sinh đôi háy mắt đầy ẩn ý

- Thế mà bảo không hóng hớt à? – Tôi nhảy dựng lên lấy vở đập vào người Hoàngtrừng trị

- Oái, đâu có, đi ngoaidf hành lang đến cửa lớp thì nghe thấy thôi mà!

- Giọng bà chi to còn hơn sư tử gầm, ai không nghe thấy không phải người!

- Cậu…….

Hải luôn tìm cách chặn hòng tôi mọi lúc mọi nơi. tôi không hiểu kiếp trước cóthù oán gì với Hải không nữa!!!!!!

- Này, về nhà em chơi nhá!

- hửm?

- về nhà em, hôm trước em về nhà chị rồi!

- Định kêo đám giặc này về nhà mình á?

- Cậu bảo ai giặc? hôm trước ai vè nhà tôi quậy tung cả nhà lên hả?

- không phải tôi, anh Duy với Hoàng!

- thì làm sao? cũng có cậu. tôi sẽ đi hà cậu cho cậu xem, hứ!

- Thử xem, hừ!

Tôi với Hải hếch mặt về hai hướng khác nhau, để 3 người trung gian trố mắtnhìn.

- nhất trí thế nhá! Mai mọi người đứng chờ ở cổng ký túc, cùng về nhà emnhá!

- đươc rồi, biết thế!

Chi phẩy tay đuổi ruồi, quay qua cùng tôi tiếp tục sự nghiệp ăn vặt.

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

Sáng hôm sau, tôi đứng chờ cùng Chi dưới KTX, điqua đii lại, vẫn chưa thấy tông tích ai

- Có khi nào mình bị chơi khăm không ta?

- Mày chơi khăm người khác nhiều giờ sợ bị trả thù à?

- Mày chỉ đổ oan cho người tốt! Tao chơi khăm ai nào?

- Khiêp, nai hả? Chả nhẽ những năm cấp 3 mày để yên cho Duy chắc, còn Hải nhưchó với mèo với mày, mày cũng để yên hử? tao lạ gì tính mày, có thù ắt trả!

- Hey nhìn phía kia đi!!!!

- Không phải đánh bài lảng!

- Không, tao lảng đâu, hoàng tử của mày kìa!

- Hoàng tử nào của tao, ngộ truyện cổ tích à?

- Bực với mày quá! Có ý tốt nhắc nhở mà thế à, nhìn qua bên kia!!!

Tôi nạt nộ quát ầm lên khiến Chi giật mình nhìn theo hướng tôi chỉ, nhưng vìsân trường vắng bóng người, độ vang đạt tối đa nên cái giọng oanh vàng của tôicũng thu hút người bên kia nhìn sang.

Chi rối rít quay người lại nhìn tôi

- Ối, sao mày không nói sớm!

- Tao nói từ nãy giờ! Xì

- Trời ơi, ảnh đang nhìn mình kìa!

- Lại gần bắt chuyện đi, cơ hội tốt đấy!

- Nhưng, tao……

- Mày rụt rè từ khi nào thế? năm nhất mày còn dám tỏ tình với anh Bảo cơmà!

Nhắc mới nhớ năm đầu tiên vào học, Chi mới quen tôi đã rủ rê đi tia trai đẹp,tia thế nào trúng ngay anh trai tôi. Đẹp trai, trẻ trung, mới ra trường đã đượcmời làm giảng viên tại trường nên vô hình chung trở thành nam châm với tất cảsinh viên nữ. Chi cũng vậy, hùng hổ đi tỏ tình rồi sau đó bị anh Bảo “vùi hoadập liễu” liền trong 1 tháng vì cái tội không lo học chỉ chăm chăm lo dìm hàngthầy giáo trẻ.

Sau này biết được đó là anh tôi thì quay sang trù dập tôi 1 tuần bắt ngày nàocũng phải mua đồ ăn về….cúng!

Mải tưởng tượng về thờ đã qua, tôi không để ý Chi đang mở tròn mắt càng ngàycàng lớn, lay tay tôi đến độ muốn rụng

- Mày bị cái gì thế?

Chi không đáp, chỉ đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi tò mò quay mặt lại, cái tênhoàng tử của Chi đã đứng sau lưng tôi tự bao giưof

- Lại gặp nhau rồi!!!!!!!!!!!!

## 21. Chương 21

p/s: Chuyển ngôi sang Chi

- Mới bị điện giật à?

Câu nói hùng hồn của Hân vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch, vừa mang sứcbật, vừa có khả năng đả thương, uy lực lại vô cùng lớn dù nhỏ chỉ nói khá…nhẹnhàng, như đang thương cảm cho “hoàng tử của lòng tôi”

Tôi chỉ biết quay sang tròn mắt nhìn Hân, vẻ mặt không tin nổi. Ừ thì đồng ýlà…..hotboy hôm nay chơi kiểu tóc không nghĩ là điện giật thì cũng là “anh mớichạy xe về hả?”. Tôi đành chữa ngượng khi vẻ mặt của “chàng” đã chuyển sang tímtái

- MÀy nói linh tinh cái gì thế hả?

- Tao nói sự thật hiển nhiên, sự thật mất lòng, sự thật phải châp nhận chonhững ai cứ nghĩ mình đẹp đẽ lắm. Nói dối khiến người ta tệ hơn thì mình mangtội đấy mày ạ!

Hân xổ 1 tràng nói với tôi, coi như anh chàng kia là khi khống. Tôi phải nhịncười đến đỏ mặt vì không thể thô lỗ đến vậy trước mặt thần tượng

- Nhỏ kia? nói xong chưa? – “Chàng” tức giận hét lớn.

Tôi thêm mở lớn con mắt khi được kiểm chứng lời Hân nói trước đây, càng mởlớn hơn nữa khi Hân đáp trả

- Dĩ nhiên là chưa? Định đứng nghe tiếp hay lại chặn họng tôi, nếu định chặnlại thì nói hết đi, tôi nhường lời lại cho!

- Cô……đồ không phải con gái!

- Ô, hóa ra mắt tên này có vấn đề mày ơi (lại quay sang tôi), nhìn thế này mànghĩ mình là con trai, hỏi thêm tí nữa khéo hắn nhận mình là con gái cũng nên háhá!!!!

- Thôi mày, nói hơi quá đấy! – Tôi huých nhẹ tay Hân, rồi quay sang “chàng”lỏn lẻn nói chuyện – anh thông cảm, tính bạn em nó thế, nói vậy thôi chứ khôngcó xấu tính gì đâu!!

- Xấu tính hay không tôi tự mình nhận ra rồi, bạn bè cũng như nhau cả!

Đến lúc này thì bản tính thật sự trỗi dậy, tôi không thể tin nổi lời vừanghe. Muốn động đến tôi, tu thêm vạn kiếp đi

- Ồ, hóa ra anh cũng tinh mắt hen, cứ tưởng là ngu si đần độn tứ chi pháttriển chứ! Đúng là người nhỏ nhen nhìn cái gì cũng nhỏ đi, bảo sao……

- Bảo sao cái gì?????

- Nhìn cái gì cũng bé đi theo mình!

- Mày, bình tĩnh nào, nói thế tổn thương bạn ấy, ai cấp cứu cho, mình khôngphải bác sĩ – Hân nhẹ nhàng khuyên bảo mà tôi biết thừa trong bụng nó đang cườithầm. Tôi lạ gì tính nó

- ừ ha, mày không nói tao quên, cái bệnh sĩ ý, chưa có thuốc chữa, dù mìnhmuốn điều trị bằng tâm lý cho người ta hết sĩ thì vẫn…không thể áp dụng lênngười không có não, ha!

- ừ chính xác, sau này mày chuyển ngành bác sĩ phân tích tâm lý bệnh nhântrốn trại đi! Có triển vọng!

- Thật á? thế mày qua làm chuyên gia phân tích tâm lý bệnh nhân rối loạn cảmxúc nhá!!!

Hai đứa tôi thi nhau chém gió tơi bời, không cần biết bên cạnh đang là tảngbăng hay núi lửa. kệ hết, Đụng đến 2 đứa, chỉ có nhục như con trùng trục.

- Hai người………

- Chị Hân! Chị Chi, đi thôi!

Giọng nói lảnh lót của HOàng vang lên chặn đưgs lời tên họ Sĩ ấy, Tôi cùngHân hớn hởn tung tăng chạy thẳng về phía 3 chàng ngư lâm đang chờ, không tốnthêm lời nào cho tên kia nữa.

- Trần Duy, gọi ông đi đá bóng mà đứng đây làm gì?

1 tên con trai lại gần anh chàng họ Sĩ, à quên, có tên tuổi không gọi, tộinhân vật quá (đến tận chương này ới lòi ra cái tên ^^)

- Argh! Tao đang tức điên lên đây!

- Vì hai đứa kia?

- sao mày….

- Tao đứng nhìn nãy giờ mà!

- Hừ, thấy mà không ra tiếp ứng cho tao, bạn bè thế à?

- Tao định xem Duy giỏi giang, hoàng tử trong mộng của nữ sinh toàn trường sẽlàm gì há há! Nhưng xem ra có ngoại lệ với vẻ ngoài của mày rồi!

- Mày còn nói nữa tao đồ sát!

- Muốn trả thù chứ?

- Mày có ý kiến gì?

đáp lại hắn là 1 điệu cười đầy đểu giả của tên bạn!

Lia ống quay camera, đi tìm lũ quỷ của chúng ta, đang cười như nắc nẻ trênxe. Sau 1 hồi tường thuật trực tiếp vụ việc vừa rồi, cả ọn chỉ biết ôm bụngcười

- CHịu hai bà, có chút xích mích ai lại đi hạ hết phẩm giá người ta như thếchứ!

- Ai biểu hắn dám nói chúng tôi không ra gì, tưởng mình hay lắm, hứ!

- Chứ không phải ban dầu 2 người cũng bị vẻ ngoài của hắn lôi cuốn à? mê traicòn đòi cao!

- Này, cậu nói đủ chưa? Mê trai thì sao, sở thích của tụi tôi lành mạnh,không như cậu, suốt ngày em này em nọ!

- Là do tôi có sức hút, chứ không đeo bám người khác như bà chị!

- Cậu….!

- ý gì thế Hải? định nói cả chị hả em?

- Không, em không nói chị hé hé!

Hải quay qua tôi cười nịnh nọt để đỡ đạn từ mắt tôi bắn ra tằng tằng. Sau 1hồi lườm nguýt, tôi mới đúc rút kinh nghiệm

- Đứa nào đẹp trai đều là thằng đểu!

- Chính xác! – Hân ùa theo ủng hộ

- này!!!! – 3 cái giọng của các mỹ nam đồng thanh

- an tâm, mấy người không phải đểu! – Hân “chuyền bóng”

- HIhi, trường hợp ngoại lệ đúng không chị? – Hoàng hớn hở

- Vì mấy người đều không thuộc diện đẹp trai! – Tôi “ghi bàn quyết định”

Duy chỉ biết vỗ vai Hoàng an ủi khi mừng hụt, đang ôm mặt tức tưởi

- Hey, tao có ý này, trả thù hắn! – Hân mắt sáng choang như đèn pha ô tô,nhìn sang tôi, chớp chớp

- mày tính làm gì? – Tôi dò hỏi, cứ khi nào trưng ra bộ mặt này, Hân lại cósáng kiến tai hại

- MÌnh cùng trả thù hắn!

- Biết rồi, định làm gì?

3 tên con trai cũng quay đầu lại hóng hớt, mấy cái đầu quỷ chụm lại như đangbàn chuyện chiến lược

- Chúng mình tìm cách tán đổ hắn!

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

Ở góc sân trường, haitên con trai khác cũng đang rì rầm chuyện bí mật

- Mày phải tán bằng được 1 trong hai em đấy!

- Rồi sao?

…………………….

- Rồi sau đó mày đá veo thằng ấy vào thùng rác

……………………..

- Làm như thế con nhỏ ấy sẽ phải đau khổ

………………………….

- và sẽ phải quỳ xuống chân mình cầu xin quay trở lại

…………………………..

- Khi ấy mày cứ hiên ngang mà bước

…………………………………

- Khi ấy thì mày sẽ bố thí hắn cho 1 người đang mơ tưởng đến hắn, trường mìnhkhông hiếu gái mê trai há há!

- DUYỆT!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng đồng thanh vang lên ở hai nơi, 2 địa điểm, nhưng cùng đồng lòng nhấttrí

Hai kế hoạch, hai điệu cười khả ố vang lên. Mở đầu cho chiến dịch………hai chiềukhông biết kết quả.

## 22. Chương 22

Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe cũng đỗ xịch lại trước 1 căn nhàkhang trang, lung linh huyền ảo dưới ánh mặt trời. Bể bơi mini (nhưng kích thướchổng mini tí nào) hiện lên đầy sức hút, càng tôn thêm sự tự nhiên, hòa hợp vàođất trời. căn nhà cũng chả đến nỗi to lắm, chỉ có 3 tầng nhà, rộng đến 2 căn nhàbình thường ghép vào nhau thôi.

Cả đám dừng xe, cứ ố á liên tục, cổ mỏi nhừ vi ngẩng cao quá đà. Tôi chỉ biếtmắt tròn mắt dẹt. Về nhà Hân rồi nhưng giờ mới thấy, nhà Hân cũng chỉ là…thiểusố so với nhà 2 nhóc quỷ kia. Cúi đầu quay vào xe gọi 2 tên vẫn đang say giấcnồng, tôi lại quay ra ngoài tranh thủ để Hoàng lôi đi vòng quanh nhà thămthú.

Hân mệt mỏi mở mắt dậy sau chuyến hành trình dài, cổ mỏi nhừ vì nghiêng 1bên, nhờ ké vai của Duy do bệnh say xe kinh niên, chả thèm gửi lời cảm ơn sâusắc đến thằng bạn đã cho nó mượn vai, nó bước ra ngoài, hít thở bầu không khítrong lành không mùi xăng dầu, sau đó cũng há hốc mỏ ngạc nhiên. Tôi nhìn mặtHân ngơ ngơ đơ đơ mà phải phì cười

- Mày ngậm miệng vào, cả gia đình nhà ruồi vào đấy trú ẩn hết rồi đấy!

- To quá mày ơi, gấp đôi nhà tao ý! Nhà đâu giàu quá thể đáng!

Hân vẫn mải mê trầm trồ, không thèm để ý đến lời kích đểu của tôi

- Tuyệt quá đi, kiểu này tao phải có cả album ảnh ở mọi ngóc ngách ý!

- Ai cho chụp mà đòi? – Hải vừa khuân hàng lý của 2 đứa, vừa làu bàu

- Cấm có ý kiến, lần trước ai đến nhà tôi cũng xoành xoạch suốt ý nhể?

- Là Hoàng chứ đâu phải tôi. Gặp nhau suốt còn không phân biệt nổi à?

- Hoàng chuyển tóc vàng thành tóc đỏ khi nào vậy cà???? Lạ quá hen?

Hai đứa lại tranh thủ đấu khẩu mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng chả hiểu sao Hân vớiHải xung khắc đến vậy. Nhưng hôm nào không thấy tiếng cãi nhau ý lại thấy buồnbuồn như con chùn chùn mới lạ chứ!

Sau 1 tiếng sắp xếp hành lý nghỉ ngơi xơi nước hoa quả. Hân kéo tay tôi,xách máy ảnh đi “săn hình”. Kiểu gì cũng bắt tôi chụp. Y như rằng, thấy chỗ nàohay Hân lại vứt máy sang cho tôi, làm đủ trò, bắt tôi chụp hàng trăm tấm mớichịu thôi

Đến khi Hoàng gọi hai đứa vào bắt đầu đi…du ngoạn, Hân mới buông tha.

- Đi đâu thế?

- Đi chợ – Duy trả lời thay chủ nhà

- Đi chợ mà kêu đi chơi hả?

- Kết hợp cả hai luôn mà!

- Chủ nhà đãi khách đi! – Tôi nằm soài ra thảm, lăn lộn lung tung. Hân cũngđược thể…lăn theo

- Được rồi! Dì Hai!!!! – Hải lớn tiếng gọi

Cả lũ được thể quay ngoắt lại nhìn thấy 1 dì…cũng tre trẻ, mà cũng hơi…dừ dừchạy lại.

- Dì đi chợ nấu cơm giúp tụi con nha, nhớ nấu nhiều, ở đây có mấy con heoliền! – hải ra vẻ nhắc nhở cẩn thận nhưng mắt liếc nhìn hai đứa tôi gian xảo

- Vâng, cậu chủ!!

- Khoan! – Hân lên tiếng

- GÌ???

- Tôi có bảo cậu nói người giúp việc nấu hả?

- Không!

- Thế thì sao sai cô ấy?

- Đó là việc của cô ấy!

- No no – tôi chen ngang – lần trước Hân cũng tự tay nấu nướng, lần này, haianh em cũng làm thế đi!

- Đúng đúng, chỉ mày hiểu tao hohoho!

- Nhưng…em không biết nấu – Hoàng ngập ngừng, hai tay vặn vẹo khổ sở

- Không sao! có cao thủ ở đây, hai chú không phải xoắn há há – Duy đột ngộtđứng dậy, chống hông ra oai

- Đi chợ đi, về nhà anh sẽ trổ tài!

- Thật anh nhá? – Hoàng mắt sáng như đền cao áp, ngước nhìn Duy đầy hâmmộ

- Thật chứ ai đùa!

- Thế mua gì anh?

- Mua gì cũng được, thích ăn gì mua cái đó đi! Mỗi thứ 1 ít

- Ok. Hải đi thôi!

- Tự nguyện thì đi 1 mình, sao kêu em? – Hải cự nự

- Hay nhỉ? mình anh sao quyết, đi thôi!

KHông nói không rằng, Hoàng lôi Hải đi một cách thô bạo, bỏ ngoài tai lờinhiếc móc của Hải. Chờ hai đứa đi khuất, tôi mới quay ra hỏi Duy

- Ông biết nấu ăn từ khi nào thế?

- Chuyện tôi là ai chứ? dĩ nhiên là biết!

- Sao tết vừa rồi đến nhà ông chơi ông kêu nấu cơm cũng không biết nấu? – Hânhồn nhiên hỏi

- Ai nói thế? – Duy giật mình, giãy nảy – tôi lười nên không muốn trổ tàithôi!

- Thật không? – Tôi từ mắt hỏi

- Thật…thật mà! – Duy nuốt nước bọt đánh ực, nhìn hai đứa sợ hãi

- Tôi là tôi đói lắm rồi nhớ, không có gì cho tôi ăn thì ông cứ lo giữ cáithân đi!

Hân tuyên ngôn rồi lại tranh thủ kéo tôi đi….khám phá phòng hai đứa nhỏ, đẻlại Duy ngồi toát mồ hôi lạnh, vội vã cầm điện thoại bấm bấm liên hồi (traGoogle ^^)

1 tiếng

2 tiếng

2 tiếng cộng thêm 30 phút

Tôi lò dò xuống nhà cùng Hân, tay ôm đồm cả đống truyện Conan Hân lùng được ởphòng Hoàng, rồi cả lũ truyện Naruto cướp ở phòng Hải, cười sung sướng chuẩn bịchiến đấu hét đêm nay.

- Ủa? chưa nấu cơm hả? – Tôi thả phịch đống châu báu xuống sàn nhà, mặc choHân tí tởn giải quyết từng quyển một

- Đã đi chợ về đâu mà nấu! – Duy ngáp rồi vài cái, tay chuyển kênh tivi liệntọi

- Ặc, 2 tiếng đồng hồ chưa đi chợ vê? Tụi nó đi đâu thế? I-rắc hả?

- Biết chết liền!

Vừa nhắc đã thấy xon xao ngoài cửa, Hoàng hăm hở bươca vào, hai tay hai súng,quên, hai tay hai túi, to như bao tải

- Em đã về!!!!!!!!!!!

- Định khhuân cả chợ hay sao đi lâu vậy?

- Anh Duy nói mua mỗi thứ 1 ít nên cái gì em cũng bốc 1 ít hehe!! – Hoàng hồnnhiên khoe chiến tích, tôi tặng cho Duy cái lườm cháy khét lẹt mặt mũi

- Ờ, mời Duy đại ca vào nấu!

- Để đó tôi, mang hết vào bếp đi Hoàng, Hải!

Rồng rắn nhau kéo vào, tôi thảnh thơi ngồi kế thừa cái tivi của Duy, gác chânlên bàn, tay phe phẩy quạt nan, haizzzzzz, cuộc sống…..

- CHOANG!!!!!!

Tiếng động trong bếp khiến tôi giật mình, quay qua nhìn Hân, chơp chớp. Ngaylập tức hai đứa phi thân vào nhà, hét lên thất thanh

- ỐI TRỜI ƠI!!!!!!!!!

-OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## 23. Chương 23

Từ trước tới nay người ta thường nói, công việc bếp núc thường được dành cho phái nữ. Trong khi phái nữ hô hào rất rầm rộ về sự bất bình đẳng, thì cũng chả có ai dám đứng lên đòi đổi quyền lợi cho cánh đàn ông. Bởi vì sao? Một lý do đơn giản, mà cũng chả ai biết tại sao, muôn đời nó đã vậy rồi.

Và 1 minh chứng khác cho việc không nên dại dột đem dao làm bếp vào tay con trai, chỉ biết khoa môi múa mép.

Tại 1 gian bếp ấm cúng, cực kỳ gọn gàng sạch đẹp trước đây, khung cảnh bây giờ đã hoàn toàn được lột xác. Phải miêu tả thế nào cho khúc bi hùng tráng này đây????

Sàn nhà bếp như được trải thảm từ đầu đến cuối bằng đủ những tán rau xanh mướt, còn nguyên sự tươi mới, điểm xuyết đâu đó là vài màu đỏ rực rõ của những trái cà chua, trang trí xung quanh là vào cọng hành lá. An tọa trên chiếc thảm tuyệt đẹp ấy, 1 em cá chép to béo tung tăng vẫy vùng, tận hưởng những giây cuối cùng đến thiên đường.

3 thứ khác, có đủ chiều cao, đủ thông minh, đủ các bộ phận để tạo nên cái gọi là….con người thì đứng mỗi người 1 nơi, người ở góc bếp, người ở sàn nhà, người cầm xoong úp hẳn lên đầu làm…..mũ giáp.

- Ai nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra????

Giọng nói đanh thép hùng hồn vang lên khiến những chiến sĩ bắt đầu run sợ

- Là….à, cái này…..

- Cũng….không có gì to tát……

- Chỉ là…..chuyện là như vầy……thế đấy….mọi người đã biết….

Cái màn nói chẳng ra nói này có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu không có…..

- KHÔNG BIẾT NẤU THÌ RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!!! – tiếng hét lớn

Như mở cờ trong bụng, cả 3 người đi như chạy, chạy như tên lửa bắn ra ngoài, không quên dẫm đạp thêm hoàng hậu cá tội nghiệp vẫn đang vùng vẫy dưới sàn, để lại nhiệm vụ cho 2 đấng cao quý ở lại ngẩn tò te vì….nản.

- Lần sau, mày đừng có để cho mấy người đấy đụng vào bất cứ cái gì thuộc phạm vi bép, biết chưa hả? – Tôi gằn giọng nói với Hân

- Tao cũng chả có thiểu năng đến mức ấy đâu! Hừ, có lần sau nữa thì nói làm gì nữa? – Hân lầm bầm, tiến lại gần cái thớt bị cả con dao câm thẳng vào mặt.

Nhân dân có câu tục ngữ, hay thành ngữ gì đó là “Giận cá chém thớt”, áp vào cảnh tượng bây giờ chỉ có đúng trở lên, Hân nắm lấy con dao rút mạnh….không lung lay, giơ chân lấy đà vào bàn bếp, rút mạnh…vẫn trơ trơ. Phải đến lần thứ 3 huy động hỗ trỡ mới rút ra nổi.

Ấy đến khi ấy mới biết vai trò của người phụ nữ mới lớn lao làm sao, không có XX, sao XY có nổi cơm mà ăn, canh mà húp??

Lục đục thêm 1 tiếng đồng hồ, cả bọn mới có thể yên lành ăn cơm trong không khí sặc mùi thuốc súng….xịt.

1 ngày biến cố!!!!!!!

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

Tiếng nhạc sập sình vang lên khắp không gian, tạo cảm giác như vỡ tung trong lồng ngực, khắp nơi đều có bóng người nhảy múa điên cuồng, tựa như không còn biết trời đất, chỉ biết xoay trong âm thanh mà sống.

Tại 1 góc được gọi là im lặng trong cái ồn ào ấy, 2 người con trai khá men lỳ đang bàn chuyện cơ mật

- Sao? Mày xác định được đó là ai chưa? – 1 giọng nói trầm ấm nhưng mang theo ngữ khí nặng nề lên tiếng

- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đã tìm ra rồi! – 1 giọng nói khác vang lên đáp lời

- Thế thì nhanh nói đi!

- Ở đây không tiện, ra chỗ khác!

- Có gì mà không tiện?

-Chuyện đại sự mày cứ coi thường,đi theo tao!

Không nói không rằng, hai bóng người lao vụt ra ngoài cửa, đi thẳng tới 1 tiệm cà phê yên tĩnh đối diện, khác hẳn với nơi 2 người vừa lao ra

- Mày định tấn công ai trong hai người?

- Dĩ nhiên phải là người tao không ưa rồi!

- Thế là cả hai à?

- Mày điên à?

- Tao có vẻ thấy mày không ưa cả hai cơ mà?

- Không, tao muốn trả thù con nhỏ đã chơi tao 3 vố đau đớn kia!

- Tạn 3 lần á? Thần thánh phương nào sa xuống đây vậy?

- Mày thích chết?

- Ấy, tao vẫn muốn sống lắm! Haha, không đùa nữa, đây, mày xem đi!

Sau đó, tên con trai gương mặt non choẹt tóc chào mào xanh lét đưa cho người bên canh, mái tóc rối bù, nâu sẫm xem 1 tập tư liệu (nói quá chứ chỉ có đúng 1 tờ há há)

tên; Trịnh Bảo Hân, tuổi 20, học lớp K4A2 khoa BVTV địa chỉ……..gia đình…..bạn bè……..các hoạt đông khác………sở thích: truyện tranh, hoạt hình, pororo, kem……

Trầm ngâm đọc 1 thôi 1 hồi, Trần Duy lớn tiếng tuyên bố

- Kể từ ngày hôm nay tao sẽ cho con bé Hân Heo gì đấy biết thế nào là lễ độ vì đã đụng đến Trần Duy này há há há!

Điệu cười khả ố vang lên, khiến cho tên ngồi bên cạnh rùng mình ớn lạnh

- Mày bình thường lại cho tao tao chưa muốn làm người nổi tiếng!

- Mày khỏi lo đi, tao sẽ trả thù này, kinh nghiệm không thiếu, mày cứ chờ đi!

- Thế độ 1 phen chứ! \*cười đểu\*

- Độ cái gì?

- Thách mày trả thù trong vòng 1 tuần, hơn thì tao thắng!

- Mày định chơi với ai thế? Không biết tao là ai sao?

- Sao, dám không?

- TỘi gì không, cứ chuẩn bị tiền thua độ tao đi, Hoàng Thiên “Lôi” haha!

Trần Duy cùng Hoàng Thiên cười 1 cách khoái trá, mờ ám chuẩn bị cho những kế hoạch cực tinh vi và xảo quyệt, chả anh chàng nào hay ở quầy tiếp tân, 1 nụ cười cũng nhếch lên đầy thách thức! là ai. hồi sau sẽ rõ!!!!

## 24. Chương 24

Trở lại trường sau vài ngày được sống trong “nhung lụa”, nhưng đồng thời bị tra tấn về tinh thần, Hân cùng Chi chạy tung tăng về phòng, chả thèm dọn dẹp đồ đạc hay căn phòng bừa bãi bị bỏ trống vài ngày không ó hơi người, chưa gì đã phải mỗi đứa 1 việc, Hân thì đến câu lạc bộ hộp gấp, còn Chi mải mê chạy ngay đến đội bóng của khoa họp thi đấu.

Hân vừa khệnh khạng bước trên sân trường, ngắm nghía khắp nơi, nhìn hết người này người kia tay xách nách mang hành lý, gặp bạn bè tay bắt mặt mừng. Nghỉ có vài ngày sao ghê gớm vậy ta? Đến khi nghỉ hè chắc còn loạn nữa.

Vừa đến cửa phòng, Hân lại chạm mặt ngay “gương mặt thân quen” đã ngắm chán chê mấy ngày nghỉ, đến mức ngán ngẩm. Không chào nhau tiếng nào, cả hai ai đi đường nấy, vào phòng chào tổng thế các thành viên, rồi mỗi người ngồi 1 phía.

- Mọi người, nghỉ ngơi vui chứ? – Bảo cất tiếng chào mời

Thế nhưng, ngược lại với tinh thần hớn hở của trưởng nhóm, tất cả đều lộ dáng vẻ mệt mỏi, thậm chí còn căng thẳng

- Chơi đủ rồi thì….phải làm gì? – Bảo tiếp tục vòng vo

- Phải…..nghỉ ngơi ạ! – Hân láu táu phát biểu hòng phá tan cái không khí này

- Chơi mệt nên phải nghỉ hả? – Bảo lườm nguýt cô em gái

- Ơ…hơ….vâng! – Hân ngập ngừng-

- Được, anh sẽ cho em nghỉ, trong 1 tuần không cần đến họp!

- Thật á? – Hân trố mắt, không tin lời ông anh vừa thốt ra, tất cả ánh mắt cũng đổ dồn về trung tâm

- Đúng, 1 tuần sau nộp cho anh tổng hợp những bức ảnh đoạt giải của câu lạc bộ trong các cuộc thi, thành tích cá nhân của mỗi người từ ngày thành lập đến nay, sau đó thì trình chiếu báo cáo lại cho toàn thể! OK?

Hân choáng. Nghỉ mà làm cả đống việc như thế, đứa nào chịu nổi chứ. Trường thành lập hơn 50 năm, câu lạc bộ cũng ngót nghét tuổi thọ như thế, sao có thể tổng kết hết nổi!!!! Đúng là hành hạ. Chỉ vì lòng tốt muốn không khí vui vẻ mà trả giá quá lớn! Chưa thấy ai dại như mình, hân chỉ biết cúi mặt im lặng.

Nhờ nhiệm vụ bất khả thi đó của Hân, cả câu lạc bộ bắt đầu nghiêm túc, tập trung hẳn, không ai dám lơ là chểnh mảng, càng không ai để ý 1 con nhóc đang tự kỷ ở 1 góc phòng.

Tan họp, Hân lê xác trở về phòng, không còn biết thời gian là cái gì, chỉ biết đi mà không biết mình đi đâu.

- Bà cô!

Giọng nói trầm khàn vang lên đằng sau, Hân hơi ngoái lại nhìn

- Định đi đâu thế? – Hải hai tay đút túi quần, hờ hững hỏi thăm

- về ký túc xá! – Hân bắn câu trả lời theo bản năng được hỏi phải trả lời

- Mới chuyển phòng à?

- Đâu có!

- Sao đi về phía ký túc xá nam làm gì?

Đến khi ấy Hân mới bừng tỉnh, ngó dáo dác xung quanh, Đúng là cô đang dần tiến đến sảnh ký túc xá nam thật

- Không hề biết bà cô có hứng tham quan ký túc nam à nha, định gặp ai hay nhòm trộm gì trong này hả?

- Cậu…..\_ Hân nghẹn họng, không bật lại được vì sự thật đang sừng sững trước mắt

- Sao thế? Cần tôi dẫn vào cho đường hoàng không?

-……………Khỏi!

Hân nói cụt lủn rồi quay lưng đi thẳng về hướng ký túc nữ, để lại Hải sửng sốt nhìn theo. Bình thường chỉ cần chọc vài câu là bà chị này bật lại choanh choách mà sao hôm nay lại ‘hiền” quá vậy?

Hân không thèm quan tâm đến Hải, 1 đi không ngoảnh lại, Hôm nay Hân không có hứng đấu đá với tên nhóc ấy, phải lo nịnh nọt Chi thế nào để Chi giúp làm cái báo cáo thống kê dài vô tận ấy mới là vấn đề hàng đầu Hân quan tâm.

Chính vì cái khoảnh khắc im lặng bất ngờ ấy đã khiến Hân…..chẳng thể biết 1 người đứng ngay sảnh ký túc nam, nhìn mình chăm chú và có phần gian xảo.

## 25. Chương 25

Những ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, hầu hết các khoa đều khá rảnhrang, nhàn hạ, vì cái lẽ để sinh viên kịp lấy lại tinh thần, nhà trường mà xìtin vô đối.

Sáng ngày chủ nhật, mặc dù cơn buồn ngủ, cũng như chăn ấm nệm êm, em heo Boođều níu kéo cực thảm thiết, Hân vẫn phải dứt bỏ thói quen nằm nướng khoai cả rổnhư mọi khi, cùng Chi lếch thếch qua câu lạc bộ làm báo cáo cho quỷ Sa-tanBảo.

Nhờ vả mãi mới được nên Hân không dám để Chi giục giã như mọi lần, mà ngoanngoãn biết điều đi đúng lúc, về đúng giờ.

- Đôi khi tao thắc mắc không hiểu mày với anh Bảo có phải anh em thật khôngnữa!

Chi ngồi lục tìm đống tư liệu, lên tiếng cảm thán

- Tao cũng chả rõ nữa, hình như không cùng dòng máu hic! – Hân rên rỉ

- Ừ, anh Bảo giỏi giang, văn võ song toàn, lại đẹp trai, ga lăng, sao có thểchung dòng máu với đứa lười biếng, sức khỏe kém, hơn nữa học hành làng nhàng nhưmày được! – Chi làm bộ thở dài

- Này! Mày có cảm tình với ổng à? Bênh gì lắm thế! Tao đang nói đến vấn đềkhác cơ mà!!!! – Hân nổi khùng khi bị kích đểu

- Vấn đề gì? – Chi giả bộ ngây thơ hỏi lại

- Anh em mà ổng ấy hành hạ tao, bắt tao làm cái việc này, đến tết Công-go cókhi còn chưa xong nổi, biết ao học hành vất vả rồi, haizzzzz!

- Cái tội của mày ngu là ở chỗ đấy! Nhẽ ra giờ đang trên thư viện rồiđấy!

- Mày đồng ý giúp tao rồi, cấm làu bàu!

- Tao có nói là không giúp mày hả?

- Hứ! Không nói, nhưng đang nghĩ thế chứ gì!

- Mày nói câu nữa tao về á!

- Làm nhanh đi!

Sau màn cãi cọ chành chọe, hai đứa lại vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện trêntròi dưới đất. Hai tiếng sau, Chi duỗi người cho đỡ mỏi, chán nản nhìn đống tàiliệu mới giải quyết được 1 nửa.

- Mày qua thư viện, đến chỗ quản lý hổi mượn giúp tao tập ảnh nổi bật của câulạc bộ với! – Hân vẫn chúi mũi vào màn hình máy tính, nói vọng sang Chi

- Sao mày không đi hử?

- Giúp tao! Có thiếu sót mấy ảnh trong này cơ, phải đối chiếu lại sách ảnhmới biết được! Tranh thủ mày qua đó còn gì!

- Hư! Chờ đấy!

Chi đứng dậy, vươn vai thêm cái nữa rồi đủng đỉnh ra ngoài, trêm gượng mặtvẫn còn ngự cặp kính. Chi không như Hân, chỉ bị cận nhẹ, nên chỉ khi nào đụngđến sách vở Chi mới cần sử dụng “mắt phu”, không như Hân phải 24/24, à quên, trừgiờ ngủ thì chắc chỉ còn 15/15 thôi nhỉ?

Lên đến thư viện, quản lý đi vắng nên Chi phải lặn lội chui vào góc trưng bàyhoạt động và thành tích của các câu lạc bộ, tìm kiếm tư liệu Hân cần.

Đang mải miết vào “chuyên môn”, Chi không để ý có người đang từ từ tiến lạigần mình. Ngón tay đang từ từ chậm rãi dò theo từng tựa dề sách mắt Chi bị cảntầm nhìn mởi 1 màu đỏ rực. Giật mình ngửa đầu ra tránh, Chi nhận ra đó là 1 bóhồng đỏ rực đang được chìa ra trước mắt. Liếc nhìn qua bên cạnh, tên “hoàng tửhờ” của Chi đang đứng 1 bên cười duyên dáng.

- Cái gì đây? – Chi hỏi cụt lủn, sau màn đấu đá trước kỳ nghỉ, Chi mất sạchthiện cảm với tên đẹp mã nhưng xấu tính này

- Mình tặng bạn! – Trần Duy vẫn cười hiền – Mong bạn sẽ chấp nhận và bỏ quasự kiện mấy hôm trước!

- Sự kiện gì? – Chi hếch mặt lên hỏi, trong đầu bắt đầu lướt thoáng qua kếhoạc Hân từng bày ra

- À…thì….việc mình….tranh cãi với bạn ý mà….mình….thành thực….- Duy làm điệubộ lúng túng, vừa gãi đầu vừa cười e thẹn

- Muốn xin lỗi hả? – Chi cắt ngang

- Ừ! Bạn sẽ nhận chứ?

Chi cầm lấy bó hoa trên tay Duy, cười ẩn ý, ngắm nghía săm soi. Trần Duy cườiđắc ý bên cạnh, ngỡ rằng cá đã đớp mồi, ai dè…..

- Nhưng vấn đề là…..tôi ghét hoa hồng!

Phang thẳng vào mặt Duy 1 câu gây shock, Chi thẳng tay ném bó hoa vào thùngrác gần đó, sau đó quay lưng đi thẳng sang dãy sách khác, không thèm để tâm sắcmặt chuyển hóa như tắc kè bông của Trần Duy.

Trần Duy nắm chặt tay, nén cơn giận đang lên đến cực điểm. Vì nghiệp lớn, cậuphải nhịn!

- Con nhỏ Hân Hoan gì đấy kia! Hãy đợi đấy! Chờ ngày ta báo thù! – Trần Duylẩm bẩm, sau đó đi ra, tìm thằng bạn mặc dịch đã bày trò.

Còn lại Chi trong góc thư viện vắng vẻ, đang cười sướng 1 mình vì đã trả đượcthù. Cả hai đều không hay biết sự nhầm lẫn tai hại trong trí nhớ kém cỏi (haycoi tường không thèm nhớ) của Trần Duy, chỉ nhớ con bé 4 mắt tên Hân, không thèmnhớ những thứ khác, sẽ tạo nên 1 bước ngoặt cho cả hai.

Còn tại cân lạc bộ nhiếp ảnh, có 1 con quỷ nhỏ đang cười phấn khích, miệnglẩm nhẩm

- Không biết hai người ấy gặp nhau chưa nhỉ? có chuyện gì sẽ xảy ra đây?????há há há! Mình đúng là…thần đồng đất Việt!

## 26. Chương 26

- Ha ha ha ha ha! Mày đúng là nhất đấy! Chơi vố hơi bị được – Hân cười lănlộn, tay đập bàn rầm rầm sau màn tường thuật chi li đến từng câu nói của Chi vềvụ chạm trán không mong muốn ngày hôm qua.

- Tao là ai chứ! Hừ, với loại ấy là cứ phải dằn mặt mới chừa!- Chi hếch mặttự kiêu

- Nhưng tao e…..tính sĩ diện của mấy tên nhỏ mọn cao lắm, đảm bảo mày bị ámít nhất 1 tuần!

- Mày biết đề cao đối thủ từ khi nào thế? qua vụ hôm qua còn vác mặt đến thìchỉ có điên!

- Thật không? Tao đúng mày mất gì? – Hân nheo mắt nghi ngờ

- Tao nguyện phục vụ mày hết học kỳ này luôn!

- OK, nhớ đấy! – Hân đắc chí, ánh mắt hướng qua cửa lớp. bất chợt hơi giậtmình nhìn thấy hình dáng 1 người. hân nhanh tay chộp lấy cặp kính của Chi, thôbạo đeo lên mặt nhỏ bạn

- Au, mày làm cái gì thế? – Chi nhăn nhó chỉnh lại kính cho ngay ngắn

- Tao có chút việc, mày cầm lấy quyển này, đọc lại tư liệu giúp tao, lát vềthì nói cho tao nội dung, OK!

Chưa để Chi nhận lời Hân ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi lớp….bằng cửaphụ. Chi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, rồi quay lại nhìn vào quyển sách Hân nhétcho “Các kỹ năng nấu ăn cơ bản”. Ặc, nhỏ này biết tự giác học nấu nướng từ khinào vậy ta?

Lầm bầm trong lòng, Chi cũng chú tâm vào quyển sách, vì lĩnh vực này cũng kháthu hút cô. Đang đọc, Chi cam giác có ai đó nhìn mình, thêm cái không khí imlặng quái lạ của lớp, cô chậm rãi ngẩng mặt lên, chưa kịp nhận diện điều gì đãbị đạp vào mặt 1 bó hoa ly, trắng hay hồng có đủ.

Chớp mắt vài cái, Chi nhìn dần lên nguồn gốc của bó hoa. Trần Duy đứng hiênngang giữa lớp học, cười tươi tắn nhìn Chi

- lại gì nữa đây? – Chi lạnh lùng hỏi

- Lần trước bạn nói không thích hoa hồng, nên mình…tặng bạn hoa ly, mình thấycon gái không ai không thích hoa này! – Trần Duy bắt đầu tua đoạn văn đã được bổtúc cấp bách từ thằng bạn giỏi phong ba tình trường

- Vậy à? Không thích hoa ly thì chắc không phải con gái nhỉ? – Chi giả bộtrầm ngâm suy tư thật sự

- Bạn thích hoa ly đúng không? – Trần Duy hớn hở

- Không! – Chi, một lần nữa, dội gáo nước đá vào thẳng đầu Trần Duy, gây cảmgiác ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến lỹ ngón chân

Trần Duy cứng họng, bàn tay cầm bó hoa cũng cảm thấy xấu hổ thay cho chủ nhânnên nới lỏng vòng tay, bỏ mặc cho bó hoa đẹp đẽ rơi tự do. Cả lớp im lặng dõitheo cuộc trò chuyện. Có người suýt xoa tiếc nuối, có người trầm trồ ngạc nhiên,có người đố kỵ ganh ghét

- Đừng nghĩ con gái ai cũng thích mấy thứ đồ vật chất vô vị ấy! – Chi nói từtừ, nhưng ngữ khí đầy ác cảm – Nếu đã hết việc, mời cậu về cho!

Chi tiếp tục chúi đầu vào quyển sách ngâm cứu, không thèm để ý 1 người đã hóađá từ lâu

Ở góc cửa, 1 cái đầu thập thò dõi theo trong im lặng, hí hửng cười khoái chívì đã xem được màn kịch hay!

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

Những ngày sau đó, ngày nào thành viên lớp Chi cũng được chứng kiến màn kịchquen thuộc. Chàng đến lớp tặng quà, nàng lạnh lùng từ chối, chàng tức giận bỏđi. Lâu dần cũng thành quen, chả ai còn háo hức mong chờ mỗi lần chuông reo vanglên nữa. Chi càng ngày càng mệt mỏi với hành động nhàm chán của chàng hotboykhoa kinh tế. Đúng là, học kinh tế nhưng sến thấy ớn.

Tại sân trường, giờ giải lao, Hân đang ngồi đánh chén cùng đám đồng minh quenthuộc, cả bon đang lao nhao bàn tán liệu Chi trụ được bao lâu, độ kiên trì củatên kia bao lâu thì Chi xồng xộc chạy đến.

- Sao mày có mặt ở đây? – Hân trố mặt nhìn con bạn đang gập người thở dốc

- Chị bị ai đuổi hả? – Hoàng tốt bụng đưa chai nước đã mở sẵn nắp

- Còn hơn bị đuổi, bị ám thì đúng hơn! – Chi đá bay Duy ra khỏi ghế, tu nướcnhiệt tình

- Lại nữa hả? Được gần 1 tuần rồi đấy! Công nhận kiên trì dữ! – Hân chépmiệng

- Tao không nghĩ tên này lỳ đến vậy đâu!

- Có lẽ hắn định giở trò nên mới quyết tâm thế! – Hoàng chen vào bìnhluận

- Không phải có lẽ, mà đúng là như thế! – Duy khẳng định

- Sao biết? – Hân tò mò hỏi, mặc dù cô cũng đã biết từ lâu

- Hôm trước qua bên khoa ấy gặp thầy trưởng khoa, tôi đi qua sân bóng rổ cónghe mấy tên con trai nói chuyện gì mà cá độ cưa cẩm rồi 1 tuần, 2 tuần gì đấy!Rồi lại thấy ngày nào cũng có chuyện bên khoa hai bà nên đoán! – Duy nhún vaitrả lời 1 mạch

- Ha! Định chơi tôi á? – Chi nổi sung – Đợi đến kiếp con heo đi! Hừ!

- Bình tĩnh ! – Hân cười toe nhấn Chi ngồi xuống – bà chơi lại là đượcthôi!

- Chơi thế nào? – Duy hỏi

- Thì như lần trước tôi đã nói ấy, cứ ra vẻ ta đây đã gục đi, sau đó thì đábăng!

-….. – Chi xoa cằm nghĩ ngợi, rồi gật gù – Cũng có lý đấy!

- Duy, ông bảo mấy tên đấy cá với nhau mấy tuần? – Hân hỏi lại thông tin

- Nghe nói là 2 tuần. Có tên nói lần này khó nhằn, gia hạn thêm!

- Sao có lũ ngu đi nói hết thông tin, giải thích tỉ mỉ để bị nghe trộm thếnhỉ? – Hoàng thắc mắc ngây ngô

- Cái bọn thừa hơi! – Hân chê bai.

- Nhưng mà….- Đến tận khi này Hải mới mở miệng – sao lại là chị?

- Hả? – cả bọn nghệt mặt nhìn Hải, không hiểu cái gì

- Ý em là, sao mục tiêu của hắn lại là chị \*chỉ vào Chi\* chứ không phải bàchị \*chỉ vào Hân\*

- Sao hắn phải trả thù tôi? – Hân sửng cồ cãi lại

- Vì theo như những gì tôi nghe, thì bà chị mới là người chọc tức hắn mấybận, rồi cũng chính bà chị châm ngòi cho cuộc chiến này chứ sao!

- Ai nói tôi châm ngòi? Do hắn tự tấn công trước!

- Thôi, ngừng! Tôi cũng hơi thắc mắc chuyện đấy! – Duy nhảy vào ngồi xen giữaHân và Hải, chấm dứt cuộc chiến

- Có gì lạ – Hân cười bí hiểm – hai đứa tôi hay đi cùng nhau, hắn nghĩ trảthù ai người kia cũng tức theo, bạn tốt mà, Chi nhể!

- Đã vậy, tao sẽ công khai quyết chiến! – Chi đập bộp chai nước vào thànhghế, thể hiện quyết tâm

- Tốt tốt! – Hân hò reo như con nít được kẹo – nhưng, từ thứ hai tuần sau màyhãy tròng bẫy vào cổ hắn.

- Tại sao? – Chi hỏi, những người khác nhìn Hân hỗ trợ, đồng loạt thắcmắc

- Hết ngày mai, tao mới thắng cược mày được. Mày đồng ý luôn thì đâu có đủ 7ngày hắn theo đuổi mày! – Hân cười sướng, sau đó co giò chạy lẹ.

- Con kia, bạn bè thế hả? Đứng lại! – Chi tung 1 cước vào ngay mặt Hoàng dovứt chai nước, sau đó cuồng chân đuổi theo Hân, cả hai đứa hò hét ầm ĩ trong cáinhìn bất lực của 3 XY còn lại.

- Có thành công được không đây? – Hoàng nhìn hai bà chị chưa thèm lớn, ngánngẩm nỏi

- Thành công không 1 tuần nữa sẽ biết! – Duy nói bình thản

- Nếu tên kia biết mình tấn công nhầm người liệu hắn có đá chị Chi sớm, quaylại mục tiêu khác là chị Hân để trả thù cả hai không nhỉ? – Hoàng lơ đãng tưởngtượng

- VỚ VẨN!!!!! – Duy và Hải đồng thanh hét khiến Hoàng giật mình cái một

- Làm gì ghê vậy, em chỉ giả dụ thôi!

Duy cốc đầu thằng em 1 cái, sau đó nhìn qua hai đứa bạn thân vẫn đang rượtđuổi. Duy bất chợt nhìn sang và thấy…..ánh mắt của Hải cũng đang dõi theo haingười bạn của mình. 1 suy nghĩ khó lường bất chợt lướt qua đầu Duy!

## 27. Chương 27

Nếu ở sân trường đang ồn ào ầm ĩ bao nhiêu vì màn chạy đua của 2 nhỏ, thì tạiphòng học của khoa Kinh tế, có người đang ôm đầu khổ sở, còn 1 người lại khoáichí chiêm ngưỡng sự kiện ngàn năm có một này.

- Nhỏ này có khí chất đấy haha! – Thiên cười tươi vỗ vai thằng bạn an ủi –thôi, mày chịu thua tao sớm đi cho đỡ…..ê mặt!

- Mày mơ sao! Chưa bao giờ tao thất bại hay bỏ cuộc vì thất bại, nghe không?– Trần Duy nhảy dựng lên

- Nhưng đã 1 tuần rồi, đâu có được. Thương tình cho mày tao đã cho thêm 1tuần còn gì! Không được nữa thì sao?

- Không có chuyện đó đâu! Cũng do thông tin sai lệch của mày nữa. Sao mày lạichơi đểu tao thế hả? Định ăn gian để thắng cược à?

- Mày điên có mức độ thôi! Tao cần gì phải thế! Thông tin là tao khai tháctận nơi, nhân chứng tận mặt, sai thế nào được!

- Thế sao mày nói con nhỏ đấy thích được tặng hoa, rồi quà thì vô tư nhậnkhông cần biết của ai mà lần nào tao cũng bị bơ đẹp thế hả????? – Trần Duy vượtquá sức chịu đựng, nhảy xổ đến đấm tới tấp thằng bạn thân

- Có ngừng không thì bào! – Thiên bực mình hét lớn khiến cả chục người quaylại nhìn

- Nhìn cái gì? – Thiên quay ra nạt làm ai nấy sợ hãi quay mặt đi hướng khác(có uy ghê), sau đó nhìn lại T.Duy – đến nước này không chơi bài sấp nữa, đánhngửa luôn đi

- Là sao?

- Mày tuyên bố thẳng cho bàn dân thiên hạ, nói thẳng cho nhỏ đấy biết đi!Biết đâu lại có tác dụng!

- Hừ, khỏi cần mày nhắc! – T.Duy khó chịu đáp. Cậu đã nghĩ đến phương án này,Con gái ai chả thích được 1 người tỏ tình lãng mạn trước đám đông chứ! Để xemchiêu cuối cùng của cậu nhỏ đó có chịu đổ không!

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

Sáng thứ hai, buổi sáng đầu tuần, không khí trong lành, ánh nắng chan hòakhắp nơi. Hân chạy nhảy tung tăng dưới sân. Hôm nay Hân có buổi học chiều, nênsáng nay cô phải đến câu lạc bộ đưa báo cáo lại cho anh Bảo. Nhờ có Chi giúp sứcnên nhiệm vụ bất khả thi trở nên dễ dàng. Vẫn đang lơ mơ hưởng thụ thiên nhiên,bỗng dưng Hân khựng lại, nhanh chóng chạy đến nấp vào 1 khóm cây gần đó, lén lútthập thò. Qua vài giây, hai bóng người tiến gần đến chỗ Hân nấp, tranh luận sôinổi

- Chiều nay lớp đó có buổi học, mày rõ chưa?

- Biết rồi, nói mãi!

- Con nhỏ đó ngồi bàn 3, dãy ngoài, thường hay ngồi ngay gần cửa sổ. Mày cứthẳng đó mà tiến!

- Tao theo cả tuần còn chưa nhớ mặt hay sao mà mày còn nhắc cả chỗ ngồi?

- Trí nhớ mày ngắn hạn có lưu giữ hình ảnh đứa con gái nào quá 24 giờkhông?

- Hừ, tao nhớ nhỏ này mà!

- Nói tao nghe!

- Đeo kính!

- Sao nữa?

- Hết!

- Đúng thằng ngơ! Vào lớp mày thấy cả chục đứa đeo kính thì sao?

- Ờ hén, mày thông minh đấy haha!

Tiếng nói vọng lại xa dân. Khi ấy Hân mới từ từ đứng dậy, mỉm cười khoái chí.Ha, chiều nay có vụ hay. Phải báo trước với Chi. bàn kế hoạch tác chiến

- Hù!!!!!!!!!!

- Á!

Hân giật mình nhảy xổ ra khỏi lùm cây khi có tiếng người phía sau mình. Quaylại nhìn, Hải đang ôm bụng cười nắc nẻ

- Đồ nhát gan! – Hải vẫn vừa cười vừa chế giễu Hân

- Hừ, đồ trẻ con!

- Bà chị rình rập gì ở đây thế? ĐỊnh bắt sâu hay bẻ hoa bẻ cành gì hả?

- Đây không phải cô gái cài hoa (ý chỉ…..điên điên) nhá!

- Vậy chứ nói nghe xem sao nấp ngay trước phòng học lớp tôi thế?

- Ai biết lớp cậu chứ!

- Nãy tôi cũng nghe hết những gì bà chị nghe được rồi. Khai thật đi! Định giởtrò gì thế? – Hải nghiêm mặt tra khảo Hân, trái ngược với vẻ đùa cợt lúctrước

- Có…..có gì đâu! – hân hơi giật mình lúng túng

- Lại chối! Rõ ràng bà chị đã nhúng tay vào kế hoạch này từ đầu!

- Hừ….thì………..- Hân đang loay hoay tìm câu trả lời cho thích hợp để tên nhócnày không quá đáng đi mách lẻo với Chi

- Hân, đi với tôi một lát! – Duy từ đâu chạy đến lôi tuột Hân đi, không thèmhỏi ý kiến ai

- Ấy, từ từ! – Hân la oai oái – Làm gì vội thế hả?

- Cứ đi sẽ biết! – Duy gắt gỏng nói, chân sải bước nhanh hơn

Còn lại mình Hải đứng đó, nhìn hai người dần đi xa, ánh mắt đăm đăm suy nghĩ.

## 28. Chương 28

- Duy! Đi chậm chậm thôi! Tôi mỏi lắm rồi! – Hân nhăn nhó kéo Duy lại để giảmtốc độ hết mức có thể.

Làm sao mà 1 tên chân dài lại nỡ hành hạ người chân ngắn như Hân phải bắt kịptốc độ của hắn chứ! Một bước của Duy cũng đã bằng hai bước của Hân, giờ còn bắtcô phải chạy theo thì….có là Hec quyn cũng chịu thua.

Duy ngoảnh lại nhìn, có lẽ thấy….thương thương vì cái bản mặt méo xệch củaHân nên đừng chân lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Hân

- Ông kiếm tôi có việc gì? – Sau khi lấy lại hơi, Hân mới hỏi câu hỏi đáng lẽphải hỏi từ lâu nhưng….không có dịp

- Hả? việc gì? – Duy hỏi bật ngược với ánh mắt ngạc nhiên, càng làm Hân khóhiểu

- Nãy ông nói có việc tìm tôi nên mới lôi tôi đi còn gì nữa! – Hân bực mìnhgắt gỏng

- Tôi có nói thế à? – Duy đảo mắt – thế thì…tôi quên rồi!

- Ông bị ấm đầu à? – Hân đưa tay đập 1 phát vào gáy Duy, to và mạnh – tôi gâythù oán gì mà ông hành hạ thế hả?

- Tôi hành hạ cái gì? – Duy đưa tay ôm gáy, cũng to tiếng theo

- Kéo tôi chạy hết hơi, chân mềm nhũn, hỏi lý do lại bảo quên rồi! Đứa nàotin ông có việc thật thì đúng là bị thiểu năng!

- Là tôi quên thật, ai thèm lừa đứa ngốc như bà!

- Nói ai ngốc hả?

Hai đứa chí chóe qua lại, từ nói chuyện bình thường vô tình chuyển thành totiếng với nhau. mãi đến khi….

- Ông định cầm tay tôi đến bao giờ? – Hân liếc xuống tay mình vẫn bị Duy nắmchặt – Trả đũa cái chân tôi là đủ, không cần hành hạ tay nữa đâu!

Duy giật mình nhìn xuống, sau đó buông tay vội vàng, điệu bộ lúng túng nhìnHân. Hân vừa xoa xoa cổ tay đã đỏ lừ, làu bàu

- Lần sau đừng hòng nhờ tôi cái gì, nghe chưa?

Bỏ lại câu cảnh cáo, Hân quay lưng chạy đi tìm Chi gấp, để lại Duy ở đấy ngơngẩn như người ở trên kia xuống, miệng lẩm bẩm khe khẽ:

- Sao khi ấy mình lại kéo nhỏ đi nhỉ?

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

Buổi học chiều hôn đó, Hân vẫn hành động bình thường. Hân đã thông báo chiChi rằng ngày hôm nay bất kể thế nào cũng phải bắt đầu chăng lưới bẫy Trần Duyvào tròng, bắt đầu “Gậy ông đập lưng ông”. Nhưng Hân không nói đến việc hai tênkia đã nhầm cô với Chi, chỉ âm thầm thực hiện.

Sau hai tiết học, đến giờ giải lao, Hân quay qua Chi:

- Mày ngồi vào chỗ tao 1 lát được không? Tao ra ngoài chút!

- Mày cứ việc đi, sao phải bảo tao vào chỗ mày làm gì? – Chi thắc mắc

- Cứ ngồi đi, đừng thắc mắc, lát về tao sẽ nói! – Hân bắt đầu cuống, khôngrời khỏi đây thì không kịp mất

- Mày có bị làm sao không thế? đến “15 phút” rồi à? – Chi châm chọc

- Ừ, đến rồi! – Hân tỉnh bơ, không thèm tranh cãi vì chuyện nhỏ, chỉ để tâmchuyện lớn – ngồi vào đây, cầm quyển truyện này đọc cho tao, không chẳng may Duyqua không thấy ao cuỗm mất thì tao hết đòi! – Hân dúi quyển truyện vào tay Chi,đẩy Chi qua chỗ của mình, sau đó vọt lẹ ra ngoài hành lang

- Con nhỏ này dạo này kỳ lạ vậy nhỉ? – Chi lẩm bẩm, rồi cũng ngồi im đọctruyện.

Ngoài cửa lớp bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, sau đó thì todần, rồi lại trở nên im bặt. Những chuỗi âm thanh kỳ lạ đó không làm Chi tò mò,vì co biết chuyện gì sắp xảy ra cũng như đã quen với những tiếng ồn ấy cả tuầnrồi, chỉ ngồi im chờ đợi, suy nghĩ nên làm thế nào dể diễn cho “ngọt”

Một bóng người che mất ánh sáng của Chi, Chi bình thản ngẩng đầu lên nhìn,vẫn con người ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hành động ấy, nhưng lần này trên tay khôngphải hoa hay quà mà chỉ đơn giản là….1 tấm thiêp. Trong lòng Chi thầm thắc mắc,không hiểu lần này hắn giở trò gì

Trần Duy, hơi cúi người, đặt nhẹ tấm thiệp lên bàn Chi:

- Nếu bạn đồng ý, mình đợi ở cổng trường sau giờ học!

Nói đúng 1 câu, khuyến mãi nụ cười tỏa nắng, sau đó Trần Duy đi thẳng rangoài cửa lớp. Chi ngạc nhiên nhìn theo đến khi Trần Duy khuất bóng ở đầu hànhlang, khi ấy mới nhìn xuống tấm thiệp. Hình bìa là hai chú thỏ trắng đang cùngnhau chia sẻ củ cà rốt với trái tim bay xung quanh, rất dễ thương.

Hân từ ngoài cửa chạy xộc vào lớp, hỏi Chi tới tấp:

- Sao? Hắn nói thế nào? Mày trả lời chưa? hắn lần này bày trò gì? Cái gìđây?

Không đợi Chi trả lời cho loạt câu hỏi, Hân nhanh tay lấy tấm thiệp trên bàn,mở ra đọc. Sau 1 hồi liếc đi liếc lại, Hân phá ra cười như nắc nẻ, sau đó chìacho Chi

- Mày đọc đi, để rồi còn biết trả lời người ta há há!

Chi chậm rãi mở tấm thiệp. Bên trong là…..

” Ánh mắt em khiến trái tim anh tan chảy, nụ cười của em khiến cuộc sống thêmphần tươi đẹp, mái tóc em làm anh nhớ thương khôn nguôi, mọi hành động của emđều khiến anh thấy yêu đời, yêu cuộc sống, và hơn hết, em đã đánh cắp trái timanh từ khi nào anh cũng không biết! Em phải đưa trái tim của em cho anh, để athế chỗ lồng ngực đang trống rỗng vì nhớ em từng ngày”

Chi ngẩn người đọc tấm thiệp, sởn da gà, lạnh gáy, cả người run lẩy bẩy. Hânnhìn Chi, sau đó chỉ biết bò ra cười trước biểu hiện của bạn mình. Thật sự đọcnhững dòng ấy đến cô cũng phải rùng mình ớn lạnh. May mà người đó không phảiHân.

- Tan học đi cùng tao, hắn nói hẹn nhau ở cổng trường! – Chi lạnh lùng tuyênbố

- À….cái này – Hân lúng túng – chiều nay xong tao có việc ở câu lạc bộ mấtrồi!

- Sao lần nào mày cũng không trực tiếp có mặt khi tao đối diện với hắn? – Chitỏ ra nhạy bén bất ngờ, tra hỏi

- Đâu phải tao không muốn, mà là….khi ấy tao toàn ó việc đấy chứ! Thậy đấy! –Hân khẳng định chắc chắn

Chi vãn liếc nhìn nghi ngờ, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ cất tấm thiệp vàotrong cặp, đầu có nghĩ mông lung, Hân thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa lớp, 1 ánh mắt dõi theo chỗ ngồi của hai nhỏ, ánh mắt lóe lên nhamhiểm.

## 29. Chương 29

Buổi chiều, Chi đi chậm rãi ra cổng trường theo như đã hẹn, còn Hân thì thậmthụt đi đằng sau cùng với…vài gián điệp khác. Sau khi đọc những dòng tự sự đầymùi mẫn, Hân đã kịp phóng như bay qua lớp của mấy anh chàng, dù khoảngcách…không thể gọi là gần, chỉ để thông báo tin tức (bó tay lun).

Vừa đến cổng trường, Chi đã thấy Trần Duy đứng đợi sẵn từ bao giờ. Hắn mặcquần jeans, áo phông đỏ in hình zombie, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ caro,trông tử tế hơn hẳn so với những bộ đồ mấy ngày trước show hàng cho bàn dânthiên hạ.

Chi lại gần, không nói câu gì, chỉ nhìn T.Duy không chớp mắt. T.Duy cũng nhìnlại Chi, ánh mắt hiện lên bẻ hồi hộp, háo hức, trông chờ, miệng luôn thường trựcnụ cười.

- Cậu cầm lấy tấm thiệp này đi! – Chi đưa lạ tấm thiệp đã nhận lúc chiều ratrước mặt T.Duy

T.Duy tắt nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. 4 con người lấp ló phía saucũng thi nhau mắt chữ O miệng chữ Ô.

- vậy là cậu…- T.Duy ấp úng, trong đáy mắt hiện lên vẻ tức giận cố nén.

- Cầm về, sau đó làm lại 1 cái khác, tự cậu hãy ghi lại những lời muốn nóivới tôi, đừng có mượn lời lẽ bay bổng của ai hết! – Chi bình thản nỏi

- Hả?

- Nếu cậu không muốn,coi như tôi chưa nói gì, và trả lại cho cậu là xongchuyện! – Chi nhún vai

- Không, không! Mình nhận! – T.Duy vội vàng vơ lấy tấm thiệp cũ, vo tròn némthẳng vào thùng rác – ngày mai mình sẽ đưa lại cho cậu. Đến khi ấy, cậu….

- Mai cậu sẽ biết! Chào nhé! – Chi quay lưng đi thẳng, trước khi đi cònkhuyến mãi 1 nụ cười tươi, tỏa nắng để lại cho T.Duy, tên ngố vẫn đang đứng ngơngẩn.

4 tên gián điệp, sau khi chứng kiến sự vụ trên, bắt đầu xầm xì to nhỏ

- Chị Chi quả là tuyệt vời! – Hoàng khen nức nở

- Ừ, nhận lời ngay thì sẽ bị nghi, không nhận thì bỏ lỡ cơ hội, cách này quảlà hay! – Duy gật đầu như giã tỏi.

- Bây giờ để xem tên kia định làm gi! – Hân háo hức, mắt liên tục nhìn rangoài cổng trường.

Thế nhưng….chờ mãi, chờ mãi. T.Duy vẫn đứng bất động ở đó, nhìn mải miết theohướng Chi vừa đi khuất, không nói năng hành động gì. Hải đã kéo Hoàng về từ lâu,còn Duy vẫn đứng cạnh Hân, canh bảo vệ cho cô nàng thám thính. Đến khi Hân bắtđầu nản, chuẩn bị về thì có người tiến lại gần T.Duy

- Sao rồi mày? – Thiên bá vai ông bạn đang chuẩn bị hóa tượng

- Chả sao – T.Duy bừng tỉnh, gạt tay thằng bạn, quay về nhà xe

- Chả sao là thế nào? Thành hay bại? – Thiên tò mò lóc cóc chạy theo hỏi

- Tao không biết đến từ thất bại bao giờ! – T.Duy nhếch môi cười đắc ý

- Tốt, thế thì trong những ngày tới, mày nên….- Thiên bắt đầu vach kếhoạch

- Để tao tự lo! Mày đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì!

- Hửm? Cái thằng mấy hôm trước hành hạ bắt tao hiến kế chạy đâu rồi?

- Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tao! Di thôi!

Thiên nhìn bạn vẻ khó hiểu,sau đó nhún vai bát lực, leo lên xe T.Duy, cả haicùng ra về

Khi ấy Hân mới ló đầu ra, nhìn theo bóng chiếc xe biến mất dạng, dậm chân tứctối

- Phải nói định làm gì đi chứ! Đồ đểu!

- Thôi, từ bây giờ bà để Chi lo đi, Chi thông minh hơn bà đấy! – Duy tiến lạigần, vỗ vai khuyên bảo Hân

- Cái gì?

- Chi sẽ biết tự phải làm gì! Giờ hãy đứng nhìn, đừng có tham gia. Chi đã đỡgiúp bà vụ này rồi, đừng làm rối thêm!

- Hả? ông nói thế là sao? – Hân tròn mắt hỏi Duy, sống lưng thoáng lạnh,nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ, mắt chớp chớp

- Đừng có dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi! – Duy dùng bàn tay to che gần hết mặt Hân– bà đã sắp xếp để tên đó tưởng Chi là bà, rồi ung dung ngồi xem kịch hay, khôngđúng sao?

- Ấy, cái này… – Hân ấp úng, gạt tay Duy ra, nhìn Duy tò mò

- Đừng có hỏi sao tôi biết! Tôi không lạ tính bà nữa rồi! – Duy hếch mặt tựsướng

Hân bĩu môi, phụng phịu nhìn Duy, bắt đầu nịnh nọt

- Thế thì…ông đừng nói cho Chi biết nhá, nhá, Chi biết nó giết tôi mất! Nhá,Nhá, Duy đẹp trai ngời ngời của tôi! – Hân lúc lắc cánh tay Duy, ánh mắt longlanh cún con cầu khẩn

Đôi tai Duy bắt đầu đỏ bừng, Duy bối rối quay mặt đi, nói cứng

- Đừng có dùng vẻ mặt đấy với tôi, nhìn chướng mắt quá đấy!

- Vẻ mặt nào ông cũng chê, thế muốn tôi nhìn ông thế nào? – Hân lon ton đuổitheo, miệng thắc mắc không ngừng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không hay từ đằng xa, 1 ánh mắt đangdõi theo bóng dáng hai người, toát lên sự tức giận nhen nhóm.

## 30. Chương 30

Vậy là kế hoạch của hai bên chính thức bắt đầu.Chỉ trong vòng 1 tuần ngắnngủi, bên nào sẽ dành phần thắng cuối cùng????

Ngày hôm sau, vừa đến lớp, Chi đã đụng mặt anh chàng mang cái danh “ngườiyêu” của mình, đứng cười hớn hở, sau đó chìa cho cô hộp sữa kèm theo bánh mìkẹp, rất hoành tráng sau đó trở về lớp. Cả hai không nói năng gì. Chi nhún vai,quay về chỗ.

Trần Duy vừa xuống cầu thang vừa cười mỉm, đối với những cô nàng mạnh mẽ,càng khoa trương càng nhanh chóng chuốc lấy thất bại, cứ đơn giản, lại hiệu quả.Mải mê với những suy nghĩ của mình, Trần Duy đụng phải 1 người đang đi ngượcchiều, khiến người ấy ngã ra đất, giấy tờ bay tung tóe.

- Xin lỗi! – Trần Duy nói, sau đó cúi xuống phụ giúp cô bạn nhặt lại giấy tờ,dang định khuyến mãi nụ cười kinh doanh cho qua chuyện thì cậu đông cứngngười.

Người đang ngồi trước cậu, tóc cột đuôi ngựa nhí nhảnh đằng sau, tóc mái bằngche kín vầng trán, đê lộ đôi mắt lanh lợi lấp ló sau cặp kính cận, miệng đang nởnụ cười kiêu ngạo nhìn lại cậu.

- Không có gì! – Hân chậm rãi nhả từng chữ, đưa tay lấy lại tập tài liệu, cầmtúi balo đứng dậy, đi thẳng không 1 lần nhìn lại.

Trần Duy đứng đó, ngơ ngác. Nhỏ này…..có cái gì đó quen thuộc, từ giọng nói,đến điệu cười, và cả ánh mắt nữa. Thắc mắc nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, thầm tựnhủ

“Mấy nhỏ bình thường như vậy ai chả giống ai, ngờ ngợ là chuyện thường thấythôi! Tập trung vào Nhỏ Hân Hoan đó thôi!”

Sau đó cậu đi về khoa của mình, bỏ rơi 1 nụ cười đắc thắng ném vào mình từphía sau

Tan buổi học trưa, Trần Duy lại nhanh chóng có mặt trước dãy nhà khoa Bảo vệthực vật, đứng chực sẵn chờ đối tượng của mình đi xuống. Hoàng Thiên từ xa chạyđến, vừa thở vừa nói

- Đi nhanh thế mày?

Trần Duy chỉ cười không đáp, ánh mắt liếc nhìn lên chờ đợi, Thiên chăm chúquan sát, buông 1 câu cực nhanh, trước cả suy nghĩ:

- Mày thích con nhỏ đó hả?

Trần Duy giật mình quay lại,hét lớn:

- Mày điên à?

- Tao chưa thấy mày cưa em nào lại hành động như thế này bao giờ!

- Là do đối tượng lần này đặc biệt, chứ thích thiếc gì ở đây! – Trần Duy cáunhặng xị, nhăm mặt nhìn thằng bạn có ý tưởng…khác người

- Cẩn thận kẻo sa vào hố bẫy chính mình đặt đấy nhe! – Thiên cười khoái châmchọc

- Không bao giờ! – Trần Duy khẳng định.

Nhác thấy bóng dáng vài học sinh bắt đầu tan học, Trần Duy đứng thẳng người,ánh mắt mong chờ. Thiên càng nhìn càng thấy thú vị, chỉ biết cười thầm.

Chi cùng Hân sóng bước xuống hành lang, đang định thẳng tiến đến cantin thì 1bóng người chặn đường.

- Cậu nghỉ rồi, à, cùng đi ăn với……..

Lời nói trở nên nghẹn lại trong cổ họng Trần Duy, không thể nói ra hết. Cậuthấy đầu óc quay mòng mòng, mắt hoa lên dữ dội, trước mặt cậu, 1 người là connhỏ đụng phải lúc sáng, 1 người là người cậu lên kế hoạch trả đũa, nhưngsao….không còn thấy cặp kính thường ngày nữa. Đầu cậu “Ting!” 1 tiếng vang dội,lóe sáng. Chi, Hân và Thiên tò mò nhìn. Chỉ Hân hiểu nguyên nhân của thái độ đó,nén cười, cô mở lời

- À, người cậu kể đây hả CHI? – Hân nhấn mạnh tên của Chi – Không ngờ ngườiđẹp trai vậy lại phải lòng Chi à nha, cậu may mắn thật!

- Cậu đinh nói gì? – Chi phớt lờ câu chém gió của Hân, quay sang Trần Duy hỏithẳng chuyện chính

-…………….\*đơ\* \*đơ\* \*đơ\*

- Ý tên này là muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng! – Thiên lên tiếng cứu cánh – tiệnđây thì mời bạn đây \*chỉ sang Hân\* đi cùng luôn cho vui nha!

- Sẵn sàng! – Hân reo to, được chầu miễn phí rồi – À, thế tên hai cậulà….

- Mình là Thiên, đây là Trần Duy, hai đứng cùng lớp, khoa Kinh tế, năm ba

- Cùng tuổi với mình. Mình tên Hân, hân hạnh làm quen!

Hân giới thiệu xong, nhìn biểu hiện của Trần Duy càng thêm u ám. Còn Thiênchỉ biết đứng nhìn, nén lại trận cười đang thừa cơ bùng phát

- Đói quá, đi thôi Chi! – Hân nhanh nhảu kéo tay Chi thăng hướng đến cantin,Thiên cũng kéo tên bạn đã hóa đá từ lâu đi theo.

Cả bữa ăn, hầu như chỉ có Hân và Thiên nói chuyện, thi thoảng Chi chêm vào,còn Trần Duy, vẫn ngồi im bất động, không nói câu gì. Chi có đôi lần quay sangnhìn cậu thắc mắc, nhưng cũng không mở lời.

Giờ học chiều sắp đến, Chi cùng Hân nhanh chóng tạm biệt để về lớp học, chớpmắt chỉ còn Thiên và Trần Duy

Thiên xử lý nốt đống thức ăn, sau đó bình thản nói:

- Bảo sao thông tin tao điều tra chưa khi nào sai lại bị mày phán là khôngđúng! Hóa ra…..

Đến khi này Trần Duy mới tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu. Cậu hét lớn:

- HOÀNG THIÊN!!!!!!!!!!! TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## 31. Chương 31

Sáng sớm, 1 buổi sáng âm u bất thường đối với thời gian chuyển mùa giữa xuânvà hè, ánh nắng đã chạy trốn đâu mất giữa những đám mây, từng đợt gió khan khẽthổi tung bụi đường, cả bầu trời trở nên tối hẳn nhờ những đám mây đen che kín,dường như báo hiệu 1 ngày không bình yên sắp diễn ra nơi trần thế. Rồi, từnggiọt, từng giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống với tốc độ chóng mặt, nhanh chóngtưới mát đường phố. (ak ak).

Tại 1 căn phòng nhỏ của dãy nhà dành riêng cho những câu lac bộ đóng quân, 1bóng người đang ngồi im lìm giữa những chồng sách cao ngất, tay cầm cây bút xoaynhẹ nhàng, uyển chuyển giữa những ngón tay, ánh mắ nhìn xa xăm đâu đó.

- Rầm! – 1 tiếng động mạnh đem không khí quay trở lại, xua đi cái không gianyên tĩnh tuyệt đối, và trầm mặc từ nãy giờ tác giả lạc vào để miêu tả.

Ánh đèn sáng choang được bật lên, soi rõ mọi thứ trong căn phòng đến từng chitiết. Hân rũ rũ tóc vì mưa, miệng lẩm bẩm không ngớt

- Mưa mà cũng bắt đến họp, lập dị không đổ đi hết! Hừ!

Bóng người trầm ngâm khi nãy ngước mắt lên nhìn Hân vẫn đang càu nhàu, khẽnhíu mày, sau đó….đành ho khan đánh động rằng thì là “ở đây có người”

Hân nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm không dứt về phíatrước. Hai đôi mắt đấu nhãn 1 thôi 1 hồi rồi Hân chốt hạ

- Cậu là ai?

Anh chàng đang ngồi té bật ngửa ra sàn, lóp ngóp bò dậy cảm thán

- Quên nhanh vậy? Mới gặp nhau hôm qua mà?

- Ủa? – Hân ngạc nhiên – Biết tôi hả?

Thiên day day thái dương, nhỏ này đúng…không phải người bình thường mà

- Tôi là Thiên…..\*chờ đợi\*

-………\*không phản ứng\*

-…..Bạn của Trần Duy? \*bắt đầu sốt ruột\*

-………\*bắt đầu lục lọi trí nhớ\*

-…….Bạn trai của Chi!

- À! – Giờ Hân đã nhớ ra cậu bạn trước mặt là ai

Đừng thắc mắc tại sao Hân không nhớ ra, không phải do trí nhớ ngắn hạn, mà làngoại hình của anh chàng này đã thay đổi khác hẳn,khiến Hân hơi ngỡ ngàng. Nếuhôm qua là 1 người cực kỳ bụi, với mái tóc lăng xê hoành tráng bởi 2 màu nửa đennửa vàng thì hôm nay cả quả đầu chỉ còn lại….màu nguyên thủy của dân tộc Việt,hơn nữa lại còn sơmi đóng thùng đóng chai nữa chứ!

- Sao cậu ở đây? – Hân gạt qua 1 bên sự thay đỏi ngược đời ấy, hỏi thẳng

- Tôi nghe nói CLB có ý định tuyển 1 người ở vị trí quản trị mạng, nên đăngký. Trưởng nhóm có nói hôm nay có mặt để giới thiệu cho cả nhóm!

- Ra vậy! Cứ tự nhiên!

Hân không hỏi gì thêm, tập trung sắp xếp lại những bộ ảnh mới tập hợp từ tuầnqua, không để tâm ánh mắt theo dõi không ngừng từ Thiên.

Lát sau, cửa bật mở, Hải vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi vào, miệng làubàu:

- Mưa vậy cũng hành hạ người ta đi họp, cái nhóm lập dị!

- Phì! Ha ha! – Thiêm bụm miệng cười, sau khi nghe xong câu cảm thán của Hải.Hình như người nào ở đây cũng giống nhau thì phải

Hải đưa mắt nhìn Thiên, sau đó đánh mắt qua nhìn Hân thầm hỏi

- Người mới! – Hân trả lời ngắn gọn.

Hải nhìn Thiên, hơi ác cảm, nhưng không thèm bắt chuyện hay hỏi lý do về trậncười vô duyên mà đi qua chỗ Hân.

- Bài lần trước tôi đưa bà chị đã chọn lọc lại chưa vậy?

- Dĩ nhiên!

- Vậy sao không thấy đăng hình nào tôi chụp lên hết?

- Chưa đạt yêu cầu, làm sao tôi có thể cho đăng lên diễn đàn bừa bãi đượchả?

- Chỗ nào không đạt hả?

- Thì do tôi thấy không đạt!

- Đừng có lấy quan hệ cá nhân mà trả thù công việc nghe!

- Nào ai dám! Thắc mắc thì làm thay việc của tôi đi!

Cả hai lại tiếp tục tranh luận, không ai để ý đến người thứ 3 vẫn đang hiệndiện trong phòng. Một lát sau đó,. phòng đông người dần.

Bảo xuất hiện sau cùng, chờ cho tất cả ổn định, bắt đầu họp

- Giới thiệu cả nhà, đây là Thiên, khoa Kinh tế năm 3, sẽ là người chuyêntrách mảng diễn đàn trên web trường của CLB, từ nay có bất cứ thông tin hay ảnhnào muốn đưa lên diễn đàn, mọi người liên hệ qua cậu ấy! Được chứ!

- Vâng! – Cả phòng hô vang

-Nhiệm vụ lần tới! Lần này là kỳ kiểm tra thường niên. Chú ý cho, ai lần nàykhông có ảnh đăng diễn đàn, sẽ đươc mời ra khỏi CLB. Những em năm nhất, cố gắngtập trung!

Cả phòng im lặng chờ đợi. CLB là nơi để mọi người có thể thoải mái sinh hoạttheo niềm đam mê, sở thích cá nhân. Nhưng CLB nhiếp ảnh lại đặc biệt hơn các CLBkhác. Bạn không có chuyên môn, không có khả năng, không được phép ở lại. Nửa nam1 sẽ có 1 đợt kiểm tra trình độn của các thành viên. Đó là thời gian căng thẳngcủa CLB, không kém thi học kỳ

- Lần này,tôi muốn mọi người diễn tả lại kỷ niệm, cũng như người mà các bạnkhó quên nhất! Chỉ cần lột tả được nội dung, không quan trọng ảnh ít hay nhiều,nhưng quan trọng nhất, vẫn phải đảm bảo chất lượng ảnh cho tốt!

- Em có ý kiến! – Hân giơ tay – Sự kiện đã xảy ra sao có thể diễn tả lại đượcchứ?

- Em cũng đồng ý! – Hải nói thêm – Không thể dựng lại kỷ niệm hay người nàođó nếu chỉ gặp thoáng qua được!

- Mọi người có thể chụp nơi xảy ra sự kiện, nếu có thể chụp được nhân vậtchính thì tốt, không thì chụp hình ảnh tượng trưng, vì lần này, phải thuyếttrình những gì mình đã chụp

Cả phòng ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên,Từ khi nào đợt kiểm tra đã tăng thêmđộ khó thế này?

- Lần này, các bộ ảnh được đăng diễn đàn, cho toàn trường bình chọn, sau 1tuần, ảnh nào được lượng vote cao nhất sẽ được lưu danh, còn ai có lượng votedưới 300, sẽ bị loại! Thiên sẽ tổng hợp lượt bình chọn sau 1 tuần!

ai nấy đều chìm vào suy nghĩ. Hân chống cằm tư lự. Cô có kỷ niệm nào khó quênnhỉ? năm nhất, gây gổ với Chi sau đó hai người thành bạn? Hay lần gặp Duy từ 5năm trước, rồi cũng thành bạn? Hay là ngày còn nhỏ vì tập xe đạp bị ngã gãychân, cô đã biết được anh Bảo thực sự rất yêu thương cô, hơn là những lời nóitrêu chọc thường ngày? Khó nghĩ quá!

Tan họp, Hân lững thững đi về phía vườn hoa sau dãy nhà mới, là nơi cô đãcùng Hải phát hiện ra. Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây, nghĩ ngợi. Kể ra cái ngàythấy khung cảnh nơi đây cũng được gọi là 1 kỷ niệm đấy nhỉ? Nhưng…..chả nhẽ lạibắt Hải làm người mẫu cho mình? Đời nào tên nhóc đó chịu chứ?

Hân cứ miên man nghĩ mãi, nghĩ mãi, đầu óc tập trung, không để ý đến chuyệngì. Đột nhiên có 1 tiếng kêu lớn khiến Hân giật mình

- HÂN!

Hân quay lại. Hải vẻ mặt hoảng hốt đang lao đến cô với tốc độ chóng mặt,nhanh chóng dùng cả hai tay đẩy cô ngã xuống đất, rồi dùng thân mình che chắntoàn bộ cho Hân.

Hân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mặt mũi tối sầm, dần chìm vàohôn mê

Chuyện gì….thế này?????

## 32. Chương 32

1 cánh đồng……1 ngôi nhà……1 dòng sông…..2 con người, đang dần dần, từ từ….lạigần bên nhau. Hân chỉ thấy trước mắt mình là một mảng mờ đục như có sương mù chephủ, cô cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng càng cố càng thấy mi mắt nặngtrĩu. Rồi bàn chân bước trong vô thức, dần dần, bóng người trước mặt trở nên tohơn, rõ ràng hơn, sương mù như tan biến bộc lộ dần dần……Người đó….là……ai????

Rồi….1 giọt, 2 giọt, càng ngày càng nhiều giọt nước rơi trên mặt cô, trên mắtcô, như muốn che giấu 1 bí mật. Hân ngẩng mặt lên, trời vẫn trong xanh,vậy….nước này từ đâu mà có????

Ào!!!!

Hân giật mình tỉnh dậy, thở phì phì. Lấy tay dụi mắt cật lực, bấy giờ Hân mớirõ…hóa ra khi nãy mình nằm mơ!

- Tính ngủ luôn hả?

Hân quay ra nhìn Hải đang ngồi cạnh cô từ khi nào, tay vẫn cầm nguyên…ca nướcrỗng không. Hân bắt đầu nhận thức được sự việc

- Làm cái trò hề gì thế HẢ???? – Hân gắt um vào mặt Hải, không nể nang

- Làm cho bà chị tỉnh, chứ để bà chị tự tỉnh có khi ngồi canh đến sáng mai! –hải vứt ca nước đã hoàn thành nhiệm vụ vào bụi cây, ung dung nói

- Ai khiến cậu….mà khoan! Khi nãy vừa xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại bất tỉnh?– Trí nhớ của Hân dần quay trở lại, cô thắc mắc

- Không có gì! Bà chị….ngủ gật thôi!

- Ngủ gật? Tôi nhớ cậu lao vào xô tôi ngã cơ mà?

-…………..

- Nói nghe coi!

-………………

- Hải xì tin! Nói tôi nghe đi maaaaaaaaaa!!!!! – Hân dìa giọng, mắt longlanh, bắt đầu chiêu…nịnh nọt, dụ dỗ

- Đã nói là không có gì! Hỏi lắm thế! – Hải bực mình hất tay Hân, bật dậy đinhanh không để cho Hân kịp phản ứng gì.

Hân chỉ biết ngồi nhìn theo ngơ ngác, rủa xả trong âm thầm (người đi rồi lấyđâu ra công khai nữa chứ =\_=)

- Tên này bị thần kinh sao? Hừ, không nói thì thôi chứ!

Hân cũng phủi quần đứng dậy đi về Ký túc, trong đầu bắt đầu hình thành chủ đềcho buổi thi.

Phía sau gốc cây, nơi Hân va Hải vừa mới rời đi, từng mảnh, từng mảnh rấtnhỏ, dấu vết còn lại của 1 chậu hoa bị vùi lấp sơ sài, cánh hoa đẹp đẽ chưa kịphé nụ đã bị bật gốc, gãy ngọn, mất sự sống!

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

Mấy ngày sau đó, Hân vừa lo học trên lớp, vừa lo đi lùng sục mọi ngõ ngách,từ trường đến nhà, đến đủ mọi khu vui chơi,đủ mọi địa điểm để săn được những bứchình vừa ý. Tính ra thời gian lượn lờ còn nhiều hơn học, vì chuẩn bị nghỉ hè nêncũng không bị nhồi nhét sách vở. Thế nên mới có thể tự do đi lại.

Đáng nhẽ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Hân nếu…..không có sự đeobám của 2 con đỉa, cực dai, cực lỳ, cực ngang.

Một là Hải, oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu Hân cũng bắt gặp Hải ở đó, hỏi thìnhận được câu trả lời là “Tôi cũng có ý định chụp ở đây!”. Lý do nghe cũng….xuôitai, làm sao cấm cản được, nên Hân đành cắn răng chịu đựng những lời xỏ xiêntrêu chọc bất cứ khi nào có thể của Hải.

Nhưng người thứ hai mới là vấn đề. Hân không thể hiểu nổi CLB ảnh có nhiệmvụ, đi là đúng, nhưng …..Duy thì sao suốt ngàu đòi đi theo cô, vô mục đích. Khithì nói là…đi chơi cho vui, khi thì kêu hộ tống Hân đi cho….đỡ mệt, lúc lạinói…..có việc! Việc gì mà lại đến công viên giải trí, rồi bãi sông, rồi cả hồbơi????

Ngày cuối cùng Hân dành để săn ảnh, sau khi hoàn thành công việc, hư thườnglệ, Hân quay lại nhìn hết con đỉa này đến con đỉa kia, chán cũng chả còn sức màchán, đành nói:

- Cả hai xong chưa? Tôi khát, đi uống nước không?

Không hẹn mà gặp, hai “bé đỉa” rất chi là đồng thanh hô vang khẩu hiệu quyếtthắng

- CÓ!

Thế là, Duy chở Hân, Hải solo một mình, kéo nhau đến quán quen thuộc của cảnhóm (tức là Hân, Chi, Duy).

Duy ngồi xuống, sau đó kéo ghế ngay cạnh mình, vỗ vỗ, có ý bảo Hân ngồi. Hâncũng chả nghĩ ngợi nhiều, an tọa tại chỗ. Hải đi vào, mặt có chút khó chịu

- Sao nhìn cậu chán thế kia? – Hân hỏi thăm – Không chụp được hình như ýà?

- Không có gì! – Hải trả lời cộc lốc

Lại “Không có gì”. hân lườm Hải 1 cái rõ dài, hếch mắt ra ngoài đường, ngắmngười ta đi lại còn hơn nhìn bản mặt ấy. Bỗng dưng, Hân nhìn thấy 2 bóng ngườiquen quen

- CHI! – Hân vẫy tay rối rít, hét to – QUA ĐÂY!!!

Chi, từ đằng xa, nghe thấy tiếng gọi, nhìn trái phải tìm kiếm rồi cũng từ từqua bàn của cả ba.

Nhìn thấy Chi, Hân còn đang tươi cười là thế, nhưng chỉ được 30s, cô thấy sasầm mặt mũi. Đi cùng Chi, là 1 tên oan gia khác, Trần Duy

- Mọi người đi đâu đông vui thế mày? – Chi ngồi xuống chỗ Hải nhường cho,hỏi

- Đi chụp hình, thế hai người? – Duy đáp

- À, mình dẫn Chi đi chơi chút ý mà, tranh thủ cuối tuần! – Trần Duy hồ hởiđáp lại, ra vẻ thân thiện

- Ngày nào chả đi, tranh thủ cái gì! – Hân nguýt dài, nói nhỏ nhưng vẫn chỉnhâm lượng đủ nghe

-…cậu……. – Trần Duy tắt nụ cười,nhưng rất nhanh lại cho nó tái xuất trở lại –Mọi người gọi đồ uống chưa?

- Hỏi thừa thãi! – Hân lại tiếp tục to nhỏ

- Hân! – Duy nhắc khẽ khi thấy biểu hiện của Trần Duy xấu dần, còn Chi vẫnthản nhiên ngồi đó, ngắm xung quanh, ngắm lung tung

- Sao? Gọi tôi làm gì? – Hân nhìn Duy, thản nhiên, coi như không có gì

- Không! Hai người gọi gì? – Duy lườm Hân 1 cái sắc bén, ròi quay sang TrầnDuy tiếp chuyện.

- Chi uống gì? – Trần Duy quan tâm hỏi Chi, nhỏ nhẹ (sak, ớn ghê)

- Chanh leo bỏ hạt! – Chi không thấy kỳ lạ với cái thái độ cả tuần đều có củaTrần Duy, tập trung cắn hạt dưa, nói ngắn gọn

- Hai chanh leo bỏ hạt! – Trần Duy gọi với

Sau đó, cái bàn chỉ có màn solo nói chuyện của Hân với Chi về việc hè sẽ điđâu chơi, hoặc “Song Duy” nói về đề án hoàn thành trước hè. Hải, chỉ ngồi cạnhHân, nhìn lung tung.

Quán nước ngày hè hầu như chỗ nào cũng đông hơn thường ngày, người ra ngườivào tấp nập, hết thực khách đến phục vụ đều chen lấn đi lại giữa các bàn như mắccửi. Chỉ trong 1 phút có thể đếm được hơn chục người đi lại trước mắt.

Mọi người ai cũng tập trung trò chuyện ăn uống. Từ trong quán, hai người congái vừa gọi món, nhanh lẹ quay trở về chỗ ngồi. Trên tay 1 người đang cầm 1 cốcnước nóng bốc khói nghi ngút!

Hai người càng ngày càng tiến lại gần bàn của nhóm Hân. Hai bất chợt nhìnlên, thấy tò mò về người cầm cốc nước nóng giữa tiết trời nóng nực.

Khi đến gần Hân, người con gái đó bỗng nhiên vấp chân, ngã nhào vè phíatrước, không hiểu tình cờ hay có chủ ý, cốc nước nóng đang hướng về phía Hân vớitốc độ nhanh như chớp.

Quá ngạc nhiên với sự việc bất ngờ, Hân chỉ biết ngồi im bất động, ánh mắt mởlớn

- ÀO!!!!

Một vòng tay ôm chặt lấy người Hân, hứng trọn toàn bộ cốc nước nóng ấy.

## 33. Chương 33

Cả quán đều im lặng quay lại nhin sự việc xảy ra trước mắt, thoáng chốc khôngkhí đã nhuốm mùi căng thẳng tột độ.

Thủ phạm gây ra chuyện động trời đang đứng bất động, hai tay che miệng, khônggiấu được sự kinh hãi trên khuôn mặt.

Ở bàn Hân, Trần Duy (trong vô thức) đã kịp che cho Chi, sau khi xác định côan toàn, khi ấy mới nhìn sang tình hình đối diện, đang cực…hỗn loạn!

Sau khi đã được 1 người hứng trọn toàn bộ cốc nước nóng, Hân bừng tỉnh, nhanhchóng đẩy người phía trước ra. Đó là…….Duy! Duy nhìn Hân, cười nhẹ:

- Bà đúng là hậu đậu hết chỗ nói! Định ngồi im chịu trận thế sao?

Hân sửng sốt nhìn cậu bạn thân, sau đó….thẳng tay đập bốp 1 cái vào giữa đỉnhđẩu của Duy

- Ông có điên không? Sao lại đi hứng trọn chỗ nước ấy hả?

- Này! Tôi cứu bà, trả ơn thế đấy hả? – Duy nhăn nhó, 1 tay xoa đầu, 1 tay…sờđến chỗ lưng đang ngày càng nóng rát

- Đừng có động vào – Hân phát vào tay Duy, thô bạo quay người Duy, nhìn chằmchằm vào lưng cậu.

Trong cái rủi cũng có cái may, Duy mặc áo phông kèm theo áo khoác ngoài nêncó lẽ mức độ bỏng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Hân đưa tay định vạch áo Duy lênthì 1 bàn tay đã cản Hân lại

- Để đấy tôi lo! Bà chị ngồi im đi! – Hải đứng chắn giữa Hân và Duy, sau đóđẩy Duy đi vào trong quán.

Cả quán bắt đầu có tiếng ồn ào trở lại, sau 1 hồi đã mắt quan sát, chả cóchuyện gì để hóng nữa

- Mày có sao không? – Chi bấy giờ mới lên tiếng (chị ấy có lý do ạ,nhưng….phần sau mới nói )

- Không sao, Duy lãnh trọn rồi còn gì! – Hân lắc đầu

- Vấn đề bây giờ là…- Trần Duy nói – thủ phạm vẫn còn đứng ngay đây! Giờ thìnói xem!

Không hiểu từ khi nào Trần Duy đã giữ chặt tay cô bé đã đổ nước vào Duy (hayHân), không buông. Hân và Chi đồng thời nhìn lên. Ấn tượng duy nhất còn lưu lạitrong Hân chỉ là vẻ mặt hoảng hổt, sợ sệt tột độ của cô bé ấy, chứ không hề cóđiều gì xấu xa cần che giấu

- Em….em xin lỗi! – Cô bé đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, chực khóc – em vấpphải gì đó trên đường đi ra nên….em thành thật xin lỗi!

- Có chắc cô chỉ là vô tình không? – Trần Duy đanh mặt – Giữa thời tiết oi ảlại dùng nước nóng, có ai không nghi chứ?

- Em…em chỉ xin ít nước nóng để làm tan chai nước đá thôi mà!

- Cô còn chối?

- Thôi, dừng lại đi! – Hân chen ngang – dù sao cũng chỉ là vô tình. Lần saunhớ cẩn thận!

- Chỉ thế thôi sao? – Trần Duy trợn mắt hỏi

- Buông em ấy ra đi, đừng làm lớn chuyện!

Trần Duy nhìn Hân trừng trừng, rồi thấy Chi cũng đang nhìn mình với cùng ýkiến, đành hậm hực buông tay. Cô bé ngay lập tức đi nhanh ra ngoài cửa cùng bạnbè, gương mặt vẫn còn vẻ xanh xao

- Không hiểu Duy có làm sao không? – Hân lẩm bẩm, nhấp nhỏm không yên, liêntục nhìn vào trong quán

Khi đó, 1 bóng người đã lặng lẽ rời quán, sau khi quan sát tỉ mỉ tình hình,ánh mắt lóe lên sự hiểm độc, tức giận vì mục đích của mình đã không thể đạtđược!

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

Trời tháng 5 bắt đầu oi nồng, nắng gay gắt đổ xuống lòng đường, từng dòngkhông khí nóng bức không ngừng bốc lên từ mặt đường nhựa, phả vào không gian,khiến cho độ nóng ngày càng cao. Hân ngồi trong lớp dùng vở quạt phành phạchkhông ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Trời đã hành người thì chớ người còn nỡ hànhhạ nhau. Đúng vào thời khắc nóng nhất trong ngày thì…..mất điện toàn khu vực,không còn gì bức xúc hơn

- Chi nằm ra bàn, mặt uể oải, cái nóng đã thiêu trụi chút tỉnh táo cuối cùngcòn sót lại để Chi bám trụ nốt tiết học, và đến giờ….lả toàn diện.

- Hờ! Nóng chết mất thôi! – Hân rên rỉ

- Mày càng kêu càng nóng! Đừng kêu nữa cho tao nhờ! – Chi làu bàu

- Không kêu không chịu nổi! Kiểu này tao chắc chết khô mất!

- Hừ! – Chi không còn sức để nói, chỉ im lặng cầu nguyện có 1 cơn gió đi qua!Hay có 1 mẩu đá cũng may mắn lắm rồi.

Bõng nhiên Chi giật mình ái một vì trán được 1 vật lạnh bất ngờ áp vào. Ngẩngmặt lên, Trần Duy đang đứng cười tươi mặc cho thời tiết sắn sàng giết chết bấtcứ cái gì có chữ “tươi” thành “héo”.

- Đá mình xin ở cantin, dùng đi cho đỡ nóng! – Trần Duy giải thích

- À, ừm., cám ơn! – Chi bối rối nhận lấy.

Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt, nửa ghen tỵ vì….Chi thoát khỏi cáinóng, vừa ngạc nhiên vì thái độ của Chi, sao lại……tăng nhiệt theo thời tiết thékia? Cả cái tên trời đánh kia nữa?

Nhưng thôi, thắc mắc thì kệ nó, điều quan trọng là…..mát cái đã. Hân bắtđầu…..mở đài:

- Hai người tình củm quá nhỉ? Làm tao đã nóng càng nóng hơn!

- Tình củm cái đầu mày! – Chi đỏ mặt quay sang gắt. Không hiểu đỏ mặt do thờitiết hay…cái gì nữa

- Mày…có tình yêu làm mát rồi, cho tao túi đá điiiiii!!!! – Hân nịnh nọt

- MƠ hả cưng? – Never – Người nói câu này không phải bạn thân yêu dấu, mà làtên sao chổi đáng ghét!

Hân lườm Trần Duy cháy khét tóc, ngoạc mồm chuẩn bị….đánh trả

- Chi chị nè!

1 túi đá khác chườn ra trước mắt Hân, rửa trôi mọi thứ. Hân vồ vập lấy túiđá, ôm khư khư như báu vật

- Ối zời ơi, chỉ có cưng hiểu chị! Thank nhá há há!

- Không có gì hihi – Hoàng tay cầm chai nước mát, cười khì khì

- Mà sao mấy hôm nay chả gặp em nhỉ? – Hân vừa làm dịu cái nóng, vừa thắcmắc

- Haizzzz, chị đừng hỏi nữa – Hoàng gục đầu ủ rũ

- Sao thế?

- Em đang sắp chết dần chết mòn rồi!

- Có chuyện gì nói xem nào?????

Hoàng măt mếu nhìn Hân, rưng rưng nước mắt, nói không nên lời

- Em út nhà ta đã lớn, đã có người theo đuổi rồi! – Duy từ đâu xuất hiện, vỗvai Hoàng khen ngợi, tranh thủ cướp chai nước của đàn em, hồn nhiên tu cạn

- Là sao? – Hân tò mò, Chi cùng Trần Duy cũng vểnh vai hóng hớt

- Là thế này! Mấy tuần trước tập bóng, em nó lỡ….làm lạc đạn, khiến cho 1 nạnnhân tử vong, ý quên, tổn thương! Ga-lăng chạy ra hỏi thăm thì bị người ta nhìnđến mòn cả da mặt, sau đó nằng nặc đòi…chịu trách nhiệm, lỡ chấn thương sọ não!Rồi từ hôm đó ngày nào đội tập cũng thấy xuất hiện!

Duy nói liền tù tì không nghỉ, 3 người còn lại gật đầu như bổ củi, thi nhau áố liên hồi

- Ra thế! – Chi chép miệng – khổ thân, bị bám đuôi khổ lắm! Chị biết mà! Chịcũng từng như thế!

- Ấy, này! – Trần Duy ú ớ

- Có muốn dứt cũng không nổi ý chứ! – Chi tiếp tục màn an ủi

- Ấy, nhưng tôi đang mong tiếp tục đây nè! – Duy phẩy tay phản đối

- Ông định bán đứng Hoàng hả? – Hân trừng mắt

- không có, nhưng từ ngày Hoàng có cái “đuôi”, cả đội bóng buổi tập nào cũngđược dùng hàng sang hếtm toàn nước tăng lực mát lạnh hoặc thức ăn bổ dưỡng khôngà?

- Đồ hám lợi! – Hân chê bai

- Thì có sao? Hoàng cũng đâu có tổn thất gì! – Duy gân cổ cãi

- Ai nói, tổn thất tinh thần trầm trọng! – 1 giọng nói vang lên

Cả đám ngó nghiêng, hồi sau mới thấy cái đầu đỏ chót của Hải lộ ra phía sauDuy

- Là sao? – Trần Duy, máu tám nổi lên, bắt đầu tham gia vào cuộc

- Con nhỏ ấy….độc chiếm lắm! Từ ngày đeo bám Hoàng thì chỉ cần Hoàng cười vớibạn nữ nào ngày hô, sau đều bị xử hết!

- Á! Ghê vậy? – Hân rùng mình

- Thế nên….có người phải cẩn thận đấy! – Duy trầm tư nhìn Hân, cảnh cáo

- Sao nhìn tôi? – Hân nhìn lại Duy, nói lớn – Hoàng, em định làm gì hả?

- Em không biết đâuuuuuuu! – Hoàng la lớn, rồi gục vào vai Hân nức nở, khóctu tu như trẻ lên….năm

Hân vỗ vaii ra chiều thông cảm, cả dám người cũng im lặng trong vài phầngiây, rồi lại mỗi người 1 chuyện, nói liên hồi.

Chỉ có 1 người, à quên, nói đúng hơn là hai chứ nhỉ đều liếc về cửa lớp, cảnhgiác cao độ!!!!

## 34. Chương 34

34

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc 1 tuần đã lại trôi qua cái vèo,đầu tuần cứ kêu than ầm ĩ đến khi nào mới đến cuối tuần thế mà loáng cái, 7 ngàynghe thì cứ ngỡ to tát lại trôi qua chóng vánh.

Ngày nghỉ, Chi thư thái đi lại quanh sân ký túc, hít thở không khí trong lànhsáng sớm. Sau 1 hồi…tập thể dục tại chỗ, Chi ngồi ngư ngẩn ở ghế đá. Từ khuônviên của hai ký túc xá, đối diện hai phía có hai cái Ký túc hoành tráng, cònnhìn ra bên ngoài có thể thấy được rõ nhất sân bóng chuyền, sân cầu lông, kiênluôn các môn thể thao tự do. Ngoài ra những gì có thể thấy trong tầm nhìn chỉlà…tòa nhà khoa kinh tế và khoa Công nghệ thông tin.

Chi tư lự nhìn Khoa Kinh tế 1 cách vô thức, nghĩ gì đó sâu xa lắm

- Ngồi 1 mình hả? – Duy chạy bộ về đập vai Chi thay cho lời chào

- Ừ, Hân có bao giờ chịu dậy giờ này vào ngày nghỉ chứ?

- Cũng đúng he he – Duy ngồi xuống cạnh Chi, tập trung lau mồ hôi, Hồi sauquay ra nhìn Chi lại chìm đắm vào thế giới riêng

- 1 tuần rồi đấy nhỉ?

- Hả? À, ừ!…. – Chi sực tỉnh, có chút ngạc nhiên về câu nói của Duy nhưngnhanh chóng nhận ra ý tứ trong đó.

Còn có chuyện gì khác ngoài Trần Duy chứ! Quả là 1 tuần trôi qua thật nhanh!Có lẽ ngày hôm nay là ngày quyết định của cả hai. Theo như những gì đã dự định,ngày hôm nay Chi phải nhất quyết”đá” Trần Duy để ngăn kế hoạch từ phía bên kia.Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm cô, có điều gì đó ngăn cản lại. Biết rằng TrầnDuy cũng không hề thật lòng với mình, bao nhiêu ngày qua cậu làm đủ trò để dànhtình cảm của cô, nhưng cô chỉ cảm thấy điều đó là giả tạo, nhưng vẫn giả nhưmình đã “liêu xiêu”. Vậy mà….

- Bà….không nỡ phải không? – Duy lên tiếng cất ngang mạch suy nghĩ củaChi

- Sao ông nói thế?

- Con trai cũng có dự cảm riêng trong chuyện tinh cảm chứ! Tôi không khẳngđịnh bà quý mến tên đó nhiều ít thế nào, cũng không biết tên đó ra sao, nhưngtôi dám chắc giờ yêu cầu bà dánh phủ đầu tên ấy là không thể!

- Hiểu chuyện quá nhỉ? – Chi cười nhạt – Nhưng tôi không phủ nhận. Bây giờbảo tôi nói lời cay nghiệt để trả đũa…..tôi không làm được!

- Thế thì chờ hắn nói đi! – Duy thản nhiên đáp

- Hả?

- Cứ chờ hắn nói, rồi bình thản nhận lời, cũng là 1 cách mà!

- Ông là con trai mà đứng về phe con gái hả?

- AI kêu bà là bạn tôi, hơn nữa tên đấy……tai tiếng hơi nhiều! Quyết đinh là ởbà, đừng có để lộ ra với Hân! – Duy lộ vẻ trầm trọng cảnh báo

- Vì sao? – Chi nín cười hỏi lại

- Nhỏ ấy mà biết kiểu gì cũng tra tấn bà hàng thế kỷ, rồi tìm đủ mọi cách đểthực hiện được kế hoạch! Bà cũng biết còn gì!

- Ừm, tôi hiểu!

- Thế nhá, về đây, nóng quá! – Duy đứng dậy vẫy tay chào lí lắc rồi chạy về,để lại Chi ngồi đó tiếp tục trầm mặc.

Nếu ở dưới có người đang khổ sở tính kế thì…trên tầng 5, khu ký túc xá namcũng có 1 người khổ tâm không kém phần long trọng.

Trần Duy càng ngày càng cảm thấy muốn kéo dài hơn thời gian ở bên Chi. Khônghiểu vì sao! Ban đầu cậu tiếp xúc với Chi là có mục đích, tuy ngày nào cũng phảihao tổn tâm sức cùng tiền tài để chứng tỏ bản lĩnh nhưng Chi đều từ chối. Cậu cứngỡ thất bại thì chỉ cần hành động nhỏ như đỡ cho Chi xô nước khi trực nhật,hoặc làm giúp cô mỗi lần cô được giao nhiệm vụ thu thập mẫu thí nghiệp, cô cũngtỏ vẻ cảm kích và thân thiện hơn với cậu rất nhiều

Trần Duy từ bị ép buộc trở nên tự nguyện muốn tìm hiểu tính cách, con ngườicủa Chi, dần thấy thú vị hơn, thấy thích những lần cậu đụng độ Hân “thật”, cãinhau chí chóe, Chi không lên tiếng nhưng cũng có ý ngăn cản cuộc võ mồm trởthành….động thủ.

Thời hạn 1 tuần đã hết từ ngày hôm qua, Thiên cứ nhìn Trần Duy vừa đắc ý, vừathúc giục, khiến cậ bực mình lẫn lo lắng.

Nên tiếp tục, và chịu thua cá cược với Thiên, hay chấm dứt với Chi????

Nghĩ mãi không xong, Trần Duy bỏ ra ngoài, đi xuống đại sảnh, cố gắng làm thưthái đầu óc.

Hoàng Thiên bước ra từ phòng tắm, cười khoái chí, len lén đi theo TrầnDuy.

Vừa xuống đến sảnh, Thiên đã thấy Trần Duy ngồi tư lự nhìn ra khu ký túc xánữ. Nén tiếng cười, Thiên lại gần

- Hôm nay rảnh rỗi xuống đây ngắm ai thế?

- Không có gì! – Trần Duy thờ ơ đáp lại

- Mày quyết định chưa? Lỡ hẹn 1 ngày rồi!

- 1 ngày có gì to tát, mày đừng có công kích tao! – Trần Duy trở nên nóngtính bất ngờ

- Tao nói thế thôi! – Thiên nhún vai, nhìn cậu bạn thích thú – Thôi, khaithật đi, tao sẽ bỏ qua lần này!

- Khai cái gì? – Trần Duy quắc mắt nhìn

- Thì là.. – Thiên ngồi xuống nói nhỏ – mày thích nhỏ ấy chứ cái gì!

- Mày điên à? Tao đã nói không phải!

- Thái độ của mày càng chứng minh lời tao nói là thật! Những lần trước tao cóhỏi mày chỉ cười nhạt kêu tao ủy mị cơ mà! – Thiên bắt thóp

-………..- Trần Duy chỉ biết im lặng, càng nói càng bất lợi

- Hết nói rồi chứ? Vậy là kết quả đã rõ! – Thiên vươn vai đứng dậy

- Không! Ngay ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết suy đoán của mày sai hoàntoàn! – Trần Duy lớn tiếng, quay lưng ra ngoài,hướng vào Thiên khẳng định

- Ô? – Thiên ngạc nhiên nhìn chăm chăm Trần Duy

- Con nhỏ đó có gì đặc biệt mà mày nghĩ đủ khả năng làm tao rung động? – TrầnDuy cười lạnh, mạnh mồm nói, không biết rằng mình đang từ chối sự thật bằngnhững câu nói ấy

.-………Mày…. – Thiên ấp úng

- Khỏi khích tao lần nữa, tao sẽ chia tay nhỏ đó ngay bây giờ, ngay lúc này,tao không bao giờ là người thua cuộc! Không đứa con gái nào có thể lọt vào tráitim tao!

Trần Duy hậm hực nhìn thằng bạn đứng ngây như tượng, mắt cứ mở to ngạc nhiên.Hơi lạ nhưng cậu không để tâm, quay lưng định đi ra ngoài thì 1 hình ảnh đập vàomắt, khiến Trần Duy đứng khựng ngay lập tức, không thể bước thêm. Chi không biếttừ lúc nào đã có mặt ở ký túc xá nam, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, vàthái độ không khác Thiên là mấy!

Trần Duy hốt hoảng, lắp bắp:

-….Chi? Sao cậu……cậu lại…..

## 35. Chương 35

Nghe lời khuyên của Duy, Chi quyết định vẫn sẽ bình thường ngày hôm nay đểTrần Duy quyết định kết quả. DÙ gì cũng có nguy cơ là ngày cuối cùng nên Chi dựđịnh sẽ chủ động rủ Trần Duy đi chơi. Chi đứng lên, hướng KTX nam đi tới. Vừamới đến đã thấy Trần Duy ngồi ở sảnh, Chi mỉm cười chạy đến, thế nhưng…..chưakịp cất tiếng gọi cô dã phải nghe những lời khiến trá tim bất chợt đau nhói.

Chi đứng lặng người nghe từng chữ, từng câu Trần Duy nói, như xát muối vàotâm hồn cô. Chi chỉ biết đứng im như thế, cả khi Trần Duy phát hiện ra mình.

Chi thấy như kiệt sức, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô bỏ đi như kẻ hènnhát chạy trốn sự thật. Chi lạnh lùng lên tiếng

- Ra là vậy! Hóa ra tôi nhầm tưởng về cậu thật rồi! Tôi cứ nghĩ cậu thật lòngvới tôi, nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là….1 vụ cá cược

Nói đến đây, Chi lại thấy đau xót, Đã biết sự thật như thế nhưng sao cô thấyđau thé này????

- Cậu…. – Trần Duy vội vàng chạy đến, nắm tay Chi, rối rít thanh minh – cậuhiểu lầm rồi, khi ấy, chỉ là….

- Đủ rôi! – Chi ngắt lời – chúng ta chia tay, coi như chưa từng quen biết,chưa từng có những ngày trước đây!

Chi hất tay Trần Duy rồi lặng lẽ quay đi, cô chỉ muốn chạy thật nhanh khỏinơi này, nhưng…..cô không còn đủ sức nữa rồi.

Trần Duy thẫn thờ nhìn theo bóng Chi. Nhìn Chi bị tổn thương, cậu không hềvui sướng mà lại thấy nặng trĩu trong lòng? Chẳng nhẽ cậu đã yêu Chi thật sao?Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy cậu đã bị Chi chinh phục sao?

Cậu muốn phủ nhận nhưng trái tim đã đánh bại lý trí từ khi nào. Thiên nhẹnhàng lại gần, choàng vai an ủi

- Mày đừng buồn! Chuyện đâu sẽ có đó thôi mà!

- Mày nghĩ giờ Chi đâu còn muốn gặp tao, có thể không buồn không?

-…………

- Mày nói đúng, lần này tao thua! Tao yêu Chi thật rồi!

Trần Duy thểu não quay về phòng, không còn chút sức sống. Thiên nhìn theocũng thở dài, phải giải quyết thế nào cho ôn đây????

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

CLB Nhiếp ảnh

mới sáng sớm đầu tuần nhưng 1 bầu không khí dị thường đã bao trùm toàn bộphòng họp. Ai nấy đều căng thẳng tột độ, đứng ngồi không yên. Người thì lật đilật lại giấy tờ, người thì chíu đầu vào máy tính, bấm chuột lia lịa, người thìuống nước liên tục.

Tình trạng căng như dây đàn, không biết khi nào mới có hồi kết.

- Em kết thúc phàn trình bày của mình! – Hân….sau 1 hồi khoa môi múa mép dùnghết vốn từ ngữ cũng đã thuyết trình xong phần của mình. Cô nhẹ nhõm quay về chỗngồi, chờ Bảo nhận xét

Bảo nhìn lại lần nữa tập ảnh của Hân, sau đó mới nói:

- Chủ đề của Hân…..khá đơn giản! Nhưng ảnh được chú trọng về mặt kỹ thuật, độsáng, góc chụp đều tốt. Hơn nữa có sự liên kết giữa các bức ảnh. Vậy nên phầnthiếu sót trong chủ đề chung sẽ tạm thời bỏ qua. Tiếp theo!

Hân thở phào nhẹ nhõm . Quả thật khi đi tìm chủ đề cô không thể chọn lựa đượcđiều gì là khó quên, thế nên bê nguyên tour du lịch 2 ngày 1 đêm năm ngoái củacô cùng Chi, Duy, có cả anh Bảo vào, thành 1 cốt truyện, thế là xong. Hải ngồibên cạnh, vẫn đang chú mục vào máy của mình chỉnh sửa lần cuối trước khi lêntrình bày, thì thầm với Hân:

- Chị Chi sao rồi?

- Hử? Vẫn vậy! Không hiểu sao lại thế! – Hân rầu rĩ nói

Nhớ lại ngày hôn kia, vừa thức dậy Hân đã thấy Chi nằm sấp trên giường, imlìm không nói năng gì. Hân tò mò quay qua kiểm tra, có vẻ như Chi đang ngủ. Lạ 1điều là Chi chẳng bao giờ ngủ nướng như Hân, hơn nữa quần áo lại chỉnh chu nhưvừa mới ra ngoài về.

Sau đó gặp Duy thì mới biết là đó là ngày cuối cùng trong kế hoạch mang tênTrần Duy. Duy cũng không biết gì hơn về thái độ của Chi, chỉ kể sơ qua mình đãnói gì với Chi vào hôm đó. Đến khi Duy tỏ ý nghi ngờ Chi có tình cảm vơi TrầnDuy thì Hân giãy nảy gạt đi ngay lập tức. Hỏi Chi cũng không có kết quả gì!Haizzzzz

Hân trầm ngâm rồi ghé vào Hải nói nhỏ:

- Cậu nghĩ có khả năng hai người ấy nảy sinh tình cảm không?

- Cũng có thể! – Hải ngẫm nghĩ rồi nói

- HẢ??????

- Đâu có gì lạ! Lửa gần rơm lau ngày cũng “cháy”. Ai biết được chứ!

- Không thể! Tên đó đâu có thật lòng thích ai bao giờ chứ?

- Hải! Lên trình bày đi! – Tiếng Bảo làm cắt ngang cuộc nói chuyện của 2người. Hải cười nhẹ với Hân, ra hiệu sẽ nói sau rồi nhanh chóng lên hoàn thànhphần của mình.

Hải bắt đầu cho chạy 1 loạt những bức ảnh, liên tục, không ngừng nghỉ. Mọingười ai cũng dán mắt vào xem….và ngạc nhiên bởi vì những bức ảnh đã nói nên tấtcả, Hải không phải trình bày thêm bất cứ điều gì.

Hân nhìn chăm chăm vào màn hình máy chiếu, càng xem càng cảm thấy…ngờ ngợ.Tình huống này….cô đã gặp ở đâu rồi thì phải (tình huống gì sẽ được bât mí…vàochap sau )

Hải kết thúc phần bài của mình trong sự ngượng mộ và thán phục của tất cả mọingười. Bảo gật gù thỏa mãn, không cho nhận xét gì hơn nữa.

- Bắt đầu từ hôm nay Thiên sẽ cho đăng từng phần bài thi lên diễn đàn, 1 tuầnsau tập trung tại đây nghe kết quả. Còn trong thời gian này mọi người có thểnghỉ ngơi thoải mái được rồi! Giờ thì giải tán!

Hân đang cùng Hải vừa đi vừa nói tiếp chuyện khi nãy thì có tiếng gọi:

- Hai người chờ chút!

Hân và Hải đồng thời quay lại nhìn, Thiên đi lại gần, đề nghị:

- Chúng ta nói chuyện chút được không?

- Có chuyện gì thế? – Hải hỏi

- Về Chi và Trần Duy!

- Hai người ấy kết thúc rồi! – Hân lạnh lùng cắt đứt ý đồ nhắc lại về chủ đềnhạy cảm của Thiên

- Không đơn giản thế đâu! Mọi người nghe đã!

Sau đó Thiên bắt đầu kể lại chi tiết cuộc nói chuyện và tình hình ngày hôm đócho Hân và Hải, càng nghe sắc mặt của Hân càng tối dần, cuối cùng trở nên trầmmặc

- Trần Duy….nó thật sự có tình cảm với Chi đấy! – Thiên nói thêm

- Tôi không tin! Cậu ta mà có tình cảm với ai chứ? Chính miệng cậu ta cũng đãkhẳng định! – Hân nói cứng

- Cậu còn không hiểu sao? – Thiên bực mình gắt – nó chỉ nói thế để lừa dốichính bản thân mình thôi! Từ hôm đó đến giờ nó đã không đi học, thậm chí còn chảăn uống gì rồi!

- Vậy cậu nghĩ Chi thoải mái hơn sao? Trong chuyện này ai sẽ bị tổn thươngnhiều hơn chứ? Mấy người lôi tình cảm của người khác ra chơi đùa để rồi bây giờtỏ vẻ ăn năn hối lỗi à? – Hân hét lớn, bao cảm xúc ứ đọng dồn nén được xả hết.Dù cho sự việc lần này cô cũng có lỗi vì đã thúc đẩy hai người ấy, nhưng nghĩđến Chi, cô không cầm được nước mắt, thoáng chốc khuôn mặt đã ướt đẫm từ khinào

Thiên bối rối nhìn Hân, nhẹ giọng:

- Xin lỗi! Thế nhưng Duy nó cũng đã hối hận rồi, cậu có thể bỏ qua và giúpcho hai người ấy được chứ?

- Không bao giờ tôi giao Chi cho cái tên háo sắc, bắt cá nhiều tay, đùa giỡntình cảm như thế! Không bao giờ!

Hân quay đầu bỏ chạy, vừa ngăn những giọt ước mắt tiếp tục rơi, vừa để thoátkhỏi tình trạng này.

- Tôi sẽ cố thuyết phục Hân, còn anh, về nói với bạn anh nếu muốn thay đỏihoàn cảnh thì nên chủ động đứng dậy và hành động, đừng chờ kết thúc viên mãn tìmđến mình hư bao cô bạn khác sẵn sàng tim đến cậu ta trao tình cảm như trướcnữa!

Hải nói nhanh, rồi vội vàng đuổi theo Hân. Còn lại mình Thiên đứng đó, suyngẫm về những điều mình đã nghe.

## 36. Chương 36

Hân chạy nhanh, vừa chạy vừa lau nhanh những giọt nước mắt. Vừa buồn vì chínhmình là thủ phạm gây ra tình huống \*\* le này, vừa tức vì tình cảm diễn biếnkhông ngờ đến củ 2 người trong cuộc, vừa căm thù vì Trần Duy đã dám làm cho Chiphải khóc, lại vừa có chút gì đó nhẹ lòng mà chả hiểu vì sao.

Hân quả thực rất muốn chạy xa, thật xa, thế nhưng với thể chất của đứa chuyêngia thi lại thể dục, dây thần kinh vận động đã bị thoái hóa từ lâu, chỉ mới chạyđược 15 phút Hân đã thở hồng hộc. Dám chắc không có ai đuổi theo mình, Hân thảphịch người xuống ghế đá, rên rỉ:

- Biết vậy đi từ từ còn hơn……vừa mệt….vừa tụt cả cảm xúc, hừ!

- Đâu ai bắt chạy?

Hân giật thột, ngồi thẳng dậy nhìn, Hải đang đứng nhìn chế giễu

- Kệ tôi! – Hân gắt gỏng

- Thì tôi cũng đâu có quan tâm! – Hải nhún vai nói rồi ngồi xuống cạnhHân

- Thế đi theo làm gì?

- Sợ bà chị lên cơn làm liều thôi!

- …. – Hân lườm Hải đến chát khét, không nói thêm lời nào, giận dỗi quay mặtđi

- Còn biết giận là không sao rồi đúng không? – Hải lên tiếng, ra vẻ như khôngquan tâm

-……….

- Bà chị cũng đừng cố chấp quá, nếu tên đó thật lòng thì tác thành cho 2người ấy không phải hơn sao? Cái kết cục này vẫn còn tốt chán thay vì chuyện 2người trả thù lẫn nhau, rồi cứ thé tiếp diễn. Hơn nữa, nếu được thì cả 2 đềuvui, thoát khỏi tình trạng ảm đạm như bây giờ!

Chưa khi nào Hân thấy Hải nói nhiều, nói dài, nói triết lý, nói nghiên túcđến vậy, Cô quay ngoắt ra nhìn Hải chằm chằm. Hải thấy ánh mắt của Hân, lại nghĩcô giận lẫy vì cậu đã ủng hộ Trần Duy, đành bất đắc dĩ thanh minh:

- Tôi không có về phe tên ấy, chỉ là ý kiến người ngoài cuộc để vẹn toàn đôibên thôi!

- Tôi biết! – Hân thở dài – Tôi không biết lơi Thiên nói tin được bao nhiêuphần, nhưng chỉ biết Chi cũng có cảm tình với tên ấy nên mới buồn vì những lờihắn nói. Nhưng…..

- Bà chị có thể hỏi thẳng chị Chi, dù sao quyền quyết định cũng không nămtrong tay của bà chị!

- Ừm! – Hân gật gù, tâm trạng cũng khá hơn. Đừng tưởng nhầm là công lao củaHải,vì căn bản Hân vốn là đứa vô lo vô nghĩ, chuyện gì cũng không để tâm quálâu, rất dễ buồn nhưng cực dễ vui

- Mà này…… – Hải ngập ngừng

- Ừ?

- Nếu…….

- Nếu gì? – Hân tò mò

- Không có gì! Tôi về trước đây!

Hải đứng phắt dậy, sải từng bước dài rời đi, để lại 1 con ngố còn ngồi ngẩntò te ở phía sau

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

Tối hôm ấy, như mọi lần, Hân về phòng thì đã thấy Chi đang nằm dài ở giường,chúi mũi vào quyển truyện. Mấy ngày nay Chi hầu như ít nói chuyện phiếm, khôngăn vặt, không lang thang cùng Hân, nên Hân cũng phải chôn chân ở trong phòng

- Chi à! – Hân mon men đến gần Chi, giọng phỉnh nịnh

- Cái gì? – Chi nổi da gà, nhìn Hân đề phòng. Cứ lần nào Hân dùng cái giọngnày là y như rằng có ý nghĩ…quái đản

- Tao muốn hỏi mày…..1 câu thôi, nhưng mày….

- Phải nói thật chứ gì? Còn tùy, nói đi! – Chi liếc hân 1 cái, lại tiếp tụcquay về quyển truyện, tay với chai Cola trên bàn

- Mày thích Duy à?

- Phụt! – Hớp nước chưa kịp trôi vào cổ họng đã bị Chi cho phi thân rangoài.

Chi ho sặc sụa, nhìn Hân kinh di:

- Mày điên à?

- Mày……làm hỏng quyển truyện tao mới mua rồi huhu – Hân giằng lất quyểntruyện trên tay Chi,suýt soa – Bắt đền ấy!

- Xời, phơi lát là khô! Lo cái quái gì hả? – Chị bực mình

- Hic, mày thích Duy à? – Hân quay ngoắt 360 độ, hỏi ngược lại Chi, không hềăn nhập với màn ăn vạ vừa trình diễn

Chi càng nhìn Hân khiếp đảm hơn, khẽ đưa tay sờ trán Hân:

- Hôm nay mày đi đâu, hay có bị ai đánh vào đầu không? Sao tinh thần hoảngloạn, nói năng lung tung thế này?

- Tao nói nghiêm túc mà! – Hân hất tay Chi ra, lườm xéo, vừa lấy khăn lau mấytrang giấy, vừa nói

- Thế sao bảo tao thích Duy? Tao với Duy thân thì có thân, nhưng đâu có thíchthiếc gì?

- Thật á? – Hân trố mắt

- Chứ còn gì! Cái thằng nhỏ mọn đỏng đảnh, nhỏ nhen như con gái ấy mày kêutao cho lọt mắt mà nghe được à? Mày cũng che ỏng chê eo suốt ngày còn gi?

- Ừ thì….đúng là tao có chê! Nhưng mà……hắn sao có vẻ…manly mà?

- Bệnh hả con? – Chi dí tay vào trán Hân, xỉa xói – Mày bênh ổng từ khi nàothế? Suốt ngày chí chóe cơ mà!

- Cãi đâu nào? Suốt ngày đi với mày, có khi nào gặp mà cãi? – Hân dẩu môi

- Hử? đi với tao khi nào?

- Giả ngu! Cả tuần hai người gắn như keo sơn còn gì?

- Mày đang nói đến ai đấy?

- Zời ôi, bực với mày rồi đấy, Duy, Trần Duy ý! – Hân hét lớn

- Hở? Tao tưởng nãy giờ mày kêu ông Duy nhà mày?

- Mày nói tao bệnh mà mày còn….ê, Duy nào nhà taoooooooo?

- Hổng biết – Chi cười đểu

- Thế mày không thích Trần Duy?

Vừa nghe đến tên Trần Duy, Chi tắt nụ cười ngay lập tức, ánh mắt lại trầmxuống, không nói nên lời. Mới vừa nãy không khí nhộn nhịp trở lại thì giờ đã bịnhấn chìm nhanh chóng

- Thích thì sao, không thích thì sao? – Chi trầm ngâm – Dù gì thì trò chơicũng đã kết thúc! Tao không có ý định sẽ qua lại thực sự với tên ấy! Và cả hắncũng thế! Coi như cả 2 chưa từng quen đi!

Hân chỉ biết nhìn Chi, thất bất lực vì tính cứng đầu không bao giờ chịu đầuhàng trước của cô bạn! Im lặng 1 lúc, hân đứng dậy, bỏ ra ngoài

- Đi đâu thế? – Chi gọi với

- WC! – Hân gào lại

Hân nhanh chóng đi xuống cầu thang, ánh mắt kiên định, quyết tâm, hùng hổ quakhu KTX nam, đập bàn đập ghế, rồi nhỏ nhẹ hỏi cô quản lý:

- Cô ơi, cô gọi bạn Trần Duy, khoa kinh tế năm 3 cho con với!!!

- Ừ, đợi chút! – Cô quản lý không hỏi nhiều, nhanh chóng nhấc bộ đàm, thôngbáo. bao nhiêu năm quản lý, cô chẳng còn thấy lạ khi có ai đó đến tìn nam sinhbên này, hoặc nam sinh dấm dúi hói lộ giúp cô điều tra nữ sinh nào đó dãy bênkia! Thôi không hỏi cho đỡ mất thời gian.

Hân nhịp nhip chân chờ đơi, mới được vài phút đã thấy Trần Duy chạy học tốcxuống sảnh, dáng vẻ mừng rỡ, nhưng vừa nhìn thấy Hân đã ỉu xìu chán nản. TrầnDuy lê bước đến gần, hỏi lạnh nhạt:

- Có chuyện gì?

- Thái độ kiểu gì thế? – Hân nhăn nhó

- Nói đi, tôi không có thời gian cho cô! – Trần Duy ;ạnh lùng, khi ấy Thiêncũng vừa chạy xuống, đến gần Trần Duy, nhìn Hân tò mò

- Vậy ah? Thời gian cho Chi…cũng không có nốt phải không? – Hân nhử mồi

- Sao? – Mắt Trần Duy sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn Hân chăm chú

- Nếu cậu bận lo cho những cô bạn gái khác, thi thôi vậy! – Hân giả đò tiếcnuối, chuẩn bị bước đi

- Khoan đã! – Trần Duy vội vàng chụp tay Hân lại – Cậu nói thế là ý gì?

- Hey! – Duy từ đâu lao đến gần, ra vẻ hồ hởi nhìn Hân, chen vào giữa hai cáinắm tay của Hân và Trần Duy – Làm gi tj tập đông thế? Tính đánh nhau giải quyếtdứt điểm à?

- Dứt cái đầu ông! – Hân đấm vào bụng Duy,đẩy lui ra bên phải – Thế nào, cậuđịnh giữ thái độ ấy sao?

- Không! Thành thật xin lỗi Hân! Nếu có thể giúp tôi gặp Chi, tôi sẽ làm bấtcứ điều gì để chuộc lỗi!

- Thật không? – Hân nhìn Trần Duy, vẻ đắc ý đã hiện lên nơi đáy mắt

- Thật! – TrầnDuy hùng hồn

- OK. Nếu tôi giúp, thì 1 tháng cậu phải chịu trách nhiệm lấy cơm trưa, giữchỗ cho tôi bất cứ khi nào tôi có mặt ở cantin, sau đó là ngày nào cũng phải đưađồ ăn sáng, bonus thêm tôi thích bánh mỳ kẹp và sữa. Rồi sau đó tuần nào cũngphải canh me có truyện mới thì mua về cho tôi, không đòi hỏi trả công! tôi muốngì phải làm nấy, không cãi, không to tiếng, không thái độ! OK?

Trần Duy, Duy cùng Thiên trố mắt nhìn Hân liếng thoắng. Trần Duy đơ ngườicàng lúc càng thấy u ám, trong khi Thiên và Duy đã phì cười như nắc nẻ

- Được! Sao cũng được! – Trần Duy không nghĩ ngợi lâu, đồng ý ngay lậptức

- Được rồi! 2 người làm chứng – Hân chỉ sang Duy và Thiên – Nên nhớ, tôi chỉcho cơ hôi, nếu cậu không biết tranh thủ, hậu quả tự mình gánh lấy!

- Tôi biết!

- Và…tôi chỉ cho cậu thêm lần này nữa thôi! Có chuyện gì với Chi, cậu sẽ biếttôi là người thế nào! – Hân nhìn Trần Duy, không hề có ý đe dọa nhưng nghiêm túcvà nguy hiểm đến mức 3 tên con trai to cao đều rùng mình 1 cái.

## 37. Chương 37

Chiến dịch chinh phục trái tim băng chính thức mở màn

Vì tương lai hòa bình ổn định của toàn thể những người đã lỡ dính vào và cóchủ ý liên quan, lần đầu tiên trong cuộc đời của Hân có chuyện liên kết với khắctinh, đã vậy còn là vì lợi ích của hắn. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, nếukhông giải quyết có khi chuyện còn tệ hơn mức có thể tưởng tượng, đành nghiếnrăng vắt óc mà suy, mà nghĩ, mà chịu đựng thôi.

Kế hoạch A: Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy

Theo ý đồ của Hân, Trần Duy sẽ thực hiện lại cảnh tượng đeo bám như nhữngngày còn….giả theo đuổi, biến giả thành thật. Việc này với Trần Duy phải nói làdễ hơn ăn cháo, cứ theo đúng tính cách mà làm.

Ngày đầu tiên, vẫn màn cũ rích mua đủ thứ thể theo nhu cầu cấp thiết của đốiphương, đúng lúc, đúng thứ. Nhờ có gián điệp thông báo (là Hân) nên khi Chi cầnsách tham khảo quy hiếm – có mặt, phần mềm thí nghiệm điện tử – không thiếu,bla…bla…..

Kết quả: Hân hưởng trọn không thiếu 1 thứ

Ngày tiếp theo, Trần Duy biến mình thành kẹo cao su có gắn thêm keo con heo,Chi ở đâu hắn ở đó, trừ nơi nhạy cảm là phòng riêng, hay WC, phòng thay đồ làkhông có dám đến, vì ngay cả đồng phạm cũng cấm được bén mảng.

Kết quả: Chi đang mất thiện cảm, càng thấy ngứa mắt hơn nữa. Ban đầu thìkhông thèm nhìn mặt,hiện tại là coi như không tồn tại

Ngày tiếp tiếp nữa, Trần Duy thực hiện kế sách ga lăng là bạn, thân thiện làhọ hàng. Chủ động đến lớp Chi, đề nghị giúp đỡ từ trực nhật đến bưng bê đồ dùng,đến cả lên thư viện cũng xung phong chạy khắp phòng…..lấy hộ sách. Còn mềm mỏngchiều cả Hân.

Kết quả: ?????? không nhắc đến sẽ hay hơn

Sau 1 tuần xông pha trận mạc, dùng đủ mọi cách nhưng băng ngàn năm vẫn khôngtan chảy chút nào

Nhận thấy tình hình bất ổn, Duy hiến kế tiếp theo

Kế hoạch B: Tạo dựng thói quen

Sau hơn 2 tuần trời bám đuôi, Trần Duy được 3 con quỷ nhỏ động viên, tiếnhành công cuộc thứ hai. Ngày nào cũng có mặt ở lớp Chi đúng giờ ra chơi, đếnngồi cạnh Chi, không nói năng gì, sau đó vào lớp thì…..em quẫy đuôi đi về. Tanhọc cũng đi theo Chi đến tận KTX thì thôi. Tối tối nhắn tin chúc ngủ ngon đúngboong……12 giờ không thiếu không thừa.

Kết quả: Hân được Chi hào phóng đem tặng cả cái điện thoại!!!!

Theo đuổi con gái, kiên trì là đức tính không thể thiếu, với trường hợp đặcbiệt, càng cân phải tăng cường hơn nữa

Sau 1 tuần ủ kỹ đến lên men vụ tạo thói quen, Trần Duy vô tình…hay hữu ý tuầnsau đó biến mất không chút tăm tích, đến mặt cũng không xuất hiện. Chi trải qua1 tuần đầy yên ổn và lặng gió.

Kết quả: Sau 1 hồi giành giật cố thủ chiếc điện thoại, Hân phải hoàn trả chocố chủ, nhưng lại thu được món hời. Chi bắt đầu có biểu hiện rung động ngầm

Thường xuyên nhìn điện thoại, thức đến hơn 12 giờ…..chỉ để nhìn điện thoại,giờ ra chơi vô thức nhìn ra ngoài cửa lớp.

Hân cười xảo trá, cá bắt đầu….liếm mồi

Kế hoạch C: Thương cho roi cho vọt

Để nhận biết sự quan tâm, sự chú ý của 1 người dành cho ai đó, nhất thiếtphải nhắc đến sự thương xót, đồng cảm. Không nỡ nhìn thấy người ta chịu khổ,không nỡ để người ta bị hành hạ, lo lắng thay cho người ta, biểu hiện thích làchắc chắn có rồi.

Vận dụng nguyên lý ấy, Hân bắt đầu làm đến bước cuối cùng

Đầu giờ học, Hân đến lớp, nhìn Chi đang ngâm cứu tài liệu, ánh mắt ma mãnhsáng trưng như đèn pha ô tô

Hân ngồi xuống, nhịp nhịp tay dưới bàn, chờ đợi. 5 phút sau. tổng bộ tậptrung đầy đủ. Hân bắt đầu…mở đài

- Đói ghê nha! Mọi người có đói không?

- Có chứ, sáng nay em dậy muộn, không có kịp ăn sáng! – Hoàng vờ ôm bụng

- Sáng đi tập sớm, giờ bụng tôi cũng tiêu hóa hết rồi! – Duy xoa xoa chân,rên rỉ

- Ờ, thế thì….ai đi mua gì giúp chúng ta giải quyết bụng rỗng nhỉ? – Hân vờxoa cằm

- Ấy, Trần Duy lại đến rồi kìa! – Duy hô to.

Hân liếc sang Chi, ánh mắt đã hơi….động đậy không yên. Cười thầm trong lòng,Hân gọi với

- Duy! Tôi không gọi ông! – Hân quay sang lườm nguýt Duy – Trần Duy!

Trần Duy, lơ ngơ như bò đội nón, đi vào lớp, nhin cả đám với ánh mắt tò mò.Sáng nay Duy có đến phòng tìm Thiên nói gì đó, Đến khi Trần Duy ra khỏi WC hỏithì chỉ được Thiên dặn dò 1 câu, hôm nay ai nói gì cũng phải nghe, không đượcnổi nóng. Tiện thể gặp đám Hân Duy tập trung đủ, Trần Duy vừa định mở miệng thắcmắc thì Hân đã chặn họng:

- Xuống cantin mua giùm ổ bánh mì!

- Tôi cũng thế! – Duy giơ tay

- 2 đứa em cũng vậy! – Hoàng chỉ sang Hải ngồi kế, nhìn Trần Duy, hai mắtchớp chớp

Trần Duy nghệt mặt nhìn 8 con mắt long lanh óng ánh nhìn mình, mặt 2 cũnghiện 2 chữ “Gian xảo”, hắn khẽ liếc sang Chi chờ đợi nhưng Chi không để tâm, nhớlời dặn của Thiên sáng sớm, Trần Duy đành lếch thếch đi xuống cantin ở cách 3khu nhà

10 phút sau, Trần Duy xuất hiện, cầm trên tay 5 ổ bánh mì. Hân xí xớn cầmngay:

- A, có phần chi Chi nè! – Hân đưa đến trước mặt Chi, rồi không để ý xem Chinhận hay chói, ngay lập tức gắt gỏng – Tôi đâu có ăn dưa chuột chứ! Sao lại códưa chuột ở đây? Chi không có ăn hành khô

- Này, anh biết em ghét ăn trứng sáng sớm cơ mà? – Hoàng nhăn nhó

- Ông bạn, tôi không thích ăn hành chiên à nha! – Duy trầm ngâm

- Tôi không gọi bánh mì! – Hải lẳng miếng bánh ra chỗ Hân xua tay

- Nãy giờ đâu ai dặn dò tôi phải mua thế nào đâu? – Trần Duy ngơ ngác hỏilại

- Gặp nhau cả tháng trời còn không biết à? Đi xuống đổi lại đi! – Hân caucó

Thấy Trần Duy vẫn đứng đó, Duy lén nháy mắt ra hiệu hắn nghe lời. Trần Duylại 1 lần nữa ôm đống đồ ăn vòng xuống cantin

15 phút sau

- Cay quá đi! Sao nhiều ớt thế này? Tôi muốn uống nước! – Hân kêu ca

- Ăn bánh mì buổi sáng không nuốt trôi nha, tôi uống C2 – Duy vừa nhai nhồmnhoàm vừa nói

- Tiện cho em chai Sting nhá! Hải uống gì? – Hoàng

- Cola!

Trần Duy khóc dở mếu dở nhìn cái đám mới cách đây không lau còn hò reo làmđồng minh của mình, giờ lại cứ như đang trả thù, hành hạ, không đỡ được.

Nhưng….nhịn là trên hết, không hiểu mấy người ấy có kế hoạch gì, hắn phảinghe thôi. Lại xuống cantin lần 3

Lúc này đây, Chi đã thôi không còn đọc sách, nhìn 4 người đang tập trung ănuống, ánh mắt nghi ngờ xẹt qua từng người như để tìm ra điều bất thường

20 phút sau

- Lấy nước gì lâu quá vậy? – Duy cằn nhằn

- Tôi thích nước lạnh cơ, nước này uống sao đỡ cay hả? – Hân mắng mỏ

- Em uống C2 vị chanh thôi, không uống vị này đâu! – Hoàng giận dỗi

- Sting dâu. nghĩ tôi là con gái hả ông anh? – Hải nheo mắt

Trần Duy, sức lực đã cạn sau 3 lần đi lên đi xuống. Dãy nhà này đã 5 tầng rồithì chớ, lớp Hân lại thượng tọa ở tầng 4, đi đến cantin phải đi qua sân bóngrộng lớn, hơn nữa cantin cũng không chịu thỏa hiệp, ở ngay tầng 2, giờ này làgiờ cao điểm sinh viên đều đổ đến đây ăn sáng, xếp hàng đâu có dễ. Vậy mà mấyngười này…..

Trần Duy mệt mỏi ngồi nhìn, ức chế, ức chế dần dần không thể kiểm soát, chưabao giờ hắn phải đi hầu ai như thế này. lửa giận bắt đầu bén rễ

Trần Duy đập bàn đứng dậy, hít sâu, định trừng trị lại đám rỗi việc hại ngườikia thì….

- Mọi người ngừng lại đi!

1 giọng nói lên tiếng, chặn đứng vụ chiến tranh có nguy cơ nổ ra/…………

## 38. Chương 38

Tiếng nói của Chi vốn dĩ…..khá nhỏ nhẹ, trừ những khi nổi nóng thì tần sốkhông khác sóng siêu âm, vậy nên bình thường nói chuyện với Chi, trừ Hân đãquen, cứ phải gọi là dỏng tai lên mà nghe.

Thế mà hôm nay, đặc biệt, khác thường thế nào, trong cái không khí ồn ào đủmọi tiếng nói tạp nham như thế, tất cả đều có thể nghe được giọng Chi, rõ mồnmột. cả chục con mắt đều hướng về Chi, đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố. 4 con người đanghớn hở chờ con mồi sập bẫy, 1 con người thì thấp thỏ hy vọng 1 tương lai, à quênnói thế hơi to tát, 1 cánh cửa sẽ mở ra cho mình.

Chi nhìn lướt qua 1 lần, dửng dưng nói:

- Vào lớp rồi! Giải tán đi!

RẦM! Cả lũ té ghế! ất cả đều nhìn Chi…..kinh dị! Đúng, chính xác là từ kinhdị. Không hiểu có ai còn rắn hơn Chi được nữa. Làm như thế mà vẫn không “xinhê”.

Chán nả, thất vọng, 4 anh chàng lôi thôi lếch thếch đi ra khỏi lớp, để lạiHân 1 mình chống chọi với 1 cơn bão chuẩn bị đổ bộ lên đầu cô.

Chi nhin đám người đi khuất, quay sang Hân, hằm hằm đe dọa:

- Khai hết ra cho tao!

- Khai gì cơ? – Hân lạnh toát sống lưng, vã mồ hôi, giả ngu

- Tự thú sẽ được khoan hồng, không thì đừng trách tao là bạn thân mà ác,nghe?

Hân nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn Chi không có 1 biểu hiện đùa giỡ nào trong ánhmắt hay gương mặt, khẽ kêu khổ, rồi đành….tuôn 1 tràng, miệng lẩm nhẩm xin lỗicác đồng minh:

- Thực sự là tao….không có tội! – Hân trưng dụng bộ mặt mèo nhúng nước, tỏ vẻvô tội – vì tên Trần Duy kia năn nỉ thương tâm quá, mày cũng biết tao lại dễxiêu lòng nên tao chấp nhận là…nhắm mắt cho qua, cứ để hắn tiếp tục theo đuổimày! Có vậy à!

- Chỉ thế thôi? – Chi nheo mắt, nghi ngờ

- Thật đấy, tao không hề tham gia bàn luận tác chiến gì hết, chỉ có…..tạođiều kiện cho hắn, chứ tao mà ngăn cản sao hắn lại gần được mày trong ngần ấythời gian chứ?

- Hừm! Thế còn hôm nay? – Chi vẫn không tha, truy đuổi đến cùng

- Hôm nay thì là….tao thấy hắn làm phiền mày nhiều quá, ngứa mắt từ trước nênhành hạ hắn thôi! Mày….đau lòng…… – Hân thận trọng thăm dò, nhưng khi thấy ánhmắt tia lửa điện của Chi bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi im thin thít

- Còn lần sau nữa thì tao với mày tuyệt giao!

Chi đe dọa mạnh mẽ, sau đó lại coi như không có gì, tiếp tục đọc sách. Hânlén lau mồ hôi hai bên thái dương, thở phào nhẹ nhõm. Kiểu này…hỏng, hỏng thậtrồi!

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

Cantin, hai bóng người lẻ loi đơn độc ngồi trên cùng1 chiếc bàn, không khí im lặng bao phỉ từ đầu đến giờ. Có gì lạ, đang giờ học,hầu hết đều an tọa trên lớp, bói đâu ra người mà gây ồn ào vào cái giờ giữa trưagiữa sáng, buổi chẳng ra buổi thế này ở nơi ăn uống chứ!

Thiên tu chai Sting ừng ực, rồi đặt bộp xuống bàn cái chai rỗng, nhìn TrầnDuy sâu sắc

- Vậy là vẫn không có hiệu quả hả?

- ……… – Trần Duy nằm dài ra bàn, thểu não, không nói gì

- Hay vì mày….chưa thật lòng? – Thiên ngờ vực

- Thế nào gọi là chưa thật lòng? – Trần Duy nổi đóa – chưa bao giờ tao thậtlòng đến mức này, thế mà cuối cùng nhận được cái gì, hả???

Thiên nhìn thằng bạn đã mất lí trí, chép chép miệng, nói như đủng rồi

- Biết đâu mày chỉ là hiếu thắng, muốn chinh phục cho bằng được như lần gầndây nhất là 6 tháng trước thì sao?

Trần Duy ngồi phịch xuống ghế, tay vắt lên trán, chân gác lên bàn, đămchiêu.

Có thật là chỉ vì hiếu thắng? Vậy còn cái cảm giác đau như xé lòng khi Chiquay đầu chạy đi không 1 làn nhìn lại, cảm giác thất vọng nặng nề khi Chi từchối bao nhiêu thiện ý từ mình, rồ cái cảm giác sung sướng chỉ vì Chi 1 lần vôtình liếc mắt nhìn? Nếu là hiếu thắng, thì mấy cái thứ chưa bao giờ xuất hiện ấylà cái gì????

Trước đến giờ, hầu như Trần Duy chỉ việc ngồi chờ người ta đến tỏ tình, thậmchí việc lấy lòng cũng đã là 1 thói quen cố hữu, chỉ làm cho xong nhiệm vu, chưabao giờ nghiêm túc như lần này. hắn cũng thấy lạ, tại sao lại…..thích Chinữa!

Đang trầm mặc thì điện thoại có tin nhắn, Trần Duy uể oải mở ra xem ==>…..Hóa đá ngay lập tức

Thiên nhìn thằng bạn, tò mò, giằng lấy điện thoại trên tay Trần Duy

” that bai tham hai, bi phat hien, tu gio tu lo lieu” (thất bại thảm hại, bịphát hiện, từ giờ tự lo liệu)

Thiêm mím môi nín cười. Đúng là tác phong của Hân, nhanh gọn nhẹ, dễ hiểu.Xem ra đồng minh đã buông tay, chỉ còn chờ…bản lĩnh của chính chủ thôi!

Giờ cơm trưa, Hân, Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng tập trung ăn uống. Duy, Hoàng,Hải, vẫn không hay biết gì, tiếp tục thực hiện kế hoạch hành xác, kêu Trần Duycùng Thiên đến nhập hôi, ròi thi nhau sai Trần Duy chạy đi chạy lại, tần suấtcòn gấp đôi buổi sáng. Thiên nhìn theo thằng bạn hết đi bên trái sang bên phải,ngờ nghệch, sau rốt cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên nhếch mép cười. Biếtlà đã bị bại lộ, sao Trần Duy còn nhiệt tình như thế?

Hân, khác hẳn ban sáng, ngồi im lìm tự xử phần cơm của mình, không hó hé nóinăng gì, chỉ nhìn Duy, Hoàng, Hải, ra chiều cảm thông sâu sắc. Mấy cái ngườikhông biết đánh giá tình hình kia, tự rước họa vào thân rồi!!!

Trần Duy gọi món xong bê 1 khay thức ăn đầy ắp lại gần bàn ăn của cả đám, cẩnthận bước từng bước 1, không thì đổ. Đối diện, 1 bóng người nhỏ con, hai tay giơcao khay thức ăn che gần hết khuôn mặt, cũng đang chậm rãi đến gần bàn ăn xôm tụnhất cantin.

Khoảng cách 2 phía càng ngày càng gần, Trần Duy dần tiến đến mặt bàn, đangchuẩn bị đặt khay thức ăn xuống thì bỗng dưng thấy người đi đối diện, hai tayrun rẩy, khẽ nghiêng khay thức ăn đầy những súp, sốt cà chua, rồi cả canh bí

RẦM!!!!

Trần Duy ném mạnh khay thức ăn xuống bàn khiến đồ ăn bay tung tóe, bước 1bước đến chắn ngang trước mặt Hân, hiển nhiên là hứng trọn số thức ăn nóng bỏngtay ấy

-Duy!!

Cảm đám kêu thất thanh.

## 39. Chương 39

Lại 1 lần nữa, dường như đám Hân có duyên với những vụ ồn ào náo nhiệt thìphải, đi đâu cũng kéo theo vô vàn rắc rối, không ngừng trở thành tâm điểm củađám đông. Mà nào có được lợi lộc gì, toàn thất thiệt vào thân.

Trần Duy khẽ nhăn mày trước sức nóng của khay thức ăn. Cả Duy, Thiên và Hânđều đứng phắt dậy đến bên Trần Duy hỏi han không ngừng:

- Có làm sao không?

- Đến phòng y tế đi, bỏng nặng rồi!

- Đi được chứ?

Cả Cantin đổ dồn ánh mắt về bàn Hân, tất cả lại ngừng hoạt động. Thiên cùngHoàng dìu Trần Duy đến phòng y tế. Hân liếc sang Chi, vẫn đang ngồi bất động tạibàn, không giấu được sự sững sờ hoảng hốt

- Mày lo thì đi theo đi! – Hân nói nhỏ

- Hả? – Chi ngơ ngác nhìn

- Tao biết mày lo mà, tao là người hay cãi vã với hắn còn thấy bị thương trầmtrọng như thế nào, mày đừng trốn tránh cảm xúc nữa! Can dảm đối diện đi, phảihay không thì có làm sao?

-………… – Chi im lặng không đáp, sau đó lẳng lặng đứng dậy, đi theo bóng 3người đã khuất đằng xa

Hân ngồi xuống bàn, hai tay ôm trán. Bao giờ cái chuyện mệt mỏi này mới chấmdứt

- Không có gì để hỏi à bà chị? – giọng Hải vang lên bên cạnh nhắc nhở

Hân khi ấy mới để tâm đến người đang bị Hải ép buộc ngồi ở đối diện. Có vẻnhư là sinh viên năm nhất, gương mặt vẫn còn toát lên sự non nớt, nông nổi. Mặcdù vừa gây ra đại họa nhưng cô nhóc vẫn tỉnh bơ dưới sự giám sát của 3 người cònlại trong bàn, mặt hơi biến sắc nhưng tuyệt đối không phải do nỗi sợ hãi gâyra.

Hân trầm mặc, quan sát hồi lâu, không nói gì. Biết nói gì trong trường hợpnày? can tin đông người qua lại, va chạm cũng là chuyện thường thấy, đâu thể cứvì vậy mà nói cô bé cố tình đả thương Trần Duy. Dù tức nhưng làm vậy quá vô lý.Hân thấy hơi khó xử. Đang băn khoăn thì Hải đã nói hộ:

- Nói xem, vì sao cô năm lần bảy lượt muốn ra tay với Hân?

Hân trừng mắt nhìn Hải, vừa bất mãn vì cậu dám gọi tên cô trống không, vừa cóý nhắc nhở cậu đừng quá vội vàng kết tội

- Tôi chả làm gì hết! – Cô nhóc cứng rắn nói, một mực phủ nhận

- Đừng chối! Bình hoa từ trên tầng rơi xuống, rồi đổ ly nước nóng ở quán trà,thêm lần này nữa, rốt cuộc cô muốn cái gì?

- Sao cơ? Mấy vụ đấy…..là do cô bé này sao? – Hân kinh hãi. Một cô bé có vócdáng nhỏ nhắn,hai má bầu bĩnh, đôi mắt trong veo này, làm sao có thể làm ranhững chuyện như thế, hơn nữa….

- Không có bằng chứng, đừng có đổ tội lên đầu tôi! – Cô bé gân cổ cãi

- Cần bằng chứng không? – Hải đanh giọng, chậm rãi rút điện thoại trong túi,ấn án 1 hồi, sau đó giơ lên trước mặt cô bé.

Hân thấy cô bé phút chốc sa sầm mặt mày, sắc diện đã xanh nay càng nhợt nhạttím tái, nhìn Hải đầy căm thù, Tò mò, Hân cũng nhướn người qua nhìn nhưng Hải đãnhanh tay cất điện thoại đi

Hân xầm xì nhìn Hải, rồi nhỏ nhẹ nói:

- Là em làm sao?

-…….. – Cô bé mím môi, nhất quyết không nói nửa lơi

- Chị và em không quen biết, càng không thể có thù oán gì với nhau, làm saoem có thể…..

- Không thù oán ư?- Cô bé trợn mắt nhìn Hân, gằn từng tiếng – chi đã cướp bạntrai tôi, còn giả vờ vô tội ư?

Shock!!!! Cả đời Hân còn chả biết đến từ bạn trai hay người yêu bao giờ, đếntrái tim còn chả thèm biết đến rung động là gì, lấy đâu ra cái gan voi, gankhủng long đi cướp bạn trai người khác????

Duy ngồi im lắng nghe nãy giờ, cũng lên tiếng:

- Em đang nói đến Hoàng phải không?

3 cặp mắt quay sang nhìn Duy trân trối. Hoàng….liên quan gì ở đây???

- Phải! – Cô bé thừa nhận

- Chị càng không hiểu! – Hân ngơ ngáo – Chị đâu có cướp Hoàng từ tay em?

- Còn không sao? Không phải chị bám theo Hoàng như hình với bóng à? Ngày nàocũng thấy chị có mặt ở sân bóng, rồi cả ở cantin, ngay cả KTX chị cũng bám theo.Vì chị mà Hoàng không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi, chỉ biết cươi đùa cùngchị, đến lớp chị, nói chuyện với chị!

Vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã trên gương mặt thiên thần của cô bé ấy, Hânthấy hơi bối rối

- Chuyện này…..hiểu lầm a, thật sự là……

- Chị Hân!

Hoàng chạy về từ phòng y tế, bá vai Hân từ phía sau, hồn nhiên thông báo

- Tin vui đến rồi, thành công rồi! Khi nãy, ở phòng y tế ý…..ủa? Mọi ngườisao vậy?

Hoàng khựng lại, chột dạ vì tất cả đều lia ánh mắt laze cháy khét lẹt chiếutướng cậu. Cậu giật mình, không hiểu mình làm sai điều gì. Khi ánh mắt chạm đếncô bé đối diện, Hoàng sợ hãi co rúm sau lưng Hân, trốn tránh:

- Yến Nhi, cậu…..sao lại có mặt ở đây????

\*\*\*\*\*

Tạm rời hiện trường hỗn loạn ấy, đến nơi yên bình hơn để đổi không khíchút.

Trong phòng y tế, Chi ngồi yên lặng nhìn Trần Duy đang ngủ trên giường, cả 1vùng bụng trước đều bị bộc lộ, làm lộ ra vùng da rộng lớn đỏ ửng như than, nóngrực.

Dù đã được sơ cứu và bôi thuốc nhưng Trần Duy vẫn còn khá đau, hai hàng lôngmày khẽ nhíu, kể cả khi đang ngủ.

Chi nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ quanh mắt Trần Duy, đến khi thấy hắn thoảimái hơn mới đứng dậy bước ra cửa

- Sao rồi? – Thiên đứng chờ ở ngoài hỏi

- Cậu ấy ngủ rồi! – Chi nói vắn tắt

- Vậy là tốt rồi, cũng may vết bỏng chỉ ở ngoài da! – Thiên thở phào nhẹnhõm

Chi không tiếp tục đối thoại, mà chìm trong mê cung của chính mình đặt ra.Tại sao khi thấy Trần Duy chắn trước mặt Hân, lãnh trọn toàn bộ thứ mà lẽ ra Hânsẽ phải chịu, Chi lại vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì Hân an toàn, vừa thấy hốthoảng khi nhìn Trần Duy? Chẳng lẽ….đúng như Hân đã nói, cô thực sự…

Chi lắc mạnh đầu, cố xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ ấy đi

- Nếu cậu đã tha thứ, cho cậu ấy 1 cơ hội đi! – Thiên quan sát Chi tỉ mỉ từngbiểu hiện, cuối cùng đành vào cuộc

- Cơ hội? – Chi lặp lại

- Tôi đoán không nhầm thì có lẽ bây giờ cậu đã hết giận Trần Duy về nhữngđiều hắn đã nói. Quả thực, tên ngốc này không thể biết tình cảm của chính mìnhnên khi ấy mới nói những điều làm tổn thương câu, để phủ nhận thứ tình cảm lầnđầu tiên xuất hiện ấy!

- Thì sao chứ? – Chi thờ ơ

- Thì cậu cũng nên thử chấp nhận lần nữa xem sao, nếu không được cũng đâu mấtgì, thêm 1 người bạn cũng có sao?

Chi nhìn Thiên không chớp, sao tên này lại nói giống Hân đến thế, có thể Chiđã quá bướng bỉnh, quá bảo thủ hay không?

- Cậu cứ nghĩ kỹ đi! Nhưng hy vọng cậu có thể tạo động lực cho Trần Duy nhanhchóng phục hồi!

Thiên nói với lại lần cuối rồi quay lưng đi về phía cantin, ở đó có lẽ vẫnđang hỗn loạn.

Chỉ còn mình Chi ở lại, nhìn Thiên, rồi lại nhìn đến Trần Duy vẫn đang saygiấc nồng.

- 1 cơ hôi…… – Chi lẩm bẩm với chính mình.

## 40. Chương 40

1 công viên vắng vẻ, không có 1 bóng người, ngày nắng tràn đầy, gió thổi vivu, như đang hòa ca 1 bản nhạc dịu êm. Không gian yên tĩnh như đang chìm tronglời ru của gió, khe khẽ mơ màng ngủ.

Trần Duy ngồi im lặng trên ghế đá, như chờ đợi 1 ai, nhưng cũng không thiếuphần tò mò, không hiểu vì sao 1 nơi công cộng, dùng để vui chơi như công viênlại không có 1 ai như thế.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến tai Trần Duy, hắn khẽ ngẩng đầu, cả ánhmắt như tập trung trên con người ấy, trên nụ cười ấy. Trần Duy ngẩn ra vì xúcđộng.

Người con gái ấy dần dần tiến đến gần hắn, mỉm cười, đưa tay ra vuốt ve măthắn, càng lúc càng cúi thấp đầu mình hơn.

Trần Duy nghe tim mình nhảy loạn xạ đòi phóng thích trong lồng ngực, cườingu, rồi cũng chầm chậm nhắm mắt, chờ tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời.

- BỐP!

1 cơn đau thấu xương truyền đến từ miệng khiến Trần Duy giật mình, đưa haitay ôm miệng, kêu la rầm rộ:

- Trời ơi, rách môi mất thôi! Đứa nào \*\*\*\*\*\*\* thế hả????

- Tao! – Thiên nhếch mép cười đểu đứng bên cạnh giường Trần Duy – Mày mơ cáiquái gì mà chu môi ra cưỡng hôn tao thế? Tao phòng vệ chính đáng, nên mới đánhmày!

- Mày….. – Trần Duy mở miệng định mắng Thiên nhưng cơn đau lại dội đến, đànhchịu khổ

Hóa ra chỉ là giấc mơ, thế mà hắn cứ ngỡ……haizzzzzz. Đúng là mắc bệnh tưởngnặng rồi

- Tinh rồi sao?

Trần Duy giật mình lần nữa, nhìn ra phía cửa. Chi điềm nhiên ngồi nhìn haitên con trai cãi nhau ỏm tỏi, đến khi trật tự lặp lại mới lên tiếng

- À….ờm……. – Trần Duy lắp bắp. bỗng dưng không biết nói gì

- Còn cãi nhau được là cậu khỏe rồi đúng không? Vậy thì…..

Chi nhìn Trần Duy 1 khắc, đánh giá sơ qua rồi chống bàn đứng dậy, chuẩn bịrời đi

- Chờ đã! – Trần Duy nhảy xuống giường, chạy ra cửa. Vì cử động mạnh nên giờmới thấm thía nỗi đau của vết thương. Hắn nhăn mặt đưa tay định ôm bụng

- Đừng động vào, sẽ đau thêm đấy! – Chi nói hơi nhanh, ánh mắt lóe chút lolắng nhắc nhở – Cậu nghỉ đi!

- Cậu…. – Trần Duy nén cơn đau, nhìn Chi không chớp mắt – Cậu đã…..ở đây chămsóc cho mình?

- Không có gì! Vì không có ai thôi! – Chi thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh đãlấy lại được phong thái lạnh lùng như trước

Trần Duy khẽ liếc Thiên đang vô ý tứ cười thầm bên cạnh, ròi lại toe toét vớiChi

- Cám ơn cậu! – Chi khẽ nói

- Tớ mới phải cám ơn cậu chứ! – Trần Duy gãi đầu cười, rồi bất chợt khônghiểu – Cậu cám ơn vì cái gì?

- Vì cậu đã bảo vệ Hân trong lúc ấy! Thôi, vậy, lúc khác gặp! – Chi nói nhanhrồi chạy hùng hục ra khỏi phòng y tế, không ngoảnh lại đến 1 lần, để lại TrầnDuy lại 1 lần nữa rơi vào cơn hoang tưởng khó chữa và Thiên cười bí hiểm đứngbên cạnh.

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

Cantin, quay lại cập nhật tình hình ngoài chiến trường, hậu phương thì đã ổn,nhưng có vẻ như tiền phương không biết đến khi nào mới thu xếp xong

Hoàng tu cạn 1 lon nước ngọt, sau 1 hồi vã mồ hôi trình bày với bồi thẩm đoàn3 người trước mặt. Phải khó khăn thế nào cậu mới nói hết được nỗi oan ức củamình, khi mắc nói đến đâu, con nhỏ mắc dịch lại chối đến đấy, rồi nước mắt khônghiểu moi đâu ra chảy như suối, khiến cậu càng thêm bực mình.

- Ra là thế! – Cả 3 người đang chấp vấn đều gật gù, thì ra chuyện nó như vậyđấy.

- Nhưng liên quan gì đến chị? – Hân vẫn ngu ngơ hỏi 1 câu, thừa không đổ điđâu cho hết. Hân nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện 2 đứa nhóc này saomình lại dính vào, chịu bao nhiêu khổ cực như thế?

Cả đám tròn mắt nhìn Hân như người ngoài hành tinh, lắc đầu bất lực

- Nói bà ngốc cũng đâu có sai! – Duy di trán Hân

- Cái gì cơ? – Hân đám lại Duy, hằm hằm tức tối

- Bà chị không hiểu sao? IQ kém vậy à? – Hải cũng nói thêm, càng khiến Hântức lộn ruột

- Vì bà thân thiết quá mức bình thường với Hoàng chứ sao? Không liên quan thếnào được?

- À! – Hân giờ mới hiểu thấu vấn đề – Nghĩa là em nghĩ Hoàng thích chịhả?

- Không! – Yến Nhi ngúng nguẩy lắc đầu – là chị bám đuôi Hoàng mới đúng

“Khác quái gì nhau?” Cả 4 cái đầu cùng nghĩ, nhưng không ai nói thànhlời.

Hân đành xuống nước, dẹp yên mọi chuyện:

- Chỉ là hiểu nhầm thôi, chị và Hoàng quen biết từ lâu, lại hay đi cùng nhau,chị coi Hoàng là em trai nên mới thân mật vậy thôi, em không cần phải….

- Tôi biết! – Yến Nhi nhìn Hân coi thường, cắt lời – Người ngốc như chị đâuthể lọt vào mắt của Hoàng chứ! Chỉ có người thông minh, lại xinh đẹp như tôi đâymới đủ khả năng đó thôi!

Lại thêm lần nữa cả đám trố mắt nhìn em gái mặt dày dang tự đề cao bản thânđến chín tầng trời, không lôi xuống cứu được. Hân tức xì khói,định phản bácnhưng nghĩ sao lại quay qua Hoàng trút giận:

- Từ giờ đứng cách xa chị 1m, à không 1 km, rõ chưa????

Hân đập bàn đập ghế rõ rôm rả rồi đứng dậy, đi thẳng, Duy và Hải cũng tiếpbước đi theo, nhìn Hoàng cảm thông nhưng cũng chả ai đề nghị giúp đỡ. Chỉ cònlại Hoàng ngơ ngác ngồi đó cùng yến Nhi cười đắc thắng

- Hài lòng chưa? – Hoàng đanh măt, ánh mắt hằn lên từng tia máu, nhìn Yến Nhicăm thù

- Dĩ nhiên là rồi! Giờ cậu làm người yêu tớ được rồi chứ? – Yến Nhi vẫn hồnnhiên nói, như không biết đến sự giận dữ của Hoàng

- Dù con gái trên Trái Đất này chết hết, tôi cũng không bao giờ chọn cậu! –Hoàng hét lớn, đá ghế đứng dậy.

- Nếu cậu không đồng ý, bà chị kia sẽ không yên đâu! – Yến Nhi bình tĩnh nhìnHoàng thách thức

- Cậu dám….

- Sao lại không dám? Chuyện gì tôi cũng đã làm qua rồi, đâu còn sợ gìnữa?

Hoàng không thể nói lại với nhỏ mặt dày như thớt này, đấm mạnh xuống bàn rồibỏ đi.

Yến Nhi đến khi ấy mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, khi nãy thực sự cô nhócnghĩ Hoàng sắp đánh mình đến nơi. Nhưng đã theo là phải theo đến cùng.

Yến Nhi, người tốt hay xấu vẫn đang…….không xác định

## 41. Chương 41

Những ngày gần đây, do mải mê chinh chiến với cuộc chiến tình cảm nên tất cảmọi người hầu như không để ý nhiều đến những chuyện khác. Phải đến ngày hôm nay,khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống thì mới biết.

Bộ ảnh được nhiều người xem và ủng hộ nhất đã được đăng rầm rộ trên diễn đànCLB nhiếp ảnh, cả web trường cũng ưu ái dành cho 1 chỗ. Xôn xao ồn ào hơn 2 tuầntrời nhưng đến bây giờ Hân mới biết.

Haizzzz, nghĩ đến kết quả là 1 lần nản chí. Hân chỉ đứng thứ 3, người đạthạng nhất không thể ngờ đến đó là Hải.

Hân ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước ở cantin giờ nghỉ trưa, chọc ngoáy đĩacơm.

- Mày có ăn cẩn thận không đưa đây tao giải quyết! – Chi cằn nhằn liên tục ởbên cạnh,

Sau lần Trần Duy gặp sự cố, Chi bớt hà khắc với hắn hơn, đồng thời cũng trởvề bản tính hung hăng thường nhật, hơn nữa lại góp phần làm cho bàn của nhómchật chỗ vì sự gia nhập của 2 thành viên mới không tể rời nhau. Thiên và TrầnDuy

- Dù sao cũng đứng thứ 3, đâu có kém! – Thiên an ủi. Tổng hợp kết quả đã lâunhưng hôm nay cậu mới sực nhớ ra nhắc nhở, làm cho cả Hân và Hải đêu trút giậnlên đầu vì cái tội thông báo muộn. Nghe kết quả thì 1 bên ăn mừng nhảy múa, 1bên thất vọng tột độ

- Haizzzz, đành vậy, sóng sau xô sóng trước là chuyện thường! – Hân thở dài 1hơi, mặt tươi tỉnh trở lại, hớn hở cầm cái đùi gà gặm nham nhở lên ăn nốt

- Biết mà, bà chỉ có ăn là nhanh! – Duy châm chọc ở bên

- À, quên, Hải. Chuyện gì đằng sau bộ ảnh đấy thê? – Thiên hỏi Hải đang chiếnđấu với ổ bánh mì, thắc mắc

- Ừ, đúng rồi! – Hận gật gù – muốn hỏi từ lâu nhưng toàn bỏ lỡ thôi à!

Hải ăn uống xong xuôi, chậm chạp lau tay, lau mặt, lau đủ thứ dưới 5 cặp mắttheo dõi mình, rôi mới từ tốn nói:

- Đó là chuyện xảy ra khi em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3!

- Ừ, ừ! – 5 cái đầu cùng gật gù, tỏ rõ sự hứng thú với câu chuyện của Hải

Hải nhìn quanh 1 lượt rồi nở nụ cười. Nghĩ đến chuyện này, cậu lại thấy thúvị. Nếu không có chuyện ấy xảy ra, cậu đã không quyết tâm nhập học trườngnày

\*flashback\*

Đó là 1 ngày tháng 5 nóng nực, ánh mắng như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật,mùa hè nóng nhất trong 10 năm qua. Nghĩ đến mà ngán ngẩm. Nắng đến cháy da cháythịt khi chỉ mới hơn 6h sáng.

Hải vừa đi vừa cầm theo tận hai chai nước đá tiếp tế. Đi loanh quanh 20 phútrồi vẫn không cách nào tìm được cổng chính của cái trường lập di cậu cần tìm. VìHoàng bận đi thi đấu nên Hải mới phải chấp nhận đi thay, tìm hiểu xem cái trườngcả hai định thi vào mặt mũi ra sao, như thế nào. Cũng lạ, một người chả thèmnghe ai, ngay cả bố mình cũng phớt lờ như không như Hải, đối với Hoàng lạikhá….nghe lời. Có thể vì cả hai là sinh đôi, tình cảm gắn bó hơn mức bình thườngchăng?

Mải ngó nghiêng xung quanh, Hải va phải 3 người đi ngược chiều.

- Xin lỗi!

Hải nói theo phản xạ phép lịch sự, sau đó tiếp tục đi thẳng

- Này, thằng nhóc kia!

Một giọng nói khàn đục vang lên phía sau khiến Hải dừng bước. Cậu ngoảnh lạinhìn với vẻ mặt tỉnh bơ, hỏi

- Có chuyện gì?

Tên con trai có vẻ như là tên cầm đầu tiến lại gần, dùng ánh mẳ ti hí rà soátHải từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên chả sót điểm nào, sau đó nhếch mépcười:

- Tưởng ai, hóa ra là cao thủ Việt Hoàng của trường Nguyễn Trãi hả?

Hải không nói gì. Vốn dĩ chuyện nhầm lẫn giữa cậu và Hoàng xảy ra như cơmbữa. Khi ấy hai người vẫn còn để tóc giống nhau, đều có màu đen thuần chủng củadân tộc Việt Nam chất phác, giản dị, chỉ khi ai đã quen thuộc với hai người mớibiết được sự khác biệt thông qua biểu hiện và ánh mắt.

- Tao ngỡ mày đang thi đấu chứ, có thời gian thoải mái rong chơi ở đây hả? –Tên kia tiếp tục lên tiếng

- Hay mày nghĩ mày giỏi rồi nên không cần ra tay? – 1 tên khác lại gầnnói

- Tùy chúng mày! – Hải nhún vai, ra vẻ không thèm chấp

- Hôm qua mày khiến trường tao thua sạch từ đầu trận đến cuối trận, hôm naylại dám bén mảng đến đây, xem ra mày muốn chết rồi! – Tên cầm đầu gằn giọng, hấttay ra hiệu

Hai tên đàn em tiến lại gần, mỗi đứa khoác 1 bên tay Hải, xếch cậu đến 1 góckhuôn viên gần đó. Hải giằng tay khỏi 1 ten côn đồ, nhả từng chữ:

- Tao có chân, tao tự đi được!

Tình trạng này cũng chả phải lạ nốt. Từ ngày Hoàng tham gia và trở thành ngôisao của đội bóng trường, cứ đến dịp lại lên, chỉ cần Hải đi ra đường là hết bịđe dọa, đến đánh hội đồng, chơi xấu để triệt hạ trụ cột của đội bóng, nào ai cóbiết đó chỉ là người thay thế. Do đó, Hải thường chỉ ngồi im ở nhà cho an phận,Hoàng thì được cả đội bóng bảo kê. Ai dè hôm nay số đen đủi thế nào lại đụngtrúng bọn đang hăng máu.

- Sao, mày định để bọn tao đánh hay tự động rút lui? – 3 tên đứng vây quanhHải, lên giọng dọa nạt

- Dù chúng mày có đánh ngày mai tao vẫn ra đá như thường! – Hải chớp chớpmắt, chán nản nói

Thì đúng còn gì, cậu bị đánh Hoàng vẫn lành lặn bình thường, làm gì có chuyệnkhông ra đá trận cuối chứ? Thế nhưng những lời ấy trong mắt bọn lưu manh kia lạimang điệu thách thức điển hình, điếc không sợ súng điển hình, càng chọc tức bọnchúng hơn nữa

- Mày tới số rồi! – Tên cầm đầu hét lớn, hay tay nắm chặt thành nắm đấm, cùng2 tên đàn em chuẩn bị xông lên công kích

Hải cũng thủ thế, sẵn sàng phòng thủ. Hai bên đều nghiêm túc, thế trận đangcăng như dây đàn thì….dây đàn đứt cái “Phựt” bởi….

- Mấy đứa này! Đang làm gì thế?

Giọng nói con gái thánh thót, nhưng chẳng dễ nghe vang lên khiến cho cả đámcùng nhìn tứ tung để tìm ra gốc gác.

1 người từ từ tiến ra từ góc 1 tòa nhà gần đó. Hải bất giác nhìn chăm chú vàongười mới xuất hiện ấy. Đó là 1 đứa con gái vóc dáng nhỏ nhắn, tóc cột đuôi ngựalúc lắc đằng sau, tóc mái bằng được kẹp gọn lên bằng chiếc kẹp tóc hình trái dâutây để lộ đôi mắt lanh lợi, to tròn. Cô mặt áo đồng phục in logo trường và CLBgì đó có hình camera, quần jeans gọn gàng, trên tay còn lắc lẻo bộ võ phụcKarate, được buộc gọn gàng với đai đen. Hình ảnh xuất hiện dũng mãnh khiến 3 têncon trai chùn bước, khẽ đưa tay rút về.

Cô nói to:

- Nói coi! Sao mấy nhóc đột nhập vào trường rồi gây chuyện ồn ào ở đâyhả?

Cô liếc mắt khinh thường 3 tên cao to đang xúm quanh 1 cậu em đẹp trai, nhỏnhắn, có vẻ bị lép vế kia

- Đinh đánh nhau hả? – Cô hỏi thêm, khi không thây ai đáp lời

- Dạ, không..tụi em….đùa thôi! – Tên cầm đầu lắp bắp

- Đùa hả? Tìm chỗ khác nghe không? – Cô gái nói từng tiếng mạnh mẽ, ánh mắtđe dọa nhìn chằm chằm 3 tên con trai đồ sộ hơn cả mình

- Vâng, tụi em đi! – tên cầm đầu vội quay người, kéo theo 2 tên cùng đi

- Sao phải chạy? Chỉ là 1 đứa con gái…. – 1 tên thắc mắc

- Mắt mày đui à? Đội Karate trường này đứng nhất toàn tỉnh đấy, ở lại để bỏmạng à con?

Nghe thấy thế 2 tên kia cũng co giò chạy mất dép, không quay đầu lại

Khi ấy, Hải đứng thẳng trở lại,chỉnh lại quần áo, tiện thể quan sát 1 hồi “mỹnhân” vừa ra tay cứu “anh hùng” kia đang thở phào nhẹ nhõm

- Hú hồn, cứ tưởng đánh nhau đến nơi chứ! Cậu không sao chứ?

Nghe tiếng hỏi thăm, Hải chị gật gật đầu ra hiệu, không bình luận gì

- Lấn sau mà còn gặp đám ấy thì cứ nói là em trai chị, đảm bảo chả đứa nàodám đến gần đâu há há! – Cô gái trở về với tính cách trẻ con phù hợp với vócdáng, kiêu hãnh nhìn trời cười lớn, oang oang khoe khoang.

- Ối, muộn rồi! Em cứ thẳng đường kia mà ra, cửa phụ đang sửa nên không khóađâu! Bi bi!

Cô vội vàng dặn dò đôi chút rồi dông thẳng vào trường, luống cuống đến mứcđánh rơi cả bộ võ phục.

Hải nhìn theo đến khi người con gái ấy khuất bóng mới mỉm cười nhẹ, đầy thíchthú.

Sau hôm đó, quả thật là cậu không bị làm phiền, vì căn bản đại hội thể thaocũng đã kết thúc. Và cũng sau hôm đó, Hải nhất quyết thi vào trường ấy, mặc chobố kêu la phản đối bắt đi vào học trường của người quen, Hoàng vốn dĩ giao toànquyền cho Hải nên cũng đòi đi theo.

Ông bố bất lực trước hai thằng con đồng tâm hiệp lực, đành chịu thua.

Rồi Hải cũng ép buộc, kép Hoàng đi bằng được đến hiệu cắt tóc, bắt Hoàng đổikiểu tóc khác hoàn toàn với mình, để không ai có thể nhầm hai đứa với nhaunữa

\*end Flashback\*

- Hóa ra đó là lý do em bắt anh đi nhuộm tóc rồi làm cái kiểu tóc quái đảnnày hả? – Hoàng không biết đã mon men lén lút trốn sự truy sát của Hân đến gầnhóng hớt từ bao giờ, hỏi vặn

- Ừ, cứ giống nhau mãi ai dám chắc em sẽ không gập những vụ nhận nhầm ngườinhư thế! – Hải điềm nhiên gật đầu

- Thế lý do em vào trường là để tìm đứa con gái ấy hả? – Chi hỏi thêm

- Cũng 1 phần!

- Tìm được chưa? – Duy hỏi

- Tìm được rồi! – Hải đáp ngắn gọn

- Ai thế? Trong đội Karate? Anh cũng trong đội đó nhưng con gái có 3 ngườithôi, đâu có ai vóc dáng nhỏ con đâu! – Duy trần tư nghĩ đi nghĩ lại 1 lượt cácthành viên, tự hỏi bản thân là chính

- Biết đâu là sinh viên mới thì sao? – Trần Duy cũng chen vào

- Bậy nào, Hải đã nói thấy mặc đồng phục có logo trường cơ mà! – Chi phản bácngay lập tức

Hải chỉ nhìn cả lũ đang đoán mò, rồi cười đầy bí ẩn với người duy nhất khôngtham gia vào hội nghị bào dài, hiện còn bận suy tư ở đối diện.

Hân lục lọi trí nhớ của mình. Cô nhìn Hải đầy nghi vấn. Tình huống Hải kể,không hiểu sao Hân lại thấy….quen quen???

## 42. Chương 42

Qua 1 hồi bàn ra tán vào chả được ích lợi gì, cả đám quyết định cứ để chochính chủ khẳng định là hay nhất, đỡ tốn sức, lại thỏa mãn trí tò mò. Duy vẫnkhông ngừng lải nhải, thắc mắc, khiến Chi nổi sung:

- Ông nhiều chuyện quá đấy! Từ đầu năm ông đã rút lui khỏi đội thì biết đượcai vào ai ra? Ngậm miệng vào!

Duy trố mắt nhìn Chi vứt bỏ hoàn toàn vỏ bọc thục nữ trước đây từng gây dựngvới Trần Duy, trở lại làm lưu manh như ngày nào, bất giác thấy ghê người, ngoanngoãn nghe lời ngồi tự kỷ bên chai Cola.

Trần Duy và Thiên cũng sốc chả kém là bao nhiêu, nhưng thái độ thì đối nghịchhoàn toàn. 1 người nhanh trí hiểu ra vấn đề, chớp nhoáng đã thích nghi với ngoạicảnh, 1 người thì ngu ngơ, thẫn thờ, chỉ biết há hốc miệng cho ruồi bay vào làmtổ.

- Khoan! – Hân sực nhớ, thốt lên bất thình lình khiến Trần Duy giật mình tỉnhgiấc, cũng gọi là có công đi – Ai cho tên nhóc này vào đây?

Hân chỉ thẳng mặt Hoàng, nói không thương tiếc. Nãy mải nghe chuyện rồi nghĩvẩn vơ nên không để ý đến Hoàng đột nhập vào khi nào

- Chị à! – Hoàng chạy đến nịnh nọt – đừng xa em chứ! Em đâu có làm gì nêntội, em là người bị hại!

- Không có hại ai hay ai hại gì hết! Tránh ra! – Hân lạnh lùng bác bỏ, gạtphắt tay Hoàng đang bám cứng lấy tay mình

- Đừng, chị ơi! Đừng bỏ rơi em!!!! – Hoàng dùng ánh mắt cún con ướt sũng nhìnHân, rưng rưng, rưng rưng nhưng không rơi lệ

Hân đứng ngay dậy, cứ thế đi thẳng đến quầy bán đồ ăn, không quan tâm đếnxung quanh.

Cả lũ được chứng kiến 1 màn mùi mẫn như phim tình cảm hàn quốc, chuyện tìnhtay 3, 1 bên là bạn gái phát hiện bạn trai ngoại tình, dứt khoát bỏ đi, 1 bênbạn trai quay lại năn nỉ xin tha thứ. Ờ mà giống thật ha!

Hân cứ thế lôi xềnh xệch Hoàng ôm tay mình kéo lê khắp cantin, khiến cho cảcantin bùng nổ trận cười to chưa từng thấy, đám bạn Hân và Hoàng chỉ biết giấumặt mình, xấu hổ thay cho 2 đứa trẻ con kia!

Chỉ có 1 người….không hề cười.

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

Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè là thời gian vừa đau khổ, vừa sung sướngvới sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật nói riêng, không có nói chung. Bởi vìsao? Thầy cô hoa này, tính cả giáo sư tiến sĩ đầu ngành hay trưởng phó khoa đềulép vế rõ ràng so với những Khoa phổ biến khác. Không hiểu có phải vì thế mà độbiến thái cũng gọi là bậc nhất. Thông thường đến học kỳ mới sẽ thông báo điểmthi cho sinh viên, thế mà ở đây cứ nhè vào ngày cuối cùng sinh viên chuẩn bịthoát ly khỏi sách vở để nghỉ cho đã lại đi thông báo điểm.

Điểm cao thì còn đỡ, chứ cứ thử chơi 1 con điểm kém, hay 1 thông báo học lại,thi lại thì bao nhiêu kế hoạch ngâm giấm từ đầu năm chứ chục năm trước cũng bịdẹp bỏ trong tức khắc. Bảo sao sinh viên khoa này căm thù giáo viên đến tộtđỉnh.

Ngày hôm nay cũng là 1 ngày phán quyết như thế! Hân ngồi nhấp nhổm không yênở lớp, hết nhìn ra cửa chính, lại đến cửa phu, mong mỏi từng phút từng giây côchủ nhiệm đến thông báo bảng điểm. Chi vẫn bình thản ngồi im, hầu như không thèmquan tâm, cả bảng điểm lẫn bạn chí cốt đang sốt ruột bên cạnh.

Giờ vàng đã điểm, các thầy cô chủ nhiệm hiên ngang xếp hàng đi đến giảngđường, cứ như đang đi trên sàn catwalk. Lằng nhằng, phức tạp, rắc rối. !0 phútsau, Hân cầm trên tay bảng điểm huy hoàng của mình, cười ngu, nhìn ngắm bảngđiểm như nhìn 1 anh đẹp zai sáng chói.

Chi ngâm cứu xong điểm của mình, qua hết các môn, liền ghé qua của Hân. Gìthế? Thi lại Thể dục??? Trời đất hỡi, nhỏ này đánh chết cũng không thèm chừa.Chi ngán ngẩm nhìn Hân với ánh mắt khinh thường, châm chọc:

- Thi lại thể dục mà sao mày cười sướng thế? Lần trước tao nhớ có đứa rên rỉvới tao hàng tuần cơ mà?

- Ôi dời, khỏi lo đê! Tao thăm dò rồi, năm nay ông béo tổ chức thi lại trướckhi vào học kỳ mới, chả lo!

Hân vênh mặt tự đắc, hứng chi vì kế hoạch nghỉ hè không bị bể show.

À, nói mới nhớ, trường nó chế độ học cũng khác người. Năm học vắt đầu từtháng 1 đến tháng 12, chứ không phải từ tháng 8 đến tháng 6 như bao trường khác.Vậy nên mói có chuyện nghỉ hè là thời gian đan xen giữa hai học kỳ.

- Mừng quá ha!- Chi dẩu môi – Có kế hoạch gì à? – Chi vừa cất sách vở, vừahỏi vu vơ

- Ừ, về nhà mày! – Hân gật đầu như giã tỏi, vẫn nhìn vào bảng thành tíchhoành tráng nửa trên, đủ qua nửa dưới, ngăn cách bằng 1 môn thi lại của mình

- Thế hả? – Chi điềm nhiên rồi giật mình quay ngoắt lại – Nhà tao?????

- Ừ, mày ghé nhà tao, nhà Duy, nhà Hoàng, Hải cũng qua hết, phải cho tao biếtnhà mày chứ!

- Cả 3 tên kia cùng đi? – Chi càng ngạc nhiên hơn nữa

- Không! – Hân lắc đầu, khiến Chi thở phào nhẹ nhõm rồi lại lên cơn sốc nặng– 5 chứ không phải 3!

- Ai nữa mà 5? – Chi hét

- Thiên, Trần Duy, Duy, Hoàng, Hải, thêm tao nữa là đủ bộ 6 người ! – Hân giơtừng ngón tay đếm, chốt hạ bằng nụ cười rạng rỡ dành cho Chi

- Sao lại có….. – Chi hăng máu, nhưng chưa kịp nói hết Hân đã thanh minh

- Ban đầu chỉ có tao, nhưng Duy nghe lén được chuyện tao nói với anh Bảo nămnay không theo ổng về quê nên hắn đòi đi theo, rồi lại rủ thêm 2 anh em nhà kia,rồi Hoàng lại rủ 2 thằng bạn kia kia, thành ra……

- Có đứa nào hỏi ý kiến tao chưa? – Chi không thể kìm nén hơn nữa, mắng sasả

- Tao…..Duy nói sẽ phụ trách về phía mày, tao tưởng….. – Hân rụt cổ, so vai,tự vệ, sẵn sàng “36 kế” khi có nguy cơ ăn đập

- Hừ! – Chi hằm hằm ngồi xuống bàn, không còn gì để nói, hay là cố kìm chếcơn giận

Cứ thế đến cuối giờ, khi tan lớp, về KTX chuẩn bị đồ đạc, Hân vẫn lấm létnhìn Chi rồi thấy bộ sậu 5 anh em siêu nhân liền nhanh như chớp phi đến cầu cứu.Nhờ có 5 cái miệng lẻo mép, lưỡi dẻo còn hơn kẹo dẻo, Chi cũng bị khuất phục saukhi đưa ra cả trăm nguyên tắc gọi là “cơ bản”, và được Thiên bonus thêm miễn phídu lịch biển sau khi kết thúc chuyến thăm viếng nhà Chi. Khi ấy mới tạm gọilà….yên ổn

- Thế thì hẹn nhau thứ 2 tuần sau tập trung ở trường nhé – Hân chốt hạ nhanhchóng, không cho ai đổi ý

- Không đi luôn hả? – Trần Duy sốt sắng

- Vội cái gì, tôi phải về nhà diện kiến hai tiên sinh mới được đi chơi chứ! –Hân híp mắt nhìn Trần Duy như tên dở người

- Em cũng phải về qua nhà nữa, đồ đạc ở trường đâu có thoải mái cho đi chơi!– Hoàng cũng nói thêm

- Vậy thì 8 giờ sáng thứ hai nha! – Thiên nhắc thêm phần giờ giấc – tôi chịutrách nhiệm cho kỳ nghỉ này, sẽ trực tiếp thông báo cho mọi người

- Tại sao? – Cả lũ ầm ầm phản đối

- Nghĩ xem có ai nữa đủ khả năng không? – Thiên nhìn qua cả bọn, đắc ý

Cũng đúng thật, Hân, Hoàng thì bộp chộp, chủ quan, vô tâm, làm sao chỉ đạođược, hải, Chi thì thờ ơ, Trần Duy cùng Duy lại cạn nghĩ, lên kế hoạch khác gìgiết người không cần vũ khí.

- Ừ, được rồi! – Hân ỉu xìu

- Tôi sẽ thông báo cho 1 người, rồi cứ thế lan truyền nha! – Thiên nói nhanh– đỡ phải thông báo nhiều!

- Đồ lười! – Trần Duy mắng

- Em đi với!

1 giọng nữ cao vút chêm vào cuộc nói chuyện, đám con trai không hẹn mà gặpđều quay sang nhìn Chi, đến Hân, nhận được cái lắc đầu mới biết người khácnói

- Cậu đi theo làm gì? – Hoàng đanh giọng

- Mình chỉ muốn thân thiết với mọi người thôi – Yến Nhi cười bẽn lẽn, quaysang Hân nhỏ nhẹ – Em cũng muốn xin lỗi chị về những rắc rối em đã gây ra! Chịcó thể bổ qua không? Em sẽ mời mọi người về nhà em chơi nữa!

Yến Nhi lắc lắc tay Hân làm nũng, khiến cô đứng như tượng, nhìn Yến Nhi kinhdị không hiểu chuyện gì đang diễn ra với con bé này. Cả đám im phăng phắc. Látsau hân cười tươi nói

- Vô tư đi! Nhưng em sẽ phải bao toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, cả mua sắm vuichơi nếu muốn rủ đến nhà em!

- Cái đấy chị khỏi lo! – Yến Nhi mừng rỡ, cười tíu tít – chị cho em số điệnthoại nha!

- Ừ được rồi!

Hân cũng hào phóng đọc làu làu số của mình cho Yến Nhi. Hoàng bất lực nhìntheo không nói nên lời, đám người còn lại nhìn nhau khó hiểu, chỉ có Chi, đáymắt lóe lên sự thú vị, sắc bén.

## 43. Chương 43

Ngày hôm sau, cả KTX 2 bên đều vắng bóng, sân trường bình thường là nơi náonhiệt ồn ào thì hiện tại lại trở thành ảm đạm, u ám. Tất cả sinh viên, à không,hầu hết các sinh viên đều đã nghỉ hè, chỉ còn lại thầy cô, cùng các sinh viênnăm cuối còn nấn ná ở lại bận rộn cho đồ án tốt nghiệp.

Vì Bảo là giảng viên, nên cũng thường ở lại trường muộn hơn, thế nên Hân phảiquá giang Duy về nhà vì không có ai đưa về.

Ngồi xe hơn 1 tiếng, cô đã đặt chân được đến ngôi nhà thân yêu, sau hơn 2tháng cách xa, lâu ghê cơ =\_=

Vào nhà, nhìn quanh quất, vắng như chùa bà Đanh. Hân mới sực nhớ bố có nói đicông tác mai mới về, mẹ thì chắc cũng như anh Bảo, có khi tối muộn mới có mặt. 1mình loanh quanh ở nhà ngay ngày đầu mới về cũng chả phải ý hay ho gì, Hân lênphòng dọn dẹp đồ đạc, vào WC tắm táp đã đời xong đâu đó, bắt đầu….khóa cửa nhàđi chơi. Hết qua nhà hàng xóm chơi búp bê với bé con, rồi lại qua đón bé Thỏ về,tắm cho Ki, nấu nướng…..Về nhà luôn tay luôn chân là thế, nhưng Hân vẫn phảilàm. Tình cảnh cả nhà ai cũng bận rộn, lại không hay có mặt cho lắm nên bố mẹdẹp bỏ sáng kiến thuê người giúp việc, với phương châm giáo dục đậm chất giagiáo là luyện cho các con quen làm việc tay chân.

Nấu nước xong thì cũng đến lúc mẹ Hân cùng Bảo về.

Nghe tiếng mở cửa, Hân đang nằm dài trên ghế xem ca nhạc cũng nghếch đầulên:

- Mẹ mới về! – Hân chào ngắn gọn rồi lai tiếp tục nhìn tivi.

- Nấu cơm xong rồi chứ? – mẹ đã quen với tính của Hân, không nói gì thêm

- Vâng!

Bữa cơm gia đình khuyết 1 chỗ nhưng vẫn ồn ào, náo nhiệt, ấm cúng, Mẹ hỏitình hình học tập của Hân, rồi nói vài vấn đề chuyên môn với anh Bảo.

- Năm nay con định đi đâu? – Mẹ hân sực nhớ, quay sang hỏi con gái.

Hè năm nào Hân cũng vi vu đi đâu đó, lúc thì bám càng bố đi khảo sát hết rừngthiêng nước độc đến đồng bằng thẳng tắp, năm thì đi theo Bảo với những chuyếntình nguyện, hoặc ghé thăm quê, nhà bạn bè. Thế nên cứ hè đến là cô con gáichẳng khác gì vẫn đang đi học, không thấy bóng dáng đâu hết.

- Năm nay con đi về quê Chi, Chi cũng đồng ý rồi! – Hân vừa nhai vừa nói

- Thế Chi về trước à? – Mẹ Hân cũng khá quý mến Chi vì sự chín chắn, dĩnhđạc, chơi với Hân tiện bề trông coi

- Không, Chi ở KTX, thứ hai bọn con mới đi!

- Sao không kêu về nhà mình?

- Chi nói giúp thầy phó khoa phụ trách 1 mảng đề tài, làm nốt vài ngày choxong!

- Chỉ 2 đứa đi thôi hả?

- Có mấy đứa bạn nữa, mẹ khỏi lo!

- Không lo sao được! – Mẹ Hân khẽ nhíu mày – lần nào con đi 1 mình là lần ấyhết tai nạn, lại lạc đường, kêu anh Bảo cùng đi!

- Anh ấy làm gì đã đi được, phải không? – Hân càu nhàu, quay sang Bảo chờ đợilời đồng tình

- Không, anh đi được! – Bảo thản nhiên trả lời, vừa đúng ý mẹ, vừa chọc tứcHân, 1 mũi tên, 2 con chiêm chiếp ^^

- Mai bố về rồi hỏi! Biết đâu bố con lại đi cùng! – Mẹ Hân nói thêm

- Sao cơ? Thế khác nào du lịch gia đình? – Hân giãy đành đạch, ăn vạ ngaygiữa bàn ăn

- Có cần mẹ đi cùng cho đủ không? – Mẹ Hân mỉm cười trêu con gái

Hân chỉ biết ngậm đũa ấm ức, đành hi vọng bố sẽ tìm lại tiếng nói của tự docho mình. Nhưng….người tính không bằng Ngọc Hoàng tính, bố Hân ngày hôm sau vềnhà, nghe tình hình, dứt khoát đồng ý để bảo tháp tùng. Nhìn bộ mặt bí xị củaHân còn đế thêm

- Đáng ra bố cũng định đi cùng vì ở đó có khu lăng mộ xưa, nhưng bố kẹt vụkhảo sát dưới Cà Mau có trục trặc nên mới hoãn, hay bố lại đi cùng hai đứanhỉ?

Bố Hân ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, khẽ liếc nhìn Hân đắn đo, suy nghĩ, vò đầu,bứt tóc. Cuối cùng đành phải vẫy cờ trắng đầu hàng:

- Được rồi, bố cứ đi việc của bố! Con biết rồi!

Hân lủi thủi đi lên gác mà bỏ qua cái nháy mắt đầy ý tứ giữa 2 bố mẹ.

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

Chẳng mấy chốc 1 tuần trôi qua cái vèo, Chủ nhật 1 lần nữa ghé qua. Hân bậnrộn sắp xếp đồ đạc cho tour đi nghỉ dài ngày, Chính xác là đi tour vì qua nhàChi, ghé nhà Thiên, rồi nhà Yến Nhi theo lời con bé đó nói. Vậy nên ngốn 1 thánghè không biết chừng.

Mẹ Hân cũng bận bịu nhét chật cứng vali của Hân đủ các loại thuốc thang, caodán, dầu gió. Hân cứ bỏ ra mẹ lại nhét vào.

- Mẹ! – Hân nhăn nhó nói – nhà nào chả có thuốc chứ! Đem theo nặng cảngười!

- Dọc đường đi biết thế nào được! – mẹ Hân lo xa, không thèm nghe ý kiến củacon mình – mai mấy giờ đi?

- Chưa thấy ai thông báo, nhưng mai qua trường, chờ anh Bảo rồi cùng đi luôn!– Hân nhét thêm mấy quyển truyện vào túi, nói vọng ra

- Anh Bảo con tối ở lại trường hả?

- Vầng, làm báo cáo gì đấy! Anh ấy chuẩn bị đồ nhét vào xe rồi, đừng có bảocon mang thêm gì đấy! – Hân nói thêm, đề phòng trước.

- Được rồi, mai trước khi đi uống thuốc đấy nhé! – Mẹ Hân nhìn lại lần cuối 2vali to uỵch của con gái, nhắc nhở rồi ra khỏi phòng.

Hân có bệnh say xe mãn tính, cứ lên xe là kiểu gì cũng trời đất quay cuồng,âm dương đảo lộn, uống thuốc thì vô tư cười nói mấy tiếng cũng được.

Đang mải mê sắp xếp thì điện thoại đổ chuông. Hân chộp lấy “dế” đang réo liêntục, nhìn tên, rồi nhấc máy:

- Alo!

[Chị Hân!] – Yến Nhi hớn hở hét lớn vào ống nghe

- Ừ, có chuyện gì thế? – Hân vừa che lỗ tai vừa hét trả

[Mai tập trung 8 giờ, anh Thiên dặn! AI đi muộn nghỉ luôn đấy!]

- OK, thế nhá!

Hân nhanh tay cúp máy, không phải do bất lịch sự, mà không muốn để lỗ tai bitra tấn thêm. 8 giờ à?

Tinh tong!

Lại có tin nhắn, Hân mở ra xem, nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi nhếch mépcười nửa miệng

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

Sáng sớm, Yến Nhi chỉn chu quần áo, đầu tóc chuẩn bị từ 1 tiếng trước ở nhà,vui vẻ lên xe đến cổng trường. Đây là cơ hội tốt để gần Hoàng hơn, hơn nữa còncó cơ hội phá đám bà chị kia, khiến bà ấy tránh xa Hoàng càng xa càng khoái. Hômqua nhận được thông báo tập trung của Thiên xuất phát sớm hơn dự định, Yến Nhiđã cố tình thông báo sai giờ cho Hân, chỉ cần muộn quá giờ hẹn, cả đám sẽ đitrước. Điều đó đã thống nhất trước khi nghỉ, tránh cả đám chơi giờ dây cao suvới nhau. Vậy nên cô càng chắc chắn lần này Hân sẽ khuất xa khỏi tầm mắt.

Nghĩ đến lại thấy lâng lâng. Yến Nhi xách hành lý xuống xe, đi đến gần đámngười lố nhố bận rộn xếp đồ đạc ở cổng trường.

- Chào mọi người, em đến muộn! – Yến nhi lại trưng bộ mặt nai tơ lừa lọctrình diễn trước hầu hết thế gian

-…………….\*im lặng\* – không ai đáp lời

- Hình như em thấy thiếu ai đó thì phải! – Yến Nhi vờ nhìn ngó xung quanh, ravẻ sốt sắng, quan tâm

- Lên xe thôi! – Bảo hô to, đóng mạnh cốp sau, hò từng người một

Yến Nhi giấu nụ cười khoái trá khi thấy vẻ nóng ruột của Hoàng, cử chỉ nhìnđồng hồ liên tục của Chi, vô tư bước lên xe.

Nhưng mới đặt 1 bàn chân lên cửa xe, Yến Nhi đã há hốc mồm sững sờ

- Chào em xinh tươi! Đến muộn quá ha!

Hân ngồi rung đùi ngay ghế sau lái, vừa mút kẹo vừa nhìn Yến Nhi cười chiếnthắng.

## 44. Chương 44

- Chị….chị đã đến rồi sao? – Yến Nhi mặt trắng bệch, gắng gượng duy trì nụcười, nhìn Hân vẻ không thể tin được

- À! – Hân cười mỉm, mắt lúng liếng nhìn Yến Nhi quan sát – chị vốn hay lo xatrước những chuyến đi nên thường có thói quen đến sớm, không ngờ lần này mọingười cũng vậy, may thay!

- Vậy ạ! – Yến Nhi mặt méo xệch, thất vọng thấy rõ. Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảođã sụp đổ trong chốc lát.

Yến Nhi ngồi lên ghế sau Hân, ánh mắt tức tối, không ngừng nhìn Hân và vẽ nênnhững kế hoạch mới. Mọi người dường như không ai hay biết chuyện xảy ra giữa haingười, lần lượt lên xe. Chi ngồi ghế phụ để tiện chỉ đường cho anh Bảo, còn Duy,Thiên ngồi cùng ghế Hân, Hoàng, Trần Duy, Hải thi nhau tranh giành ghế cuối cùngđể ngồi 1 mình. Mỗi người 1 lý do, phải giải quyết bằng…oẳn tù tì mới xong đượcphần ổn định. Hoàng thắng!!!

Xe lăn bánh được 10 phút, Hân đã bắt đầu díp mắt, gục lên gục xuống, hết đậpvào cửa kính đến thành ghế, sau cùng hạ cánh ở vai Duy ngồi cạnh. Hàng ghế dướicũng chả gọi gì là xôm tụ, chỉ có tiếng nói không ngớt của Yến Nhi với Hoàng ởhàng ghế cuối mà không 1 lời đáp.

Chiếc xe vì thế mà nhanh chóng duy trì trạng thái yên tĩnh. 5 tiếng đồng hồnhồi nhét, chật chội, nóng nực kết thúc.

Vươn vai 1 cái, hân hút căng 1 bụng không khí trong lành miền sơn cước, hétinh ỏi:

- Đẹp quá đi! Núi kìa! – Hân chỉ trỏ không ngừng về trùng điệp những dãy núicao vút, xếp tầng tầng lớp lớp phía xa

- Mày đừng có ra vẻ như thấy núi lần đầu thế chứ? – Chi vứt ba lô cho Hân,càu nhàu

- Riêng tao đâu, ai cũng thế đây nè! – Hân cãi lại

Quả là đúng thế thật. Hiện tại không ai thèm để ý việc khuân đống hành lý đinữa, chỉ chăm chăm nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ, gần gũi thiên nhiên, hòa nhập vớiđất trời. Cả nhóm đứa ở thành phố, đứa thì gần biển, nên việc đặt chân đến miềnnúi cao, chỉ có núi và cây cũng gây sự thú vị không nhỏ.

- Đi thôi, quá giờ trưa rồi! – Bảo lên tiếng nhắc nhở.

Cả đám rục rịch tay xách nách mang đủ thứ, đi bộ thêm 500m vào nhà Chi. Đườngnhỏ nên xe to không vào được, hạn chế mang nặng nên ai cũng chỉ mang đủ đồ dùngcần thiết.

Nhà Chi ở một nơi yên tĩnh, nhưng không vắng vẻ. Nhà nào ở đây cũng được baophủ bởi cây cối, xanh bạt ngàn, không cây ăn quả thì cây lấy gỗ. Những ngôi nhàđơn sơ, mái ngói đỏ rêu xanh phủ kín tạo nên sự tự nhiên, cổ kính, nhưng ấm áp,giản dị.

Bố mẹ Chi cũng nhiệt liệt chào đón bạn bè con mình tới chơi. Cả 1 đoàn ngườirồng rắn kéo nhau đi đến. Cũng may là nhà Chi rộng rãi, có cả 1 khoảng sân rộng,rồi mấy căn phòng rộng rãi nên không tạo cảm giác chật chội.

- Các cháu nghỉ ngơi, ăn uống đi nha! – Mẹ Chi cười hiền hậu, nhắc nhở –chiều bảo Chi dẫn đi xung quanh tham quan, bác và bác trai đi làm!

- Vâng, cháu cám ơn! Hai bác đi làm ạ! – Anh Bảo thay mặt cả nhóm cùng Chi ratiễn bố mẹ đi làm, chỉ còn cả đám quỷ sứ ở nhà đập phá (nói cho to tát chứ aidám đập cái gì ^^)

- Ở đây có chỗ nào đi chơi không mày? – Hân nằm khểnh ra phản giữa nhà,hỏi

- Gần đây có con suối nhỏ, có nhiều cá lắm! Chiều mọi người thích thì đi bắtcá, cho bữa tối luôn! – Chi đưa tay chỉnh quạt, nói qua

- Hay đấy! Đồng ý luôn! – Duy vỗ tay, nhất trí

- Bắt cá ấy ạ? – Yến Nhi nhăn mặt, thoáng vẻ khó chịu

- Không đi thì ở nhà, đỡ vướng chân! – Hoàng nhanh mắt liếc thấy thái độ coithường, không hòa nhập của Yến Nhi, chém đểu ngay lập tức

- Không, đi chứ! – Yến Nhi tươi tỉnh ngay lập tức

Hân nhìn hai đứa, bĩu môi, lắc đầu. Hoàng lên tiếng thì nói gì con nhỏ đócũng nghe. Hân thấy khó chịu, thấy ghét Yến Nhi, xấu tính rõ rệt.

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

Giữa chiều, Chi dẫn đường cho mọi người di len lỏi vào sâu trong thung lũng,đi đến điểm cuối của làng, rồi thêm 1 đoạn qua vườn táo mọc hoang (theo lời Chinói khi cả lũ hò reo đòi….hái trộm), đến 1 dòng suối nhỏ, chảy róc rách qua từngkhe đá, nước trong lành đến mức nhìn thấy cả từng hòn sỏi ở dưới đáy. Nhìn thấycả đáy nên chẳng cần tốn công cũng thấy cá bơi tung tăng.

Tính ham chơi nổi lên, cả đám hò hét chạy nhanh về dòng suối, nhảy xuống thinhau té nước, quên cả việc bắt cá, làm ồn ào, khuấy động không gian.

- Mấy đứa này, đuổi hết cá đi còn gì! – Bảo hét lớn, lùa như lùa vịt cả nhómlên bờ.

- Lấy lưới chặn ở dưới, 1 nhóm lùa cá từ trên xuống là được! – Chi vừa đưalưới bắt cho Hân, vừa hướng dẫn mấy tên con trai

- Câu cá được không chị? – Hoàng tò mò hỏi

- Câu thì được, nhưng cá có cắn câu không chị không đảm bảo! – Chi mím môinén cười, trêu chọc

- Sao lại thế? – Hoàng ngu ngơ hỏi lại

- Ngu thế! – Duy mắng – nước trong thế này cá nó biết chú mày thả mồi, saocâu được!

- Ờ ha! – Hoàng gục gặc đầu hiểu ý, khiến cả đám cười rần rần

Hân cùng Hoàng, Yến Nhi, Thiên cầm lưới đi xuống, vắt ngang hết chiều rộngcon suối, chèn đá cẩn thận, chờ đợi nhóm trên nguồn lùa đàn cá đi xuống. Ở trênHải, Trần Duy, Duy cùng Bảo làm đủ cách để đàn cá bơi đi, thấy con nào đuổi conđó.Chẳng mấy chốc lưới đã đầy cá, Hoàng, Thiên luôn tay bắt cho vào xô Chi cầmsẵn trên bờ.

Vừa làm vừa nghịch, nên sự mệt mỏi không hề ghé thăm qua mọi người. Yến Nhichỉ cầm mép lưới, không dám đụng đến con cá nào hết. Hân cũng chả kém. Chỉ lochặn lưới, còn lại để việc bắt cho 2 tên con trai. Gì chứ cá sống giãy đành đạchthế cô cũng hơi nhát động đến.

Đang chăm chú làm thì Yến Nhi liếc ngang sang Hân đứng bên cạnh, ý tưởng khẽlướt qua cái đầu ranh mãnh.

Cô làm vẻ vội vàng nhìn sang bên Hân, nói nhanh:

- Chị, ở đây có con cá sắp thoát đi này!

Sau đó nhanh như chớp Yến Nhi đưa chân sang, dẫm lên chân Hân ở dưới, khuỷutay nhẹ nhàng huých thẳng vàn người Hân, đẩy ra sau.

Hân hơi bất ngờ trước tình huống phát sinh, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhậnđịnh tình hình. Ngay lập tức cô buông hai tay đang cầm lưới, cả thân mình khẽlắc, chân trái bước ra sau, nghiêng người tránh cú huých của Yến Nhi, mặc chochân phải đang bị chặn đứng không thể di chuyển.

Vì lấy đà cho cú huých người nên Yến Nhi nhanh chóng mất thăng bằng khi có cảkhoảng trống ở bên cạnh, kết quả là….chính mình mắc bẫy của mình. Yến Nhi ngãnhào xuống nước, phóng sinh đám cá mắc lưới chưa kịp bắt đi mất.

Hoàng đứng ngay cạnh, tỉnh cơ ngoảnh mặt đi:

- Thôi, xong! Cá chạy hết rồi!

- Gì mà hậu đậu quá vậy! – Chi khó chịu, nói không khoan nhượng

- Bình tĩnh! – Hân rút chân phải về, đứng hùng dũng giữa dòng suối, ra vẻbênh vực – Yến Nhi mất đà thôi mà! Có bị sái chân không em?

Hân khẽ đưa tay đỡ Yến Nhi ướt như chuột lột đứng dậy, đã buồn cười vì tìnhhuống rồi còn buồn cười hơn nữa khi thấy vẻ mặt tức giận không kìm chế của YếnNhi.

Yến Nhi giận dỗi giậm chân lên bờ, nhìn Hân như ăn tươi nuốt sống. Bỗng cảmnhận được cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, Yến Nhi khe khẽ ngảnh sang, chạm phảitia nhìn sắt bén, tỏa hàn khí của Hải, cô quay đi ngay lập tức, tự nhủ khôngngừng rằng mình chỉ lạnh vì ngấm nước suối thôi, không có gì hết.

## 45. Chương 45

Sau khi đã bắt phân nửa cá lỡ dại đi dạo ra ngoài suối đúng lúc sát thủ đanglượn lờ ở đó, được hẳn nửa xô đầy những cá lớn cá bé, cả đám mới hài lòng, thugom đầy đủ dụng cụ, dù còn lành lặn hay sứt mẻ cũng phải mang về…điểm danh đềnbù.

Bữa tối hôm đó, tất cả các món đều có….cá. Cá rán, cá hấp bia, cá nướng, cánấu canh lá chua, chả cá, cá tẩm bột. Ăn xong bữa này có khi khỏi ăn cá cả nămtrời luôn. Vì phần lớn là con trai, con gái lại đa phần vụng về nên chỉ dám phụgiúp mẹ Chi và Chi nấu nướng, để tránh tình trạng món thì nhiều ăn thì ít.

Bữa ăn hôm ấy có lẽ cũng là lần đầu tiên cả bọn được tụ tập đông đến vậy,ngồi chật ngoài sân, xông xáo gắp lia lịa, khen tấm tắc. Bố mẹ Chi mỉm cười hàilòng, nhìn đám trẻ ăn mà cũng thấy no bụng.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ, Hoàng lôi kéo Hải cùng Thiên rasau vườn nhà hái táo, khế, ổi làm thêm 1 bữa liên hoan cây nhà lá vườn, vớinguyên tắc sạch, rẻ, chất lượng. Duy còn tranh thủ dặn dò Chi hôm nào lên trườngphải hái thêm mang về làm quà nữa.

- Mai đi đâu đây? – Duy ngòi xoa cái bụng tròn lủng như trái bóng, hỏi vu vơ,không cần biết ai sẽ trả lời

- Mọi người muốn đi đâu? – Chi hỏi lại

- Có chỗ nào thì mày chịu trách nhiệm chứ cả lũ đến đây lần đầu, biết chỗ nàomà hỏi! – Hân cũng ý kiến ý cò

- Kể cả đi lao động chân tay cũng được hả? – Chi cười mà như không cười

- Lao động là sao? – không hẹn mà gặp, Trần Duy, Yến Nhi đều đồng thanh hỏi,mỗi người 1 âm điệu, người thấy nản, người thấy ngán

- Qua suối 1 đoạn có rừng tre, mai đi đào măng, OK? – Chi đề nghị

- Thêm 1 bữa tự cung tự cấp hả? – Thiên hỏi, có phần thấy thú vị

- Ừ, đang mùa măng nên có nhiều lắm, tha hồ ăn! – Chi khẳng định chắcnịch

- OK, thế thì phải đi ngủ sớm, không ngày mai có bắn tên lửa tao cũng khôngdậy nổi đâu! – Hân thúc giục mọi người rồi nhanh chân chạy biến vào nhà

- Ê, bà không dọn dẹp hả??? – Duy gân cổ gọi theo, nhìn đống hỗn độn còn bầyđầy trên chiếu mà ngán ngẩm

Buối tối cứ thế mà trôi qua trong những cơn gió nhẹ của mùa hạ, mang theohương thơm thoang thoảng của hoa bưởi, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xôn xao đùagiỡn cùng gió và ánh trăng sáng vằng vặc.

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

7h30 sáng

Gà đã rời chuồng, cất tiếng gáy vang dội từ sớm tinh mơ, nhà nhà đều đã dậyđón bình minh buổi sớm, hưởng thụ những giọt sương mát lành còn đọng trên lácây, rộn rạo chuẩn bị người lớn đi làm, trẻ em vui chơi.

Nhà Chi, tại 3 gian phòng, vẫn ngần ấy con người đang ngủ say sưa không biếttrời đất đảo ngược thế nào, chỉ biết chìm trong từng giấc mộng.

Chi dậy từ sớm, đang bận rộn chuẩn bị nấu mì. Thiên mắt nhắm mắt mở vơ lấyđiện thoại xem giờ, nhìn sang 2 tên bạn vẫn đang ôm nhau ngủ, chậm chạp mò dậy,ra ngoài cửa đón ánh sáng.

- Dậy rồi sao? – Chi từ bếp đi lên, cất tiếng chào

- Ừ! Chi dậy sớm thế sao?

- Tớ quen rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi giúp tớ gọi mấy đưa kia dây, không đisớm thì về muộn lắm! – Chi nhắc nhở rồi đi vào gian phòng ngủ của con gái.

Vật lộn, hò hét, lôi kéo….làm đủ kiểu, đủ trò mới dựng dậy được mấy con sâungủ, rồi lại khản giọng giục giã ăn sáng, chuẩn bị các thứ để đi đào măng. Nhìnđám lờ đờ thiếu sức sống trước mặt, Chi tự nhủ thề sẽ không bao giờ đưa cái lũnày đi chơi buổi sáng nữa. Mệt cả người!! Bảo chịu trách nhiệm trông nhà, để chođám nhóc kia đi tìm hiểu cuộc sống.

Con đường đi vẫn vậy, vẫn nhỏ hẹp, sạch sẽ, dọc theo hai ven đường là bụi cỏrậm rạp, cây cối thẳng tắp. Lội qua khoảng suối nhỏ mát lành vào sáng sớm, Chidẫn đường đưa đám bạn đi lên khoảng đồi nhỏ phía xa. Địa hình không cao lắm,cũng không hiểm trở khó đi, nhưng với việc đường bị phủ kín bởi cây cỏ thì lầnmò đi đúng đường cũng là điều khó khăn. Chi phải cẩn thận nhắc nhở đừng đi lungtung kẻo lạc, thận trọng vừa nhìn đường vừa vạch hướng đi, tìm đến những nơimăng tre ẩn náu.

Đi hơn 15 phút, Chi dừng chân lại ở khoảng trống, nơi có đầy rẫy những bụitre cao vút, to lớn mọc lên khắp nơi. Cả đám lại được 1 phen á ố không ngừng,tha hồ cảm thán trước không gian đậm chất rừng rậm nhiệt đới

Hoàng kéo Hân đi chụp ảnh tự sướng hết chỗ này đến chỗ kia, Yến Nhi mệt mỏivì phải leo đồi, không còn sức mà theo phá đám, ngồi phệt xuống bóng râm gần đấyhưởng thụ gió mát tự nhiên. Trong rừng sâu, lại gần những bụi tre nên gió nhưthổi mạnh hơn, đem cái mát lành đến cũng nhiều hơn là bên ngoài.

Chờ cho cả nhà nghỉ xong, Chi bắt đầu hướng dẫn:

- Mọi người nhớ chú ý tìm những cây măng non hãy đào, nhưng đừng hái cây con,để nó lớn tiếp nữa. Cao khoảng 30cm, to hơn nắm tay là đào được! Đừng lấy câygià quá, để lớn thành tre luôn, cây non quá cũng không, nhớ chưa?

- Cứ thế nhổ hả? – Hoàng hỏi, tay giơ lên 1 sản phẩm đã nhanh ẩu đoảng nhổbật gốc, chỉ còn phần búp

- Nhổ kiểu quái gì thế? – Hải đi lại mắng – Phần ruột còn nguyên trong đấy,anh nhổ phần vỏ lên làm cái gì?

Hoàng nghệch mặt nhìn Hải mắng mình sa sả, giận dỗi

- Em sao mắng anh thế?

- Ngu thì mắng! – Hải nói cộc lốc

- Chú ý nào! – Chi phải lên tiếng ổn định trật tự – Mọi người cầm phần đầubúp măng, sau đó lấy cái xẻng mini này, khẽ đào sâu xuống dưới, rồi đặt vài gốcmăng, nhẹ nhàng đẩy lên, thấy bật gốc thì nhổ lên là được, đừng dùng sức sẽ bịgãy!

Chi vừa nói vừa làm mẫu, nhanh như cắt đã thu hoạch được sản phẩm hoàn chỉnh,sạch đẹp, khiến cả lũ tròn mắt thán phục thêm lần nữa.

- Mỗi người nhổ 5 cây thôi nhé! – Chi dặn dò thêm, sợ ai nấy hăng hái quá đàlấy hết măng của cả đồi.

Thế nhưng, lo lắng của Chi thật sự là thừa thãi. Vì Chưa làm bao giờ, ai cũngkhó khăn, nhanh nhất của hơn 10 phút mới nhổ được 1 cây măng….tạm chấp nhậnđược, còn lại chủ yếu là đào đất chứ không thấy măng đâu hết.

!0h30, 10 cây măng lành lặnđã được gom góp đầy đủ, bên cạnh đó là vài cây đãthê thảm bị chẻ đôi, thành quả đổ mòi hôi của tất cả mọi người. Ai nấy cũng ngồithở dốc, lau mồ hôi

- Hóa ra, măng mình ăn hàng ngày được thu hoạch vất vả thế này đây! – Duy cầmcây măng ngắm nghía, thấm thía nên nhiều điều

- Ừ, vất vả thế nhưng nếu bán lại không được giá cho lắm nên măng trên đồinày mọi người chỉ lấy về ăn thôi. Muốn bán thì phải trồng rất nhiều! – Chi giảithích thêm

Chuyến đi lần này xem ra có ích hơn tưởng tượng. Nó đã dạy cho tất cả mọingười, những người vốn sống trong sung túc đầy đủ hiểu hơn về ý nghĩa của từngsự vật hiện diện xung quanh, thêm quý trọng những giọt mồ hôi rơi vì lao động,vì sinh nhai, những vất vả to lớn ẩn dấu trong búp măng bé nhỏ, trắng trẻo, ngọtlịm ấy!

Trưa nóng nực, mặt trời như thiêu đốt trên đỉnh đầu, nhưng chả ảnh hưởng đếnbữa cơm trưa. Bố Chi đã khéo léo cùng Bảo bê 2 bàn ăn to uỵch ra vườn sau ngồicho mát mẻ. Cả 1 khoảng trời được bóng cây che phủ, nên cái nắng nóng đã đượcđẩy lùi.

Bữa cơm hoàn toàn chế biến từ chỗ măng đã hái từ sáng, không thịnh soạn nhưngày hôm qua, chỉ đơn sơ, bình dị, vậy mà cả đám lại thấy ngon hơn bất kỳ bữa ănnào. Quả là hưởng thụ những gì mình đã vất cả kiếm được, cũng phải khác.

Chiều hôm đó, cả bọn lại được dịp lao động tay chân, giúp cho nhà Chi trồngrau xanh ở khu đất nông nghiệp cách đó không xa. Nhờ buổi đó, tất cả lại rútthêm được chân lý sâu sắc hơn nữa, về những quá trình lâu dài để có thể tạo ranhững bó rau xanh mơn mởn ở ngoài chợ.

Có trải nghiệm mới có hiểu biết!!!!

## 46. Chương 46

1 tuần trôi qua cùng những thú vị, những điều mới mẻ, những trải nghiệm hiếmcó khó tìm. Loáng cái đã đến cuối tuần. Đáng lẽ cả đám có thể ở nhà Chi chơithêm những nghĩ cảnh người đông như kiến, bản thân cũng tự thấy e ngại vì đã làmphiền,gia dình Chi vốn yên tĩnh bị khuấy đảo bởi sự ồn ào nên rát nhanh chóngquyết định đã được đưa ra. Ngày hôm sau cả nhóm sẽ lên đường về nhà Thiên chơitheo như lời mời và kế hoạch từ trước, dĩ nhiên Chi cũng sẽ đi cùng. Nếu tínhngắn gọn, mỗi nhà ở 1 tuần thì dư sức ở nhà thêm 1 tháng trời trước khi lênđường nhập trường.

Do vậy nên hiện tại sau bữa cơm trưa, cả nhóm đều tất bật, không phải chuẩnbị đồ, mà là giúp bố mẹ Chi những việc cuối. Chiều mát, Hân, Duy, Thiên, Hải phụtrách ra ruộng rau nhà Chi tưới tắm đám cây lần cuối, tiện thẻ lấy ít rau về làmbữa liên hoan chia tay. Bảo, Trần Duy, Duy ra suối bắt cá, lấy dư mấy ngày chobố mẹ Chi ở nhà….ăn dần trong 1 ngày, trời nóng dễ hỏng, không lấy nhiều thìhơn. Chi, Hoàng, Yến Nhi hái đầy rổ cây quả trong nhà đem đi ăn trên đường vàlàm quà cho nhà Thiên.

Mỗi người 1 tay 1 chân nên khi mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống nơi chân trời,tất cả đã tập trung nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa, xong xuôi chờ bố mẹ Chi đi làmvề.

Vào bữa ăn được vài phút, Bảo, người lớn nhất nhóm thay mặt tất cả cám ơn bốmẹ Chi:

- Cháu cám ơn hai bác đã đón tiếp nhiệt tình chúng cháu cả tuần qua! Làmphiền đến hai bác, thật ngại quá!

- Ngại gì chứ, đều là con cháu hai bác! – Bố Chi vỗ vai Bảo, hào hứng nói –bác định giữ mấy đứa ở lại nhưng cứ đòi về, bác cũng không tiện!

- Nhà chả có gì đón tiếp, các cháu phải tự tay lấy thức ăn, nấu nướng hết cả!Hai bác lại bận nữa! – mẹ Chi áy náy nhìn cả bọn

- Không có gì bác, cháu thấy thế lại hay ý ạ! – Hân hồ hởi nói, không hề nịnhnọt chút nào

- Vâng, đúng đấy ạ! – Cả đám cũng hùa theo

- Bọn cháu làm hao cơm tốn củi của hai bác thôi! – Duy vừa nhai vừa nói

- Nhai xong hãy nói, bất lịch sự!- Thiên đấm mạnh vai Duy khiến cậu suýt sặc,rồi lại vội vàng dâng nước tạ tội

Mẹ Chi hiền từ nhìn cả đám. Ở cùng 1 tuần bà cũng thấy thân thuộc, quý mến,có tình cảm nhiều không kém phần con ruột của mình với bạn bè của Chi.

Trời tối xuống nhanh chóng, đem theo những kỷ niệm, những tiếng cười đùa,tình cảm trào dâng, lấp đầy trái tim từ người trẻ đến người lớn tuổi, thêm mặnnồng bữa cơm sum vầy.

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

Sáng sớm, cả nhà lần này đặc biệt, ai cũng đã dậy chuẩn bi hành lý, phải đibộ ra chỗ gửi xe nên cần đi sớm. Theo như lời bố Chi có nói, để đến được nhàThiên cũng phải mất nửa ngày đường. Thiên ở gần biển, nên còn phải đi chán mớiđến nơi.

Mẹ Chi nhiệt tình đem cho mỗi đứa 1 túi hoa quả làm quà, khiến cả đám hết từchối lại cảm ơn, không ngớt lời.

7h30, xe đã lăn bánh. Ai cũng nuối tiếc ngoái nhìn bóng bố mẹ Chi tiễn xadần, không giấu được nỗi buồn và sự tiếc nuối.

- Này, nhà ông gần nhà Thiên chứ? – Hân đột nhiên quay xuống hỏi Trần Duy

- Cùng tỉnh, khác huyện, cách nhau 60km! – Trần Duy vừa đeo tai nghe nhạc vừanói

- Ầy, thế thì vãn đi đến dược nhỉ! – Hoàng hớn hở, không ngừng lên tưởng viễncảnh được đến nhà tất cả mọi người

- Không! – Trần Duy nói cộc lốc, cắt đứt sự hào hứng của Hoàng

- Tại sao? – Hải nhìn dò hỏi

- Chỉ là…..không tiện thôi! – Trần Duy trầm mặc, khẽ nói, rồi nhanh chóngnhắm mắt giả bộ ngủ, tỏ ý không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa

Cả đám khó hiểu nhìn nhau, rồi nhìn Thiên chờ đợi lời giải thích nhưng Thiêncũng nhún vai, không bình luận thêm.

Lại ngồi xe ê ẩm đến giữa chiều, lắt léo đi qua đủ loại đường, hết to đếnnhỏ, hết rẽ trái lại rẽ phải, đến lái xe là Bảo cũng phải bực mình vì đường vềnhà Thiên. Cuối cùng….cuối cùng….cuối cuối cuối cùng

- Đến nơi rồi! – Thiên hô to, vực dậy những con người mỏi mệt thi nhau lả đitrên ghế

Cả dám chen nhau nhào xuống xe, hít thở khí trời, đón gió, vươn vai, ngápdài. Đủ cả. Gió từ biển thổi vào đem theo mùi tanh của hải sản, mùi mặc củamuối.

- Oa, đẹp hết xẩy! – Yến Nhi trầm trồ.

Biển xanh trong trải dài trước mặt, như không thấy giới hạn, từng cơn sóngthi nhau đợt này nối tiếp đợt khác phô bày vẻ đẹp trên mặt biển.

Nhà Thiên có 2 tầng nhỏ nhắn, màu trắng tinh khôi như 1 căn nhà cổ tích, mặttiền đối diện với khung cảnh hùng vĩ, có thể nhìn trọn biển cả bao la, nhìn thấycả những ngọn dừa nhấp nhô bên đường. Vì ở trên cao nên không bị ảnh hưởng bởisự tấp nập thường gặp ở các bãi biển.

Thiên mở cửa, mở Gara để Bảo đưa xe tiến vào. Cả đám vào nhà Thiên, thêm 1lần kinh ngạc. Nhà tưởng rằng nhỏ nhưng rộng bất ngờ với khoảng sân lát đátrắng, sau nhà chính còn có 1 dãy nhà phụ

- Dãy nhà phía sau là khu nghỉ dành cho khách du lịch! – Thiên giải thích –còn nhà chính này thì gia đình tớ ở!

- Nhà cậu kinh doanh khách sạn? – Chi hỏi

- Gần như thế, Khu du lịch thì đúng hơn!

- Nhưng….ở phía sau như thế không thấy biển, ai đến ở chứ? – Hoàng lên tiếnghỏi sau 1 hồi quan sát

- Phía đối diện có đường đi xuống bãi tắm, còn ở đây biệt lập vì ông tớ muốngia đình có sự riêng tư, yên tĩnh! – Thiên bê nước ra phòng khách, nói cụ thểtừng chút một cho mọi người

- Vậy cũng hay! – Bảo đồng tình – Vậy thì rộng lắm nhỉ?

- Vâng, cũng kha khá! – Thiên cười mỉm

- Không ai ở nhà hả mày? – Trần Duy vào WC rửa chân tay, chạy ra tham gia đámđông

- Mẹ tao chắc đang ở bên kia quản lý, bố thì….hình như là về nhà bà nội!

- Không anh em gì hả? – Trần Duy hỏi tiếp

- Không, tao con một mày!

- Sao tao không biết nhỉ?

- Có thèm quan tâm đến bạn bè đâu mà biết! – Thiên lườm 1 cái sắc lẻm, tráchmóc.

- Đông thế này, đủ phòng không? – Duy

- Khỏi lo đi, thiếu thì qua khu nghỉ dưỡng! – Thiên cười phá lên, châmchọc

- Xời, mày là chủ, mày phải lo! – Trần Duy trả đũa

- Tao có nói không đâu! Có khi mai chị họ tao lên chơi đấy! Chi ấy về nhà bànội nghỉ hè, bố tao kiểu gì cũng lôi về nhà chơi! – Thiên nói thêm để mọi ngườiđỡ bất ngờ

- Nhà cậu được mùa khách thật dấy! – Hân trầm trồ, chẳng bù nhà cô, chả mốngnào ghé qua chơi

- Chị ấy cùng ở thành phố với cậu ý, hay đến nhà tớ nghỉ hè lắm, rất dễ tính!– Thiên gật đầu đồng ý với nhận xét của Hân.

- Thôi, về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa, rồi còn đi chào bố mẹ Thiên! – Bảo nhắcnhở, rồi nhanh chân đi vào phòng ngủ tầng 1, Duy cũng đi cùng.

Còn Hoàng, hải, Trần Duy, Thiên, 3 đứa con gái đều đi lên tầng trên. Tầng haicó đầy đủ những 6 phòng ngủ xếp xen kẽ hai bên hành lang.

Buổi tối ở miền biển thường xuống muộn, mặt trời vẫn còn lững lờ đi lại trênđường chân trời, bãi tắm càng lúc càng đông, vì vậy khu nhà nghỉ của nhà Thiêncũng nhộn nhịp người vào người ra.

Cả đám kéo nhau đến phòng quản lý tìm mẹ Thiên. Mẹ Thiên còn khá trẻ, hiệnđại, với mái tóc nâu xoăn được búi gọn gẽ, quần âu áo sơ mi lịch sự mỉm cườichào đón cả nhóm:

- Các cháu đến nơi rồi đấy hả? Đi có mệt không?

- Cám ơn cô! Chúng cháu ổn! Cô đang bận ạ? – Chi cười đáp lại

- Cũng không có gì, đang dịp nghỉ nên hơi nhều khách, có lẽ giờ cô không tiếpđón được, các cháu thông cảm nha!

- Không sao đâu cô! – Hân

- Cô đã bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối, đến giờ ăn sẽ đem về nhà cho các cháu,cứ tự nhiên nhé! – Mẹ Thiên dặn thêm trước khi đi tiếp khách

- Chúng cháu cảm ơn ạ!

- Mẹ Thiên ăn cơm ở đâu? – Cho thắc mắc thêm khi đang về nhà chính

- Ăn ở đấy cùng nhân viên luôn, cứ 3 tháng hè lại thế, không sao đâu! – Thiêncười trấn an đám bạn còn đang thiếu tự nhiên

Về đến cổng nhà, Thiên nhìn thấy chiếc ô tô con màu xám bạc xuất hiện, khẽcười quay lại nói:

- Bố tớ về rồi!

Lại kéo nhau rồng rắn vào nhà. Trên ghế sô pha, 1 người đàn ông mái tóc hơiđiểm bạc đang ngồi….gọt hoa quả, cực đảm đang, ra dáng nội trợ kiểu mẫu, dángngười to cao, gương mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại rất hiền hòa, ấm áp.

- Bố vè khi nào thế? Sớm vậy à? – Thiên mở miệng gọi

- Ừ, mai bố có việc đột xuất! A, bạn con đây hả? – Bố Thiên ngẩng mặt nhìntừng đứa, từng đứa đi vào – Đông quá ha!

- Vâng, để con giới thiệu – Thiên vừa nói vừa chỉ từng người – đây là TrầnDuy, cùng phòng, cùng lớp con, Duy, cùng khoa khác lớp, Hân, Chi, cùng trườngkhác khoa, 3 em này là Hoàng, Hải, Yến Nhi, cùng trường con năm nhất! Anh Bảo làgiảng viên của trường, anh trai Hân!

Giới thiệu cả loạt xong cũng mệt, người đông như kiến cỏ. Bố Thiên gật gùnhận xét

- Đủ độ tuổi, đủ các khoa, xem ra con bố kết bạn rộng rãi ghế! Thế làtốt!

- Chị Khanh về cùng bố chứ?

- Chà, lần đầu thấy em đưa bạn về nhà đấy!

Bố Thiên chưa đáp đã có tiếng nói thay câu trả lời. Từ nhà trong, 1 người congái đi ra, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng nói trong trẻo, tinh nghịch. Cô mặc áophông quần jeans đơn giản, cũng đeo kính như Hân,ánh mắt thông minh, lanh lợi,mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng phía sau. Nhìn như bằng tuổi chứ không phảihơn tuổi cả đám.

- Khanh? – Bảo đang đứng im lặng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, mắt mở lớnnhìn người vừa xuất hiện như không tin sự thật trước mắt

- Bảo? là cậu thật đấy à? – Chị Thiên cũng ngạc nhiên không kém, cười tươiđến gần, nhìn Bảo không ngớt

Tất cả đổ dồn ánh mắt vào hai người trước mặt, đồng tâm hỏi 1 câu hỏi:

- Hai người quen nhau sao?

## 47. Chương 47

Bảo và Khanh vẫn đứng nhìn nhau, không ai hay cái không khí kỳ lạ và hàngchục con mắt đang chiếu tướng lên mình. Hân từ nãy hết nhìn anh trai, rồi đếnKhanh, cuối cùng cũng dè dặt lên tiếng thăm dò:

- Chị….Khanh ạ?

Khanh dứt ánh mắt khỏi Bảo, nhìn sang Hân đang đứng cạnh, cười tươi, đến gầnvéo hai má Hân:

- Bé Hân đây sao? Lớn quá cơ! Nhìn yêu chết đi được! Học lớp mấy rồi em? Đãthi đại học chưa? Định thi trường gì?

Hâm méo mặt vì cái véo má yêu của Khanh, đồng thời cũng vì đống câu hỏi Khanhtuôn hàng loạt nữa. Hân ngọng nghịu trả lời:

- Em đang học đại học rồi chị!

- Ối, thế à? Nhìn em như học sinh cấp 3 ý! – Khanh ngạc nhiên, càng thấy đángyêu hơn nữa

- Chị ơi, em đau…… – Hân không chịu nổi nhiệt tình thái quá của Khanh, phảilên tiếng

- À, chị xin lỗi! Có biết chị là ai không? – Khanh vội buông tha cho má Hân,vừa xoa xoa cho Hân đỡ đau vừa hỏi

- Em chỉ biết chị là bạn thân anh em, cũng nhìn qua ảnh, nên…..giờ chị khácquá! – Hân đỡ đau ngay lập tức cười tươi rói với Hân, quay sang đám bạn vẫn đứngđó cùng bố Thiên vẫn ngồi đó giới thiệu – đây là bạn học cấp 3 của anh tao!

Cả lũ gật gù, mãi 10 phút mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bố Thiên nghevậy vỗ tay cười lớn:

- Chà, đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”! Trùng hợp ghê nha!

- Bố, lại dùng danh ngôn rồi! – Thiên day day thái dương, xấu hổ vì bốmình

- Có làm sao? – Bố Thiên hồn nhiên hỏi con trai – Không gì diễn tả hay hơn,đúng không Khanh?

- Vâng, chú quá đúng! – Khanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Nhìn 2 chú cháu nói chuyện không hề có khoảng cách, cứ như hai người bạn đồngtrang lứa. Cả đám lại 1 phen đóng băng đến khi bố Thiên giục tất cả ra sân ngoàiđể cùng ăn cơm.

Phía bên trái ngôi nhà có 1 khoảng sân nho nhỏ, được lát đá kỹ càng như sânlớn nhưng xung quanh lại là thảm cỏ mềm mại, ở đó được đặt sẵn 1 bộ bàn ghế tochả kém cạnh ở phòng khách băng gỗ màu nâu trầm, mái che bằng lá dừa vừa manghơi hướng du lịch biển cả, lại đậm chất thiên nhiên phù hợp với khu vườn baoquanh đó. Vừa ngồi ăn tối, vừa được gió từ biển thổi tới tươi mát, không cầnquạt cũng thấy sảng khoái lạ thường.

Gần biển nên cả đám được chiêu dãi nhiều món với nguyên liệu đều là hải sảntươi sống, ngoài ra vẫn có những món “đất liền” như thịt lợn, thịt bò cho ai cónguy cơ sị ứng hải sản.

- Ở đây cũng có thịt hả bác? – Hoàng nhìn bàn ăn đầy hương vị thu hút,hỏi

- Có chứ! Tiêu chí của hai bác là phục vụ tất cả theo nhu cầu của khách.Nhiều khách du lịch không quen ăn hải sản 3 bữa 1 ngày, dễ ngán nên bác có 1nông trường riêng ở gần thành phố, chuyên cung cấp thịt tươi sống ra ngoài này!– bố Thiên hào hứng kể lể cho mấy người học Kinh Tế và Tài chính, có truyền thụkinh nghiệm

- Tuyệt! Bảo sao cháu thấy cỗ bác đông khách thế! – Duy giơ tay tán thưởng,bắt đầu chiến đấu với bàn tiệc

- Ý kiến này do Khanh góp ý đấy! – bố Thiên vỗ vai cô cháu gái khen ngợi –không nhờ nó bác không nghĩ ra đâu!

- Chú cứ nói giảm nói tránh, nhờ cháu chú mới thu được nguồn lợi mỗi năm còngì! – Khanh vênh mặt tự kiêu, khiến cả bàn cười rôm rả

- Thế nên năm nào chú chả cho cháu chuyến đi nghỉ miễn phí hả?

- Họ hàng với nhau, chú định thu tiền cháu à mà bảo miễn phí?

Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện trong không khí ấm áp, hòa nhập, vui vẻ. Chỉcó Bảo lẳng lặng ăn, không nói năng gì, thi thoảng lại cười nhẹ hưởng ứng theotrò đùa của mọi người. Hân ngồi cạnh nhìn anh minh thăm dò. không hiểu hôm naybị cái gì đến món khoái khẩu cũng không đụng đũa. Hân liếc Bảo, lại nhìn đếnphía đối diện, dễ dàng nhận ra sự chú ý đặc biệt của bảo dành cho Khanh. Hân liamắt sang Thiên ngồi gần Khanh, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, cười tinh ý. Xemra cả hai đều vô tình đụng trúng cùng 1 vấn đề.

Còn bên cạnh Hân, Duy lại ngồi hết nhìn Hân đến Thiên, cũng với ánh mắt khóhiểu, và chút không vui kìm nén. 1 góc bàn tiệc, không khí kỳ lạ cứ dâng lênngày càng cao.

Cuối bữa cơm, Thiên dẫn mọi người đi xuống bãi tắm. Biển đêm dịu nhẹ, từngđợt sóng cứ từ từ lấn dần vào bờ theo lực hút của mặt trăng tròn vành vạnh trêncao. Vẫn có người tắm biển nhưng phần nhiều những chiếc ghế mây, đã được bày racả bãi tắm, những chiếc ô đủ màu được dọn hết, để một không gian thoáng đãng chonhững ai có hứng thú ngắm mây trời trăng sao và hóng gió.

- Bãi biển kéo dài hơn 50km, nhưng bãi tắm chỉ ở quanh đây tầm 5-7km trở lại,đây là khu vực trung tâm nhất. Hàng năm ở hội trường ngoài trời ngay gần kia haytổ chức ca nhạc chào mừng, rồi bắn pháo hoa lắm! Không biết năm nay làmchưa!

Thiên vừa dẫn các bạn đi dọc bãi biển, vừa giới thiệu qua.

- Thế gần đây có chỗ nào chơi không? – Chi hỏi

- Có chứ, nhiều là khác, giờ muộn rồi, mai tớ sẽ đưa các cậu đi!

- A, chị muốn đến Hang Cạn, mấy lần định đi nhưng em toàn từ chối! – Khanhsực nhớ ra, vòi vĩnh. Cô cũng tranh thủ đi cùng Thiên, 1 mặt muốn nói chuyện vớimấy người trẻ tuổi, khai sáng tâm hồn càng ngày càng lỗi thời vì…lớn

- Chị tranh thủ quá đê! – Thiên xoa xoa đầu Khanh, cứ như bố với con gái –Thấy em đưa bạn về nên kiểu gì cũng đưa đi chứ gì?

- Chứ sao? Bình thường mỗi chị em có cho đi đâu! – Khanh bĩu môi

- Được rồi, biết thế!

- Hang Cạn là ở đâu? – Hân thắc mắc

- Là 1 cái hang nhỏ ngay sát bở biển ở phía đông kia, nằm chìm hoàn toàn đáyhang trong nước biển nhưng bên trong hang hoàn toàn khô ráo nên gọi là Hang Cạn,cách đây 8 km, phải đi xe qua đó! – Thiên giải thích

- Hay nhỉ! Tớ muốn đi! – Hân nhảy nhót reo hò

- Em nữa! – Hoàng phụ họa

Thiên đành gật đầu bất đắc dĩ, rồi kéo cả đám quay về ngồi dưới bãi cát trướckhu nghỉ dưỡng của nhà mình cùng ngắm cảnh. Yến Nhi len lén ngồi xuống cạnhHoàng, nhưng chưa chạm đến nền cát, cậu đã đứng dậy chạy theo sóng thủy triều đixa, hào hứng nghịch nước, tham gia cùng Hân, Chi, Duy, Trần Duy, Khanh ở đó. YếnNhi thở dài, do Hoàng vô tình, hay không thích cô đây?

- Nghĩ gì thế? – Hải ngồi xổm xuống gần Yến Nhi, nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách,hỏi như không hỏi

- Không có gì! – Yến Nhi ảo não đáp lại, mắt nhìn chăm chăm xuống con cuachết khô dưới chân

- Đừng có nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc nào nữa! – Hải đột nhiên nói, ngữ diệuvừa như cảnh cáo vừa như thản nhiên

- Sao cơ? – Yến Nhi khá hốt hoảng, vờ bình tĩnh hỏi

- Đừng nghĩ tôi không biết ý định của cậu trong mấy ngày gần đây. Cậu nghĩgây sự với Hân thì sẽ kéo được sự chú ý của Hoàng về mình à?

- Tớ….đâu có……tớ chỉ là…..

- Không cần thanh minh với tôi, dù sao tôi cũng không quan tâm cậu định làmgì với Hoàng, nhưng….đừng đụng vào Hân! – Hải quay mặt nhìn đối diện Yến Nhi,ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện

- Sao…cậu quan tâm đến chị ta như vậy? – Yến Nhi thắc mắc hỏi lại. Điều nàycô đã cố gắng tìm lời đáp từ lâu, nhưng không thể nghĩ ra điều gì

- Cậu không cần biết! – Hải dứt ánh mắt, quay ra biển nhìn say sưa đám ngườiđang nô đùa trước mắt

- Lẽ nào…..- Yến Nhi nheo mắt, ngờ vực – cậu….thích chị ta?

-…………… – Hải im lặng không đáp

- Cậu cũng gọi thẳng tên chị ta nữa, đâu có gọi như với chị Chi?

- Cậu cũng không gọi Hân là chị, lẽ nào cũng thích Hân? – Hải đốp lại khiếnYến Nhi cứng họng trong giây lát

- Nhưng dù sao…. – Yến Nhi hít sâu, mạnh dạn nói – cậu không nói lý do, tôisẽ tiếp tục làm cho đến khi mục đích của mình được thỏa mãn!

- …………………..

- Không nói gì là đồng ý nhé! – Yến Nhi khẽ cười, chống tay định đứng dậy

- Phải! – hải bỗng nhiên nói

- Hả?

- Tôi thích Hân đấy, có vấn đề gì không?

Hải nói dứt khoát, lại nhìn Yến Nhi với ánh mắt bốc hỏa. Yến Nhi chỉ biếtngây ngốc nhìn Hải, không nói nên lời.

Phía xa, 1 người mắt nhìn về ánh trăng treo sáng vằng vặc trên bầu trời đêm,môi khẽ vẽ nên 1 đường cong huyền ảo, như đang cười với trăng…………………

## 48. Chương 48

Trăng càng lúc càng lên cao, thủy triều cũng đánh vào bờ gần hơn, mạnh hơn,mang theo làn gió đậm đà thổi mạnh vào bãi cát. Đêm dần buông, người cũng vắngđi, không khí trở nên có phần lạnh lẽo. Chơi chán chê thỏa thích cũng đến lúcphải về nhà nghỉ ngơi. Thiên không đưa bạn bè đi qua khu nghỉ dưỡng mà đi vòngqua đường ven biển, vừa để cho các bạn ngắm cảnh, vừa tránh cảnh ăn uống tạpnham ở khu nghỉ dưỡng trong thời gian này.

Bảo cho tay vào túi quần, chậm rãi bước từng bước cứ như nền cát kêu gọi níubước chân khiến anh không thể nhấc chân lên được vậy. Từ sau khi gặp lại Khanh,tâm trạng của anh có chút rối bời, dường như không còn là mình của ngày bìnhthường. Muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói gì, muốn hỏi thăm, nhưng lạisợ động chạm đến nỗi đau cũ đang dần liền sẹo. Thành ra anh chỉ còn biết imlặng.

Hân đi cùng Chi phía sau, thậm thụt lén lút, xì xào to nhỏ, chỉ trỏ khôngngừng về phía Bảo. Hân đã nói cho Chi biết về sự khác lạ của anh trai, nên giờcả 2 đang tính đến hỏi thẳng cho nhanh, đỡ đoán mò. Nhưng chưa kịp bước đến cả 2đã thấy Khanh đi lùi lại, chò Bảo tiến đến gần, nói chuyện. Hai đôi chân đằng xaphanh kít như phanh xe đạp, lom khom đi đến gần, vểnh tai nghe ngóng.

- Lâu không gặp, cậu khác thật đấy! – Khanh mở lời

- Vậy à? – Bảo cười nhẹ – còn cậu vẫn chả thay đổi gì cả!

- Haizzzz, sao ai cũng nói thế vạy nhỉ? – Khanh thở dài, làm bộ càu nhàu – ừthì tớ cũng không thấy mình khác, nhưng chả nhẽ….1 điểm khác cũng không có?

- Có chín chắn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn như xưa, vẫn trẻ con như thế! –Bảo cười tươi hơn khi nhớ lại quá khứ, nhớ lại Khanh của ngày xưa so sánh vớihiện tại

- Thế hử? Đâu có đâu chứ? – Khanh nhíu mày suy nghĩ – không nghĩ là sẽ gặpcậu ở đây! Trùng hợp sao 2 đứa em của tụi mình lại quen nhau!

- Ừm! – Bảo không nói thêm gì khiến cả 2 chìm trong im lặng

- Cậu thật sự…..khác đấy có biết không? – Khanh nghiêm túc nói, quay sangnhìn Bảo kỳ lạ

- Khác ư? Tớ vẫn thế mà! – Bảo chối

- Vẫn thế ở đâu? Bảo mà tớ biết vui tính, nói nhiều, hay pha trò, luôn làngười duy trì câu chuyện giúp tớ. Giờ tớ chỉ thấy Bảo trầm lặng, xa lạ thôi! –Khanh nói hơi lớn, ngữ điệu có phần tức giận, thất vọng

- Ai cũng phải lớn, đều là người bôn ba ngoài xã hội, dẫn dắt đàn em, cũngphải thay đổi chút chứ? – Bảo thanh minh vội vàng

- Cậu đừng có nói lý do đấy, tớ nghe chán rồi! Có phải….ghét tớ rồikhông?

- Không, nói vớ vẩn!

- Đổi số điện thoại không thông báo, năm nào họp lớp cũng không đi. Cậu đâuhời hợt đến vậy? – Khanh càng lúc càng bực mình hơn, nói 1 mạch, cứ như trẻ conmách lẻo

- Chỉ là…..tớ mất số tôi! – Bảo cố gắng nói ra 1 lý do bùi tai để xoa dịu côbạn đang nổi sung

- Đừng chối, cậu có thể lấy lại số bất cứ lúc nào! – Khanh xua tay, khôngmuốn nghe – cậu không nói thì thôi, chả ép!

Bảo nhìn Khanh chu miệng quay đi, ra vẻ dỗi, bật cười:

- Đúng là vẫn như ngày xưa!

- Sao chứ? – Khanh bĩu môi nói

- Cậu giống Hân thật đấy! Hơi chút là dỗi, là giận tớ!

- Vì cậu khiến người ta giận chứ sao!

Cuộc nói chuyện vẫn cư tiếp tục, chiều hướng có vẻ tót hơn là ban đầu. Hân,Chi đi sau hóng hớt không sót 1 chữ. Về đến nhà cả hai qua xích đu ngoài vườn,vừa ngắm biển vừa rì rầm to nhỏ. Rõ ràng Bảo mọi khi đúng là Bảo như Khanh nói,ừ thì có nghiêm khắc, có nóng tính, có người lớn hơn, nhưng đâu kiệm lời, nói lýnhư hiện tại? Uẩn khúc, rõ ràng là có uẩn khúc.

Gần đêm, ai cũng lục đục đi ngủ sau chuyến hành trình dài cả ngày, ngôi nhàtrở nên yên tĩnh hơn, chìm trong bóng tối. Hân quay đi quay lại trên giường,không ngừng thắc mắc chuyện của Bảo. Liếc sang Khanh đang say ngủ bên cạnh, côkhẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Mất ngủ tốt nhất là đi dạo tìmgiấc ngủ thôi.

Xuống dưới sảnh, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu hắt lên ô cửa kính khiến khônggian chìm trong mờ ào. Nhờ đó Hân mới nhìn rõ Bảo đang ngồi 1 mình ngoài bancông. Nhón gót chân đi ra, Hân giơ hai tay, cười khoái chí, định bụng lại gần hùcho Bảo 1 phen

- Anh biết rồi đấy! – Bảo bỗng dưng nói mà không cần ngoảnh mặt lại nhìn, cứnhư thần, khiến Hân ỉu xìu

- Sao anh chưa ngủ? – Hân lại gần, leo lên ban công ngồi giống Bảo

- Ngã bây giờ con bé này! – Bảo đưa tay đỡ, không quen làu bàu – không ngủđược! Lạ chỗ!

- Anh đùa em hả? cả hai anh em mình chưa có khái niệm lạ chỗ mất ngủ baogiờ!

- Thế sao em ra đây giờ này?

- À…thì…..- Hân líu lưỡi, tự đấm mình, ngu sao mới đi nói ra cái lý do đấy,để mình cũng dính đạn

Cả hai cùng im lặng, ngắm nhìn ánh trăng bạc đang lững lờ trôi cũng với nhữngđám mây ẩn mình tỏng đêm tối, thi thoảng khẽ động theo những cơn gió, làm chotrăng lúc tỏ lúc không. Đắn đo 1 hồi lâu, Hân mới đủ can đảm đánh tiếng hỏi:

- Anh với chị Khanh……có chuyện gì à?

- Chuyện gì là chuyện gì? – Bảo nhìn em gái khó hiểu

- Thì…em thấy anh cứ nhìn chị ấy suốt, hơn nữa còn ít nói hơn mọi ngày nữa! –Hân vân vê vạt áo, nói lúng búng

-…………………..

Bảo im lặng không nói. Im lặng, đôi khi lại thể hiện ra nhiều điều hơn lờinói có thể diễn tả. Hân biết mình đã đoán đúng khi nhìn thất ánh mắt thoángbuồn, như đang chìm vào ký ức của Bảo. Cô cũng im lặng ngồi cạnh anh trai, nhưmuốn nói cô sẽ bên canh bất cứ lúc nào anh cần người chia sẻ.

- Khanh…..là mối tình đầu của anh! – Bảo khẽ nói từng chữ.

Trong đêm yên tĩnh, không gian dường như khiến cho từng lời từng lời Bảo nóitrở nên vang vọng, nặng nề, trầm cảm hơn nữa.

- Anh chỉ đơn phương thích Khanh thôi! – Bảo giải thích thêm

- Thế…chị ấy không thích anh sao? – Hân hỏi nhỏ, vì sợ vô tình đụng chạm nỗiđau của Bảo

- Cô ấy chỉ coi anh là bạn thân, không hơn không kém!

- Sao anh không bày tỏ với chị ấy?

- Cũng đã thu hết can đảm đấy chứ! -Bảo chống tay ra sau, khẽ ngả người, cườibuồn – nhưng cô ấy đã có người mình thích. Anh đâu thể cố gắng theo đuổi!

- Vậy sao? – Hân tiếc nuối.

- Anh còn chưa buồn, em đã buồn gì hả? Dù sao anh và Khanh vẫn là bạn thân,đâu phải tay trắng đâu! – Bảo xoa đầu Hân, cười lớn

- Nhưng mà…… – Hân vẫn thấy buồn sao đó, không hiểu do chịu ảnh hưởng từ Bảohay cô buồn thật nữa

- Chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc thì anh đứng bên cạnh cũng không sao! – Bảonhư đang nói với cả Hân và chính mình, rồi đứng dậy – Vào ngủ thôi!

Hân nhìn theo bóng anh trai khuất dần trong bóng đêm của ngôi nhà, tư lự.Tình cảm thật khó kiểm soát, Cùng là tình yêu nhưng sao anh Bảo lại chấp nhậnbuông tay, cầu chúc cho người mình yêu, lại có người như Yến Nhi tìm đủ mọi cáchđể sở hữu và chinh phục? Nếu ngày ấy anh Bảo như Yến Nhi, đoạt lấy thứ tình cảmkhông thuộc về mình, thì có lẽ hai người đã không thể làm bạn! Có lẽ thôi, Hânkhông dám chắc chắn mọi diễn biến theo tưởng tượng của mình, vì sự thực rất khóđoán.

Lắc mạnh đầu cho những suy tư bay đi hết, Hân chậm rãi vào nhà. Ngủ là cáchhay nhất để thư giãn đầu ốc. Đi ngủ!

## 49. Chương 49

Bình minh dần ló dạng, mặt trời chưa xuất hiện đã khoe đủ tia sáng đỏ, vàng,cam, đầy sức sống lóe lên từ chân trời, xua đi màu xám lạnh lẽo của bóng đêm,màu đen của biển cả. Trời mới hửng sáng chút đỉnh, nhưng ngoài bờ biển đã tấpnập người qua lại, hàng sọt, hàng thúng hải sản đánh bắt từ sớm được đỏ đầy rabãi cát, hết cá, đến cua, tôm, người qua lại nói chuyện, buôn bán, mặc cả, nhộnnhịp không ngớt.

Đến khi mặt trời vàng óng lộ diện hoàn toàn trên mảng trời xanh, nhà Thiênmới bắt đầu….ăn bữa sáng. Vì chuyến đi dài mệt mỏi nên cả đám chả ai tha thiếtcái việc cực lãng mạn là ngắm bình minh lên nữa. Có sức dậy là may lắm rồi.

Bố mẹ Thiên đã rời nhà từ sớm đi làm, nên chỉ còn lại đám trẻ ở lại, nghĩngợi xem nên đi đâu chơi. Vì đã muộn nên Thiên đề nghị đi đâu đó gần cho đỡ mệt.Nghĩ ngợi 1 lúc, cậu nói:

- Ở khu vui chơi giải trí có mê cung, có ai muốn đi thử không?

- Mê cung? – đồng thanh tập 1

- A, “Mê cung tình yêu” ý hả? Vẫn hoạt động à? – Khanh hớn hở

- Mê cung tình yêu? – đồng thanh tập 2

- Thôi, cứ đi sẽ biết, vừa đi vừa nói! – Thiên nhìn 1 lượt cả đám đang há hốcmồm, tò mò nổi hẳn cả lên gương mặt từng người.

Thế là lôi nhau đi. Trong Khu nghỉ dưỡng của gia đình Thiên, có 1 khu dànhriêng cho vui chơi giải trí với đủ thể loại, cho đủ lứa tuổi. Không gian rộngđến đáng kinh ngạc, gồm từng tòa nhà riêng biệt. Thiên dẫn mọi người lên 1 thápcanh men bờ tường, cách cổng chính 5 phút đi bộ. Vừa leo lên đó, cả lũ đã ố ákhông ngừng, Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khu vui chơi, đặc biệtthu hút ánh mắt chính là mê cung khổng lồ với những bức tường cao 2m, hoàn toànbằng cây cỏ ở phía ngoài cùng bên phải. Những ngã rẽ, nhưng ngõ ngách chằngchịt, màu xanh bí hiểm của từng bức tường rào gây ra hiệu ứng rất đặc biệt.Không biết khi đã đi sâu vào trong ấy sẽ như thế nào.

Thiên khẽ gật đầu đáp câu chào của người quản lý, rồi tiến đến gần giảithích:

- Đây là 1 phần trong khu vui chơi, đặc biệt không tính phí vào cửa. Ai cóthể thoát ra khỏi mê cung sẽ có thưởng!

- Có thưởng nữa á? – Mắt Hoàng sáng quắc – Thưởng gì thế anh?

- Mỗi năm 1 khác, anh không nói trước được! – Thiên cười đầy bí ẩn, càng kíchthích trí tò mò, máu hiếu chiến

- Thế thì tội gì không đi? – Duy hăng hái, định bay xuống mê cung ngay lậptức

- Đợi đã! – Thiên níu áo Duy – đã nghe hết đâu hả?

- Còn gì nữa ạ? – Yến Nhi lần này cũng háo hức lạ thường, hỏi vội vàng

- Mọi người không biết đâu! – Khanh thay mặt Thiên nói tỉ mỉ từng chút một –Mê cung này đặc biệt là thay đổi theo từng phút, cứ 10 phút trôi qua hệ thống sẽđiều khiển thay đổi các bức tường, đường đi sẽ hoàn toàn khác so với ban đầu,ngay cả người quản lý cũng không thể biết lối đi sẽ biến đổi ra sao, vậy nên mớikhó thoát!

- Đúng thế! – Thiên tiếp lời – ngoài ra muốn vào phải đăng ký theo cặp, cặpnào tìm được nhau trước khi đến cửa ra sẽ nhận được phần thưởng, cá nhân khôngđược tính!

- Thế mới gọi là “Mê cung tình yêu” !- Khanh chốt hạ

Cả đám nghe xong màn thuyết minh dài dằng dặc của hai chị em chủ nhà, thoắtcái bao hào hứng tắt ngóm như chưa từng hiện diện. Thách nhau sao, mê cung mòđường ra đã khó, lại còn thay đổi, rồi đi theo cặp, ai chơi nổi chứ?

- Có ai thắng chưa? – Bảo hỏi 1 câu thăm dò mức độ thành công

- Trăm cặp thì có khoảng vài cặp thành công! – Thiên nói giảm nói tránh,không tiện nói sự thật

- Hầy, thôi, khỏi,tìm trò khác đi, không được đâu! – Hân lắc đầu nguầy nguậy,mấy cái trò hại não thế này cô thường tránh càng xa càng tốt. Đi chơi thì phảivui, ai lại bắt đầu có hoạt động hết công suất như thế?

- Thử đi, không ra được sẽ có người đến cứu, an tâm! – Thiên động viên – trònổi tiếng nhất ở đây, phải chơi cho biết chứ?

Nghe Thiên lảm nhảm mãi cũng bùi tai, Chi, Trần Duy, Hải đã gật đầu đồng ýtham gia, những người còn lại vẫn đang đắn đo, do dự, không biết nên chơihay….đứng nhìn quan sát trước đã?

- Đến đăng ký theo cặp, nhận thẻ định vị nhé! – Khanh làm hướng dẫn viên, vìdã đến nhiều lần, nên cái gì cũng rõ

- Đi không mày? – Chi ngoái lại hỏi Hân lần cuối

- Ờ, đi! – Hân đắn đo 1 hồi rồi cũng đồng ý đi. Cứ đi cho biết, thiệt hại cáigì đâu.

Tại bàn đăng ký, 1 màn cãi cọ nảy lửa diễn ra hết sức trầm trọng. Riêngchuyện xếp cặp để chơi thôi mà ai cũng có ý kiến riêng, cãi nhau loạn xạ. TrầnDuy đòi đi cùng Chi nhưng Chi nhất quyết đăng ký cùng Hân, mặc cho người quản lýnói mỏi mồm cặp nam nữ mới được tính.Yến Nhi bám lấy Hoàng nhưng Hoàng lại bámlấy Hân, Hân không muốn phiền lại quay ngược lại bám lấy Hải. Mấy người khôngchơi đứng nhìn hết người này đến người kia tranh nhau nói, không biết giải quyếtsao. Người quản lý toát mồ hôi, nhìn Thiên cầu cứu.

Tình hình khẩn cấp, Thiên đành lên tiếng đề nghị:

- Thôi, không tranh giành nhau nữa Thế này đi, cứ đăng ký tên riêng, sau đónếu có cặp nào cùng lúc thoát khỏi mê cung thì coi như đã thành công!

- Nhưng thưa cậu…. – người quản lý khẽ hắng giọng, trước nay chưa bao giờ cótình trạng như vậy, nếu làm thì…

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm! – Thiên quay sang quản lý động viên, rồi nhanhchóng thay ông ghi danh sách cho 6 người tham gia.

Nhận thẻ định vị trên tay, 6 người nhanh chóng lần lượt tiến vào mê cung. Cònlại Duy, Bảo, Thiên, Khanh đứng trên thích thú quan sát cả bọn định làm thế nàothoát ra.

Mê cung bắt đầu ngay dưới tháp canh. Bắt đầu đi vào trăm mét là đoạn đườngthẳng tắp, cả nhóm đều đi chung. Hết 100m đó, có 3 ngã rẽ hiện lên trước mặt,lúc này chính là lúc phải tách nhau ra. Chi, Trần Duy đi về bên trái, 4 ngườicòn lại vì dư âm vụ chia cặp lúc trước nên đồng loạt kéo nhau qua phải. Đi thêm500m, lại hai ngã rẽ hiện lên, Hân cùng Hải đi bên trái, Hoàng, Yến Nhi chấpnhận qua phải. Cứ đi rồi lại rẽ, hết phải rồi trái, chẳng mấy chốc 6 người đãtản ra khắp nơi trong mê cung.

10 phút, sau, từng bức tường rầm rầm rung chuyển, Loa phát thanh đề nghị tấtcả đứng nguyên tại chỗ, sau đó những bức tường khác bắt đầu dịch chuyển, riêngnơi có người đứng thì còn nguyên vẹn, 1 phần tránh làm tổn hại đến ngươi choi, 1phần để không ai nhìn thấy đường đi sẽ biến đổi ra sao. Khi tiếng động chấm dứt,Hân quay lại sau lưng, con đường thẳng co vừa bước qua giờ đây đã chia nhánh,quả là không ngờ,

4 người quan sát trên cứ thi thoảng lại phá lên cười khi thấy 1 thành viên đingõ cụt hay ai đó đụng nhau trên đường đi, tạo thành 1 trận chiến võ mồm.

Mê cung thay đổi đã được 5 lần, gần 1 tiếng đồng hồ chưa ai tiến gần được đếncửa ra, chả nghĩ đến việc thành công ra ngoài nhận thưởng nữa.

Con đường lát sỏi sáng bóng dưới ánh mặt trời, tiếng bước chân lạo xạo nhờ sựyên tĩnh tuyệt đối của mê cung càng trở nên rõ rệt hơn, gây áo giác hoang mang,đơn độc. Hân mệt mỏi ngồi phệt xuống 1 ngã ba tiếp theo xuất hiện, thở dốc. điđường nào? Có nên chờ lần biến đổi nữa rồi chọn, hay chọn bây giờ để hy vọng gànđích hơn?

Đang băn khoăn thì có tiếng bước chân đến gần, Yến Nhi từ phía bên phải hiệnra, giật mình vì nhìn thấy Hân

- Chị vẫn ở đây? – Yến Nhi hỏi

- Chứ còn sao? Đã có ai ra được đâu? Hỏi thừa! – Trời nóng nực nên Hân cũngnóng tính theo, cáu gắt um sùm

- Ừm, em đi tiếp! – Yến Nhi nhẹ nhàng lách qua ngách trung tâm

- Nãy có gặp ai không? – Hân bất chợt hỏi giật

- Có, em có gặp….chị Chi vừa nãy! – Yến Nhi đắn đo chuốc lát rồi nói

- Ở khu nào? – Hân mệt đến mức không còn đủ sức nói lịch sự

- Đi bên phải, sau đó…..rẽ trái, chị Chi cũng đang nghỉ ở đó!

- Cám ơn! – Hân nặng nhọc đứng lên, đi về hướng Yến Nhi chỉ.

Yến Nhi nhìn theo bóng Hân khuất sau bức tường xanh biếc, khẽ cười, rồi tiếptục tìm đường đi của mình. Nhưng Yến Nhi không hề biết, ngay khi cô vừa quay đi,Hân từ bên trái ló đầu ra, rồi oai nghiêm đi về bên……phải, bước từng bước sảngkhoái. Ngu gì cô tin Yến Nhi nghe lời đến mức chỉ đường đúng chứ? Không chỉ lungtung thì cũng sai lè, huống hồ nếu có đúng cũng chưa chắc đã gặp người ở hướngđó.

Đi thêm 1 đoạn ngắn, Hân bắt gặp Trần Duy đang lơ ngơ không biết đi hướng nàotrước mặt. Có người đồng hành, Hân nhanh chóng lại gần, cùng Trần Duy tìm đườngra. Giờ thì chả thèm quan tâm phần thưởng hay cặp đôi gì sất, cứ thoát được làmừng rồi.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, người chơi mệt thì chớ, người xem cũng nản chả kém.Nhìn mãi, nhìn mãi, cả đám vẫn loay hoay gần trung tâm mê cung, có lúc còn đicàng lúc càng xa. Sao chả ai ra ngoài được thế?

- Hay là chỉ đường cho xong đi! – Duy vươn vai, nhìn Thiên đề nghị

- Không được, chưa có ai lên tiếng cứu trờ thì hê thống không cho phép thoát– Thiên chăm chú quan sát phía dưới, khẽ nói

- Kỳ quặc quá đấy nha! – Duy phàn nàn

- Sau lần bị 2 người làm loạn hệ thống, bố tôi đã cho xây dựng lại hệ thống,nên mới như thế!

- Ai làm loạn? – Duy thắc mắc, ai siêu quá vậy?

- Chị Khanh! – Thiên chỉ về phía Khanh đang ngồi trước quạt hưởng gió mát

- Hề hề, đâu phải chị! – Khanh cười cười, thanh minh

- Chị cũng có phần đấy thôi! – Thiên ra vẻ trách móc, nhưng miệng vẫn nở nụcười

- Anh biết khả năng của Khanh không thể ra được, nói gì đến làm hỏng hệthống? – Bảo cũng châm chọc thêm

- Này! Tớ đâu tệ thế? – Khanh cãi lại – ừ thì….không phải tớ, nhưng…..

- Thế thì ai? – Duy sốt ruột hỏi lại, mãi mà chả rõ ràng gì hết

- Là bạn trai chị ấy! Hè 2 năm trước hai người ấy qua đây chơi thử, anh ấyđứng quan sát 1 thôi 1 hồi, rồi nhất quyết kéo chị Khanh vào. 1 tiếng sau đã rađược, sau đó còn nói với bố tôi quy tắc dịch chuyển của mấy bức tường, khiến ôngcho cài đặt lại ngay tối đó, có anh ấy cho ý kiến nữa chứ! – Thiên ngồi xuốngbàn uống nước, kể lại sự tích

- Bạn trai cậu….? – Bảo hỏi, mặc dù rất không muốn nghe câu trả lời

- Minh ý! – Khanh cười hạnh phúc khi nhắc đến người yêu, nhìn Bảo có ý hỏixem anh còn nhớ không

- À, ra thế….. – Bảo gượng cười, nhanh chóng quay mặt đi giả như đang xemtình hình bên dưới, nhưng thực chất là đôi mắt không ghi được chút hình ảnh nào.Người ấy…hóa ra vẫn ở bên khanh. Xem ra đã thực hiện đúng như lời hứa năm nàovới anh. Vậy thì anh nên nhẹ nhõm, nhưng sao thấy lồng ngực đau nhói thế nàynhỉ?

Bíp…..bíp……bíp

Tiếng chuông thông báo chậm rãi vang lên ở bàn điều khiển. Cả 4 người cùngngười quản lý đều tập trung nhìn về màn hình. Có người thoát ra được rồisao?

Thiên đi nhanh đến bàn điều khiển, nhìn chăm chăm vào camera theo dõi ngaylối ra của mê cung. 2 bóng người mờ mờ hiện lên, cả hai đều cười tươi giơ taychữ V chiến thắng về phía camera, vừa tự hào, vừa khoe khoang với những ánh mắtquan sát phía trên. Thiên bật cười, vừa thú vị vì đã lâu mới có người thoátkhỏi, vừa buồn cười vì trò trẻ con của hai người phía dưới

- Ai thành công thế? – Duy hỏi

- 2 người không ngờ đến! – Thiên quay sang thông báo – Hân và Trần Duy!

## 50. Chương 50

Cả ngày hôm đó, Hân và Trần Duy đều dương dương tự đắc, hưởng thụ cái nhìnthán phục của mọi người. Không hẳn là ai cũng thế, nhưng trước sự phấn khích quáđộ của hai đứa thì ai nhìn cũng thành thế cả. Hơn 30 phút sau, hệ thống nhận tínhiệu cầu cứu không biết ai từ trong mê cung nên mở đường để 4 người còn lại đượcphóng thích ra ngoài. Ra đến nơi, Chi vẫn còn nặng lời chỉ trích đứa nào thiếukiên nhẫn đã ấn nút đầu hàng ở thẻ định vị. 3 người kia đều không có ai trả lờinhưng thâm tâm mọi người đều có suy đoán của riêng mình. Dù sao cũng chỉ là 1trò chơi nhỏ, không muốn làm to chuyện nên chả ai đả động đến nữa.

Một ngày sôi động nữa lại trôi qua. Tối hôm đó, Thiên đưa mọi người ra ngoài,ăn hải sản chế biến tươi sống ngay tại chỗ ở ven bãi biển. Hoàng hôn dịu dànglan tỏa, khác với ánh nắng rực rỡ sống động của bình minh, hoàng hôn mang đến sựnhẹ nhàng, tĩnh tại. Nhìn mặt trời dần khuất sau những ngọn sóng nhấp nhô, khungcảnh nên thơ đến bất ngờ, nếu có đôi có cặp, hưởng thụ cảnh này tuyệt không đểđâu cho hết.

Cách xa dãy nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch đông đúc, ồn ào, hỗn tạp, Thiênđưa mọi người đến 1 nhà hàng lộ thiên, không mái che, trừ khu chế biến. Ở đâychuyên phục vụ những bữa ăn theo nhu cầu. Khách đến ăn mang thực phẩm tươi sốngđến, đưa cho bếp trưởng chế biến, muốn ăn thế nào được làm thế ấy, hơn nữa còntận mắt ngắm nhìn kỹ thuật nấu nướng tài ba của các đầu bếp. Vì vậy nên nhà hàngluôn đông khách, lượng nhân viên đông đúc phục vụ từng bàn riêng biệt dù giácả…..leo thang bắc chả đến.

Cả đám được bố Thiên đem về cho khá nhiều đồ biển ngon mà quý, như tôm càngxanh, cua, ghẹ, cá thu…..tha hồ ăn. Lên thực đơn, vừa ăn những món nóng hổi mớira lò, vừa nhìn bàn tay thoăn thoắt nấu nướng của đầu bếp chuyên nghiệp, bữa ăntrở nên ngon lành và nhanh chóng được giải quyết.

Ăn xong, vài người chạy xuống bãi biển tìm ốc, sò, sao biển, còn vài ngườithì ngồi trên nhà hàng hứng gió.

Chi không tham gia ôn lại quá khứ cùng Bảo, Khanh, cũng không bàn kế hoạch đichơi cùng Thiên, Duy, càng không có hứng đi chơi với mấy người khác. Cô chỉ ngồiim lặng nhìn từng dải màu đỏ cam đang dần tắt đi của mặt trời,đầu óc trống rỗngkhông thể nghĩ ngợi gì, cũng không muốn nhấc tay chân làm gì. Mấy ngày qua, chơinhiều, vui có, mệt chả thiếu, nhưng Chi vẫn thấy tâm trạng mình thiếu 1 cái gìđó, nghĩ mãi cũng không ra, dường như thiếu chất xúc tác thúc đẩy tâm trạng lênđến cực điểm. Nhìn ra ngoài khơi xa, sóng đánh dạt vào bờ nhiều phù du biển, rồilại cuốn ra xa. Chi lại chuẩn bị…..triết lý cuộc sống,

Hình ảnh bạn bè vui đùa đã xua đi áng mây tự kỷ chuẩn bị ụp lên đầu Chi. Chichăm chú nhìn Hoàng đột nhiên nổi hứng chơi tát nước cùng Yến Nhi, mặc cho trướcđến giờ tránh cô bé như dịch bệnh, rồi Hân và Trần Duy, cộng sự chiến đấu trongmẻ cung ban sáng cũng vui vẻ chơi với nhau, dù trước đây coi nhau như kẻ thù. Côkhẽ cười, nhưng sao…..ngực nặng trĩu vậy nhỉ???? Vì cái gì mới được chứ?

Chi à, vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Do cô phủ nhận, hay cô thực sự khôngbiết?

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

Hôm sau, cả nhóm được bố Thiên dùng xe điện đưa đi Hang Cạn, theo nhu cầu củasố đông.

Hang Cạn, theo như người dân địa phương đặt tên, là 1 hang lẻ, đứng 1 mìnhngay dưới lòng biển, nhìn bề ngoài kích thước chỉ trung bình, không hiểm trở cholắm, cảm giác chỉ như một tảng đá khổng lồ ở biển mà thôi. Bố Thiên có dặn dò kỹlưỡng chơi thế nào thì chơi, trước 4 giờ chiều phải ra ngoài. Đến thời gian đónhiệt độ trong hang sẽ xuống đột ngột, lại tối tăm, không ra kịp sẽ dễ gặp nguyhiểm. Đó cũng là 1 trong những điều thần bí của Hang Cạn thu hút khách du lịchưa mạo hiểm.

Bảo và Khanh đều ở nhà, giúp cho bố mẹ Thiên chút việc kinh doanh, Thiên đicùng chịu trách nhiệm dẫn đường. Cậu đưa cho mỗi người 1 chiếc đèn pin mini, dặndò khi nào cần hãy dùng đến để tiết kiệm pin

- Hang sâu lắm à mà phải tiết kiệm? – Chi khẽ thắc mắc, nói thay cho tấtcả

- Sâu hơn mọi người nghĩ đấy! Đề phòng vẫn hơn! Đi theo hàng dọc, đừng aitách ra đi lung tung, kẻo lạc! – Thiên dặn dò kỹ lưỡng rồi dẫn đầu đi vàotrong.

Bên ngoài nắng rực rỡ là thế, nóng bức là thế, nhưng vừa bước chân vào cửahang, luồng khí mát lạnh dã phả ra, đối nghịch hoàn toàn với bên ngoài. Đi sâuvào trong được hơn 50m đã không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ còn biết dựa vào ánhđèn leo lét của đèn pin.

Bên trong Hang, cũng đối nghịch y như thời tiết, 1 đoạn bậc thang tự nhiênbằng đá tảng kéo dài dẫn xuống dưới đáy sâu hun hút, trần hang đá với vô vàn nhũthạch đủ hình dạng đổ xuống, cao vời vợi, gây cảm giác có chút…kinh dị. Tronghang cũng có nhiều ngách nhỏ, như từng căn phòng riêng biệt, có chỗ có lối đi,có chỗ là đường cụt. Toàn hang đều rất khô ráo, chút nước đọng cũng khôngcó.

- Tường ở đây mát ghê! – Hoàng sờ soạng bờ tường men theo đường đi làm điểmtựa, bình luận

- Bao quanh hang là nước biển, đáy hang lại ở sâu dưới lòng đại dương nên tạora sự mát mẻ thế này! – Thiên vừa dò đường vừa giải thích

- Hang không bị ăn mòn sao? Bên ngoài là biển mặn, hơn nữa sóng đánh vàokhông phải nhẹ! – Hải nói thêm

- Đó là điều….khoa học chưa giải thích! – Thiên cười

- Lạ nhỉ! Lạc ở đây….coi như xong! – Hân trầm trồ, nắm chặt tay Chi đi từngbước thận trọng.

- Vì vậy nên đừng ai tách đoàn, đi tìm cũng khó đấy! – Thiên nói thêm lầnnữa

Đi thêm 1 đoạn dài nữa, Thiên để mọi người nghỉ ngơi ở 1 chỗ bằng phẳng, rồidẫn mọi người quay ngược trở ra.

Hành trình diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Chỉ còn 1 khoảng nữa, là sẽ rađến nơi. Thiên dừng bước quay lại điểm danh:

- Còn thiếu ai không?

Cả đám đều ngoảnh hết ra sau lưng, kiểm tra từng người. Thiên đi đầu, sau làHoàng, Duy, Trần Duy, Hải, Chi……….

- Yến Nhi và Hân đâu? – Thiên nghiêm giọng, nhìn quanh lo lắng

- Rõ ràng khi nãy….tớ vẫn nghe tiếng hai người đó nói chuyện sau lưng mà? –Chi hoảng loạn nhìn tứ tung, ht vọng cô bạn thân sẽ bất ngờ xô ra, lên tiếngcười đùa

- Mấy giờ rồi? – Duy hỏi gấp

- 1h47 – Hoàng nhìn điện thoại, nói nhỏ như muỗi kêu.

Trong giây lát cả không khí trùng xuống, im lặng. Luồng khí mát trong hangbủa vây lấy cả đám giờ đây trở nên lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

## 51. Chương 51

20 phút trước, cả đoàn đang mò mẫm ra ngoài, đã đi qua 1 lần, biết rằng khôngcó gì đáng sợ hay nguy hiểm, Hân thôi không nắm tay Chi nữa, chỉ lẽo đẽo theosau. Yến Nhi là người đi sau cùng, càng đỡ sợ, Hân cũng chả thèm lo cho Yến Nhi,nhỏ đủ thông minh để không tự làm mình bị nhốt ở trong hang. Đi được 5 phút, Hânthấy gấu áo sau bị giật nhẹ, quay lại nhìn thì Yến Nhi đang tái mặt nhìn Hân cầucứu:

- Em rơi điện thoại rồi chị ơi!!!

- Điện thoại? Rơi khi nào? – Hân nhíu mày hỏi lại, vẫn có ý thăm dò nét mặtYến Nhi, bị chơi đểu nhiều như thế có muốn không nghi ngờ cũng lạ

- Em không biết nữa! Khi nãy ngồi nghỉ em còn lôi điện thoại ra xem, giờkhông thấy! – Yến Nhi chực khóc, ánh mắt thật thà nhìn Hân, sự bất lực hiệnrõ

Hân quan sát thêm 1 chặp, nhìn từ trên xuống dưới Yến Nhi, nhận thấy nhỏ chỉmặc áo sơ mi khoác ngoài áo phông, quần ngố có 1 túi nhỏ bên trái, còn lại khôngđem theo thứ gì, rất có khả năng điện thoại rơi thật. Nghĩ ngợi đôi chút, Hândừng bước, cầm tay Yến Nhi nói chắc:

- Chị đưa em quay lại tìm! Chưa đi xa nên không sao đâu!

- Nhưng….mọi người… – Yến Nhi nhìn đoàn người vẫn đang tiến về phía trước,không hay biết hai người đã đứng lại

- Không sao, mọi người sẽ chờ, đi nhanh đi!

Nói là làm, Hân bật đèn pin của mình tắt từ khi vào để tiết kiệm, dẫn Yến Nhiđi ngược vào hang. Cô vừa soi đèn khắp nơi, vừa nắm chặt tay Yến Nhi, đề phòngbất trắc. Đến gần chỗ nghỉ, cả hai căng mắt quan sát trong bóng đêm. Khắp nơiđều chỉ thấy đá cuội, sỏi, không thấy bóng dáng điện thoại đâu hết. Yến Nhi bắtđầu sốt ruột:

- Mình chia nhau ra tìm đi chị!

- Không cần! – Hân nói ngắn gọn,nắm chắc tay Yến Nhi không cho tẩu thoát,nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm lia lịa, rồi dỏng tai nghe ngóng

Trong không gian tĩnh mịch, yên ắng, bỗng có tiếng nhạc khe khẽ vang lên,càng lúc càng to dần. Âm thanh như được phóng đại gấp đôi ở hang kín, trần váchcao. Hân lần mò theo hướng nhạc, đi qua chỗ nghỉ chân 1 đoạn, thấy ánh sáng lelói ẩn sau 1 vách đá nhỏ. Chiếc điện thoại của Yến Nhi không hiểu rơi thế nàolại chạy được ra tận đây.

Hân nhanh tay nhặt lên, đưa lại cho Yến Nhi, điềm tĩnh nói:

- Có làm gì thì cũng đừng phí phạm, đánh đổi cả 1 chiếc điện thoại xịn thếnày!

- Dạ? – Yến Nhi có phần mừng rỡ, cầm điện thoại rồi đứng sững lại nghe Hânnói

- Không phải em dụ chị quay trở lại, rồi định chia nhau ra tìm, đến đây lấyđiện thoại rồi ra trước sao? – Hân thẳng thắn vạch trần ý đồ của Yến Nhi, cònnêu cảm nhận – Cũng hay đấy, ít ra còn liều lĩnh để lại điện thoại, nếu chị pháthiện điện thoại không hề bị rơi còn phức tạp nữa!

- Chị…sao chị….. – Yến Nhi ấp úng, rõ ràng Hân không hề để ý đến cô từ khivào hang, tại sao….

- Vì chị không tin em! – Hân vừa soi đèn quay ra, vừa lôi Yến Nhi theo, giảithích – Em rất nhiều lần giở đủ trò với chị, chị không có ngốc!

-………- Yến Nhi im lặng, như 1 sự thừa nhận

- Chắc em giống chị, đọc tiểu thuyết nhiều nên nhiễm, chỉ khác rằng chính vìchị đọc nhiều nên bao nhiêu mánh lới chị đều biết, đề phòng em là chuyện đươngnhiên! – Hân vẫn thao thao bất tuyệt, nói không ngừng

- Em………

- Khỏi xin lỗi nếu không có ý thức nhận lỗi! – Hân ngắt lời

Cả hai đều không lên tiếng thêm nữa, đang đi thì đèn pin của Hân chập chờn,nhấp nháy, sau đó tắt phụt, đêm đen nhanh chóng bao trùm lấy cả hai cô gái. YếnNhi giật mình đứng sát vào Hân:

- Sao vậy? Sao vậy?

- Hết pin! – Hân cố gắng bật thêm vài lần, nhưng vô hiệu, thở dài thông báo –Đèn của em đâu?

- Em……lúc ra nghĩ không dùng đến, em để trong túi chị Chi rồi!

- Hết cách, lấy điện thoại ra dùng tạm đi! – Hân quyết định nhanh

Nhưng dù sử dụng cả hai chiếc điện thoại thì ánh sáng leo lét từ màn hìnhcũng không đủ mạnh để có thể chiếu sáng đường đi gập ghềnh của hang đá, thêm nữađã giữa chiều, ánh sáng từ ngoài cửa càng hó chiếu vào sâu hơn, tốc độ đi của cảhai chậm dần lại, phải lần từng bước, đến ngã rẽ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xemđường nào là đúng, đường nào sai. Điện thoại của Hân nhanh chóng bị đánh bại,hết pin ngay lập tức.

Hân mệt mỏi đừng chân, Yến Nhi nhìn cô thắc mắc, Hân đành nói:

- Tắt điện thoại của em đi, để dành pin còn gọi người đến cứu!

- Nhưng trong hang sóng yếu lắm, lúc được lúc không! – Yến Nhi nói, giơ điệnthoại không có tí sóng chứng minh cho Hân

- Chị biết! Nhưng sẽ có! Ngồi đây đi, mọi người sẽ quay lại tìm, không phảilo!

Yến Nhi không biết nên làm gì, đành ngồi xuống cạnh Hân. Sau vài phút imlặng, cô nói nhỏ:

- Tại sao chị biết em hay giở trò, nhưng không nói cho ai?

- Cần gì phải nói! – Hân thờ ơ – người tinh ý thì đã biết, người không cầnbiết thì nói làm gì, để em tiếp tục trả thù chị? Chị không có hứng!

- Em…..em thật sự thích Hoàng! – Yến Nhi hít sâu, bỗng dưng nói 1 câu lạcđề

-……………………- Hân im lặng, ra dấu Yến Nhi nói tiếp

- Em nhập học muộn hơn các bạn khác, hơn nữa khi đến lớp còn được đích thânthầy trưởng khoa dẫn đi. Mọi người đều nói em cậy quyền thế để được vào trường,nói em không có đầu có, chỉ biết làm điệu, theo đuổi trai đẹp. Chỉ cóHoàng……..Hoàng hay bảo vệ em những lần em bị bắt nạt. Hoàng không nói chuyện vớiem nhiều, nhưng cứ khi nào em bị tổn thương Hoàng đều có mặt. Càng ngày, em càngđể ý Hoàng hơn, và em nhận ra….Hoàng rất hay ở gần chị!

- Không phải cứ ở gần ai đó là có tình cảm nam nữ! – Hân thở dài nói, giọngcũng dịu đi không còn gay gắt nữa – Chị coi Hoàng là em trai, không hơn, nếu emchịu để ý, thì Hoàng cũng đối xử với chị như chị gái thôi!

- Khi em bày tỏ, Hoàng từ chối, còn nói đã có người yêu, nên em…..

- Nhìn nhận sự việc phiến diện như vậy, dễ đánh giá sai tình huống, và dẫnđến hành động cũng sai, em biết chứ? – Hân nói nghiêm túc

Yến Nhi nhìn cô không chớp mắt. Một Hân trưởng thành, chững chạc thế này,khác hẳn một Hân vô tâm trẻ con tường ngày. Hơi bất ngờ nên phải mất 1 lúc YếnNhi mới có thể nói tiếp:

- Em biết em đã sai, chỉ vì…..em muốn Hoàng ở cạnh em, bảo vệ em mãi…..

- Nghe này, em đã lớn, Hoàng cũng vậy, tất cả chúng ta đều phải lớn. Em hôngthể vì bị mọi người hiểu nhầm, làm tổn thương mà tự cho phép mình được quyền yếuđuối và cần đến người khác bảo vệ. Cho dù Hoàng có đến bên em, cũng đâu thể24/24 giờ che chở cho em? Càng đối diện với tin đồn, với định kiến, em càng phảitự mình chứng minh cho họ thấy họ đã sai, như vậy mới giải quyết dứt điểm đượcvấn đề. Em càng nhu nhược, càng bị bắt nạt hơn thôi!

Yên Nhi nhìn hân xúc động, chưa ai nói với cô những điều như vậy, chưa ai dạydỗ cô cần phải mạnh mẽ lên, từ nhỏ cần gì được nấy, ai bắt nạt bố mẹ cô sẵn sàngra tay xử lý, dần dần Yến Nhi như đứa trẻ, không hiểu cuộc đời, càng không biếtđối diện với nó. Yến Nhi nghẹn giọng, nói lí nhí:

- Em…..thực sự xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho chị!

- Không sao đâu! – Hân cười thành tiếng, vì trời tối mù, có cười thì cũng chảai thấy nên phải thành tiếng Yến Nhi mới thoải mái – do em không hiểu, còn bồngbột quá thôi! Hoàn cảnh có thể khiến ta xấu đi, nhưng chính bản thân mình mớiquyết định được mình sẽ trở thành con người thế nào, em đừng tự ti!

- Vâng, em hiểu! Em sẽ cố gắng!

- Em thích Hoàng thật? – Hân chuyển chủ đề nhanh như chớp, nhanh không kémtốc độ khi Yến Nhi nói qua chủ đề này

- Thật đấy! Cái này em không giả dối chút nào! – Yến Nhi khẳng định

- Ừ, nhưng cách em theo đuổi thì sai rồi!

- Sai? Ở chỗ nào ạ?

- Em cứ bám theo như cái đuôi thế, Hoàng dễ tính, nhưng là người thích tự do,việc có 1 người kiểm soát ngày đêm không dễ chấp nhận, đã vậy em còn khiến cậuấy có ác cảm, càng phản tác dụng!

- Vậy….em phải làm sao? – Yến Nhi bói rối, cô không hề nghĩ là việc mình làmtrở nên thừa thãi đến vậy

- Đơn giản cực kỳ! – Hân cúi đầu thủ thỉ với Yến Nhi, tỏ vẻ thích thú – Contrai ai cũng muốn được thử thách, muốn mình trổ tài theo đuổi con gái, chứ congái chủ động mạnh như em…..chỉ càng làm bọn chúng thấy giá trị của mình tăngcao. Nếu em muốn Hoàng chú ý đến em, đừng coi Hoàng là cái rốn của vũ trụ nữa,cứ bình thường thôi! Dĩ nhiên, đừng có thờ ơ quá, cố gắng quan tâm 1 cách bìnhthường nhất, tự nhiên nhất, công bằng như với bất kỳ ai!

- Chị…..chị nói khó hiểu quá!!! – Yến Nhi mếu máo. Nghe Hân nói liên tục màchẳng hiểu được bao nhiêu

- Haizzzzz! – Hân thở dài, bệnh lo chuyện bao đồng của cô lại tái phátrồi!

- Ý chị là…..em nên ngừng thể hiện tình cảm với Hoàng? – thấy Hân chánchường, Yến Nhi đành nói theo ý hiểu

- Ừ, coi như vậy đi! Em cứ thử……bỏ qua nó, quen người khác, hoặc là coi Hoànglà bạn thôi! Có duyên phận thì sẽ khắc ở bên nhau! – Hân gật gù hài lòng

- Em hiểu rồi, cám ơn chị Chị tốt hơn em tưởng, thảo nào Hải…. – Yến Nhi cườitươi rói, nắm chặt tay Hân, đang định nói tiếp thì có tiếng lao xao từ bên ngoàivọng tới.

Cả hai im lặng nghe ngóng. Tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, hơn nữa ánh sángcũng dần dần hiện lên từ xa. Hân quay sang cười động viên Yến Nhi, rồi khum taygọi lớn:

- Ở ĐÂY!

Chẳng mấy chốc, hai bóng đen chạy nhanh đến gần hai người, soi đèn pin thẳngmặt.

- Hai cô có điên không? Đã nói không tách đoàn còn chạy lung tung, biết mọingười lo lắng thế nào không hả?????

1 người vừa đến gần đã “mở đài” mắng sa sả, Hân đứng lên, chờ mắt thích nghivới ánh sáng, mới quan sát kỹ hai người mới đến.

- Biết là ông sẽ có cách tìm ra tôi haha! – Hân tiến đến gần vỗ vai Trần Duykhen ngợi nhiệt liệt

- Có sao không? – Bên cạnh Hoàng quay sang Yến Nhi, hỏi lạnh lùng

- Không…..không sao….cám…..ơn! – Yến Nhi bối rối hẳn sau khi nghe những lờiHân”khai sáng”.

- Đi thôi, phải ra trước 3 giờ, mọi người đang chờ ngoài cửa rồi! – Trần Duynói rồi nhanh chân đưa mọi người ra ngoài.

Hang động càng lúc càng lạnh hơn, từng cơn gió từ sâu trong lòng hang thổilên từng đợt như muốn đẩy mạnh ra ngoài những người đột nhập gây náo động. Đườngđi càng khó khăn hơn khi nhiệt độ hang hạ xuống, không khí xung quanh đọng thànhtừng lớp sương mỏng phủ lên bề mặt đá, làm đá trơn trượt hơn. Mọi người ai nấyđều căng thẳng. Chỉ khi luồng sáng chói mắt xuất hiện trước mặt, cả đám mới mừngrỡ chạy như bay ra ngoài, hửng thụ mặt trời ấm áp.

Mấy người đứng nhấp nhổm không yên đằng xa cũng đến đón. Cả đám ôn nhau mừngnhư được mùa. Náo loạn qua đi, người thì mắng, người thì kể lể, giải thích, ồnào mất 1 lúc mới xong. 1 ngày căng thẳng qua đi, kết thúc trong mối quan hệ thânthết hơn của Hân và Yến Nhi, trong sự nhẹ nhõm của Thiên, Trần Duy, và……trongánh mắt phức tạp của Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng vô vàn những cung bậc cảm xúckhác lạ.

## 52. Chương 52

Một buổi sớm âm u, mây đen che phủ kín trời, không để chút lỗ hổng nào chomặt trời bon chen, Biển động khá mạnh, từng đợt sóng cuồn cuộn nối tiếp nhau đậpvào bờ, như muốn nhấn chìm tất cả. Dần dần, từng hạt mưa cũng đã rơi xuống saukhi tích đủ sức nặng, mưa rào rào, bền bỉ, Mưa trên mặt biển nhìn thì có vẻchẳng thấm vào đâu so với lượng nước khổng lô biển đang chứa đựng, nhưng cũng đủnhiều để chảy thành từng dòng lênh láng trên đường phố.

Ngày mưa, ướt át, lầy lội, đất cát. Kết cục hay nhất…….ngồi nhà nhìnnhau!

Người đông, đến gần chục người, dù cái phòng khách có to đến cỡ nào cũng gâyra cảm giác chật chội, nhìn sơ đã thấy, nói gì đến thảm cảnh bây giờ trong nhàThiên là mỗi người ngồi 1 chỗ, làm 1 việc, càng khiến không gian thêm bí, nhìnchỗ nào cũng…..người.

Mưa từ đêm tới sáng, từ sáng dông dài đến trưa (tác giả cũng dông dài lời dẫnđến mấy chục dòng =\_=). Sau 1 hồi ôm tivi chán chê, Duy vươn vai, kêu gọi:

- Đến giờ cơm trưa rồi!

Im lìm! Không 1 ai có phản ứng, Duy nản, nói to lần nữa:

- Đến giờ cơm trưa rồi!!!!!!

- Thì sao?

Cuối cùng cũng có người đáp trả, nhưng đạp vài tai Duy lại là cái câu…..thừakhông đỏ đi hết. Duy tiến đến, xách tai Hoàng không do dự, hét lanh lảnh:

- Thì ăn cơm chứ sao thằng ngơ này!!!

Hoàng ôm tai lăn lộn dưới sàn, lăn đến chân Thiên ngồi trên ghế sô pha, tạohiệu quả thức tỉnh

- Mưa thế này…..sang được bên nghỉ dưỡng cũng khó đây! – Thiên nhìn mưa cànglúc càng lớn, bệnh lười trỗi dậy….

- Hay là ăn mì tôm cho nhanh! – căn bệnh lan nhanh sang Hân như lửa bénrơm

- Có mấy gói snack ở phòng ngủ lầu 2, đói lên lấy mà ăn! – và cuối cùng trởthành bệnh truyền nhiễm khi đến tay Hải

Duy nhìn cả bọn, híp mắt khinh thường. Cả đám chả thèm động tay động chân thếnày sao?

- Lâu rồi không tự chế biến, giờ đi nấu ăn! – Bảo hùng dũng oai phong ra dángchỉ huy đứng dậy đề nghị

- Nấu á? – Đồng thanh phản bác

- Chứ sao? Đến đây ngày nào cũng ăn nhà hàng, ăn đồ từ khu nghỉ dưỡng đưađến. Ăn bám nhà người ta không thấy ngại à? – Bảo được thể to tiếng

- Có sao? Nhà Thiên tự nguyện mang đến cơ mà? – Hoàng

- Ở nhà đâu có nguyên liệu nấu cơm? – Yến Nhi

- Anh cũng ăn bám có khác gì bọn em? – Hân

Bảo giơ cờ trắng đầu hàng trước sự tấn công tới tấp của đám em nheo nhóc đầynhà. Khanh ngồi im chốc lát, rồi cũng góp ý:

- Dù sao ăn hàng mãi cũng ngấy, thôi thì nấu 1 bữa đơn giản, coi như tụ tập,thế cũng vui mà!

- Ờm, thế cũng được! – Trần Duy

- Ý hay đó chị, em ủng hộ! – Duy

Bảo nhìn mấy thằng em trân trối, phân biệt đối xử! Không phục, không phụcchút nào. Mấy đứa hám gái này! Thấy sắc khinh anh em! Anh hận chúng nó!!!!!

- Thế ở nhà có những gì? – Chi hỏi Thiên

- Ừm, có ít thịt bò hôm qua nông trường đưa đến, tớ có mang về nhà….ăn dần.Còn có chút đồ hải sản đông lạnh. Rau củ quả có thể ra nhà kính ngoài vườn lấy!– Thiên ngước nhìn trần nhà, lục lọi trí nhớ, liệt kê từng thứ!

- OK, vậy thì thế này! Hân, Yến Nhi, Trần Duy, Hoàng, ra nhà kính lấy rau!Hải, Duy lo ngâm thịt, rửa sạch đồ đông lạnh, Chi, Thiên phụ trách nấu chính! –Bảo đứng giữa nhà chỉ tay từng người giao nhiệm vụ, rõ ràng, rành mạch,nhưng…..dường như ở đây, anh không hề có cái uy nghiêm của chủ nhiệm 1 câu lạcbộ, hay giảng viên vĩ đại của trường. Vừa dứt lời, đã có ngay người chốngđối:

- Thế anh làm gì? – Hân

- Cả chị Khanh nữa? – Thiên

- Ừ thì….. – Bảo ấp úng – anh chị lo…..chuẩn bị bát đũa, phụ giúp hai đầu bếpchính!

Chục con mắt nhìn Bảo coi thường. Nhận phần việc rõ nhẽ nhàng, còn lên giọngnữa. May thay cả lũ đều đang chịu sự sinh sát của Bảo ở trường đại học, nên ngậmbồ hòn làm ngọt, lẳng lặng đứng lên lôi nhau đi theo sự chỉ đạo.

Hân, Yến Nhi che chung ô, vừa đi ra nhà kính vừa tíu tít trò chuyện khôngngừng, Hoàng, Trần Duy đi đằng sau, nhìn thấy mà ngạc nhiên

- Họ thân nhau từ khi nào thế? Hoàng hỏi

- Ừ hôm qua, sau vụ lạc trong Hang chứ bao giờ! – Trần Duy trả lời

- Sao bỗng dưng thân nhau dữ vậy? – Hoàng lại hỏi

- Có trời mới hiểu bọn con gái! – Trần Duy lại nhẫn nại trả lời

Nhà kính nằm ngay sát dãy nhà nghỉ của khu nghỉ dưỡng, tức là đi đến cũngbằng khoảng cách đến khu nhà nghỉ, nhưng gần hơn và có 1 đoạn đường dài có máiche nên cũng coi như đỡ vất vả. Ở vùng biển nhưng nhà kính của nhà Thiên trồngkhông thiếu thứ gì, từ rau xanh, đến củ quả, hành lá, tỏi…..cái gì cũng có….mộtít, ngay cả cây nào chí sống ở nơi khô hạn cũng có nốt. Thành ra, lấy 1 loại thìthiếu nhưng mỗi thứ một chút thì quá thừa.

Trước khi ra, Chi đã nói sơ qua thực đơn để nhóm lấy rau biết tìm đúng nguyênliệu. Hân nhìn quanh 1 lượt, chỉ đạo chính, nói đến đâu 4 người cùng lấy đếnđó:

- Hành lá nè! Lấy 1 nắm đi, dùng nhiều!………Khoai tây, 20 củ nhé! Củ nhỏ quáthì lấy thêm! (lấy hết của nhà người ta rồi còn gì)

- Có cà rốt nè chị! – Yến Nhi ới, xong tự giác có bao nhiêu lấy bấy nhiêuluôn

- Ớt nè, Các loại rau gia vị, mỗi thứ 1 nắm! Hai người kia, đấy là rau dền,lất làm cái gì hả? – Hân tiếp tục hò hét – Gừng nè! Hoàng, đấy là giềng, vứtxuống ngay!

- Ối, anh Duy, đấy là cà pháo, lấy cà chua cơ mà! – Ở 1 góc Yến Nhi cũng gópgiọng cùng bà chị – Đấy là rau thơm, lấy rau thì là, cây này cơ!!!!

Cả nhà kính vang vọng tiếng nói không ngừng của hai cô gái, còn hai chàngtrai lơ ngơ, hết nhổ cây này lại đặt cây khác, gần như xới tung cả khu vườnnhỏ.

Sau 1 hồi lao lực, Hân đấm đấm lưng đã thoáng mỏi, thông báo:

- Giờ hái nốt lá lốt nữa là xong! Hái lá to thôi nhé! Cứ lá to nhất thìhái!

- Lá lốt là cái gì? – Hoàng hét lên hỏi

- Đây này! – Yến Nhi tiện tay bứt 1 lá lên làm minh họa, rồi chỉ sang 1 gócvườn, bảo Hoàng cùng Trần Duy hái, sau đó lon ton chạy sang chỗ Hân tranh thủtâm sự.

Hoàng chăm chú cầm lá mẫu Yến Nhi vừa đưa, tập trung nghiên cứu. Trần Duytiến đến gần, nhìn cái lá, rồi nhìn sang góc vườn, bỗng nhiên lay lay Hoàng nóinhỏ:

- Bên này lá to lắm nè! To gấp đôi chỗ Nhi chỉ!

Trần Duy chỉ sang phía đối diện, Hoàng cũng nhìn theo, Cả hai đến gần hơntường nhà kính được 1 loại cây lá to bản hình trái tim đang phủ kín, so sánh vớilá cây mãu, gật gù nhìn nhau tự sướng:

- Lấy lá to thế này cho hai người kia lác mắt, nãy giờ toàn mắng vốn anh emmình! – Hoàng cười sung sướng nhìn Trần Duy.

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp nhận được lời khen của chị em nhà kia, cả hai hămhở dùng cả hai tay vặt không ngừng, đến khi cây lạ mất cả 1 mảng lớn.

Hân cho hết các nguyên liệu vào rổ, chờ Trần Duy cùng Hoàng đi ra. Vừa đếngần, Hoàng đã đắc ý giơ cao nắm lá to đùng cách mạng lên cho Hân chiêmngưỡng:

- Xem đi, em hái hơi bị được! Lá to vô địch nhá há há há!

Hân cầm lấy đống lá mà Hoàng cho rằng đó là “lá lốt” về. Vừa cầm lên, cô đãtrợn tròn mắt, Yến Nhi đứng gần quay sang nhìn cô, kinh dị.

- Sao, quá được đúng không? – Trần Duy cười toe toét, cứ ngỡ 2 người kia biểuhiện vì quá sốc, càng thấy lâng lâng hơn!

Hân ánh mắt xẹt ra tia lửa điện nhìn 2 tội đồ, hét ra lửa:

- ĐƯỢC CÁI ĐẦU ÔNG! ĐÂY LÀ LÀTRẦUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong khi ngoài nhà kính náo loạn, trong bếp cũng nhộn nhịp không thua kém.Nếu ngoài trời có bản hợp tấu của hai giọng nữ trong, thì ở đây có phần song cảcủa nam trầm và….nữ cao

- Bảo thái thịt bò chứ bảo băm hả???? – Chi mắng sa sả Duy đang mày mò chặttừng thớ thịt

- Đánh vẩy cá đi chứ! Ấy, cái đuôi sao chặt cao quá vậy? Bỏ vây đi!!! – Thiênđứng chống hông chỉ đạo hải cũng khổ cực không kém vì làm cá

- Lấy bàn chải cọ cua mới sạch, ông lấy tăm xỉa răng thì làm đến bao giờ?

- Tách mang cá, anh có nói chặt nguyên cái đầu nó đi đâu!!!!!!

- Giỏi thì tự làm đi! – Duy nổi cơn thịnh nộ, vứt luôn con cua đang giãy giụaxuống chậu nước

- Nhiệm vụ là nhiệm vụ, cấm cãi. Giỏi thì ông nấu thay đi, tôi chấp nhậnluôn! – Chi khoanh tay nhìn thách thức

- Hừ, thì…….nói từ từ người ta mới làm được chứ! – Duy ỉu xìu chấp nhận đauthương ngồi xuống im thin thít

Ngoài nhà

- Liệu bữa trưa nay có ăn nổi không? – Khanh kề tai Bảo, thầm thì. Nghe cáikiểu cãi nhau như đánh trận trong bếp, cô lo xa nghĩ đến thảm cảnh hoặc là bữatrưa biến thành bữa tối,hoặc là…..dạ dày chịu trận, đi gặp WC họp mặt 2 ngày

- An tâm, ầm ĩ thế thôi, chứ lại đâu vào đấy ngay! – Bảo trấn an Khanh là vậynhưng cũng lo lắng, không ngừng nhìn vào gian bếp sạch đẹp thủa ban đầu nay cònđâu.

Khi nhóm hái rau trở về, tình hình từ hơi nghiêm trọng trở thành….không thểdẹp loạn.

Chỉ đến khi mẹ Thiên tiện đường ghé qua nhà, ghé vào bếp, phát hoảng vì đốngbừa bộn không còn nhìn ra món ăn, bà mới hét lớn yêu cầu cả đám ra ngoài, khôngai được bén mảng đến bếp.

Bữa ăn tự túc dự định thoắt cái đã lại trở về với bữa cơm do đầu bếp đảmnhiệm!!!!

## 53. Chương 53

Chuyến du lịch tràn đầy niềm vui, kỷ niệm, chẳng thiếu rắc rối phải kết thúcsớm hơn dự định vì lý do công việc của Bảo, và Chi cũng phải quay về sớm.

Sáng sớm ngày đầu tháng 7, Thiên cùng gia đình tiễn mọi người lên xe trở về,Trần Duy ngược hướng nên ở lại chơi thêm, sẽ về sau. Hẹn hò nhau chán chê đếnhọc kỳ mới gặp lại, rồi chuỗi hành trình dài đưa Chi về nhà, sau đó lại thả từngngười một rải khắp thành phố, xẩm tối, Bảo và Hân mới đặt chân vào mái ấm quenthuộc.

Có thông báo từ trước nên bố mẹ hai anh em đã ở nhà chờ cơm đợi sẵn, chỉ cầnhai bảo bối về là…..xông vào bồi dưỡng ngay lập tức.

Ăn uống trò chuyện xong xuôi, Hân lôi đống quà to đùng do hai nhà Chi, Thiêntặng đem cho bố mẹ coi, nhanh nhanh chóng chóng phi lên phòng, mở máy tính.Trước khi mỗi người 1 ngả, Yến Nhi có dặn cô lên mạng, nghe nói là chuyện gì đókhẩn cấp. Nhờ tính tò mò cố hữu nên Hân mới vội vàng thế, không thì còn lâu.

“Chị!!! Muộn quá!” – Vừa đăng nhập Facebook, Yến Nhi đã nhắn tin loạn xạ

“Nhà chị xa hơn nhà cưng đấy nhớ! Mới về chưa thay quần áo hay làm sạch đâu”– Hân nhanh tay trả lời lại

“Thế á? Hay….chi đi đi, em chờ!”

“Thôi có gì nói nhanh đi, lát chị mệt, đi ngủ chứ không làm gì đâu”

“Ừm, mấy ngày nữa….sinh nhật Hoàng. Chị….tính sao?”

Hân khựng lại, chợt nhớ. Đúng rồi ha, Hôm nay đã sang tháng 7 rồi, tình cờ vàbất ngờ, sinh nhật của cô cùng hai anh em sinh đôi lại trúng lun cái tháng này,xui xẻo cái là cả nhóm hơn nửa đã tản mát ở xa tít ù khơi. Haizzzz, kệ chứ nhỉ.Hân lạch cạch bàn phím

“Tính gì là tính gì?”

“Thì…chị định tặng cái gì ý! Em nên tặng gì đây nhỉ?”

“Zời, sinh nhật chị đây còn trước hai tên quỷ sứ ấy, sao nhóc không thèm nhớđến hả? Đồ hám trai!!!!!!! >\_<”

“Ấy, đâu có, em….có biết sinh nhật chị ngày nào đâu ^^, chị thứ lỗi ^\_~”

“Xì, thế em định thế nào? Tặng riêng? Tặng chung?”

“Em không thân với Hải, không tặng được…..”

“Thế thì miễn quà cho Hoàng luôn đi <\_<”

“Why? ô\_ô”

” Nên nhớ em đang thực hiện chiến dịch bơ đẹp, đừng để Hoàng lại tự kiêuchứ!!!!”

“Thế thì làm sao?”

“Chị sẽ cùng em, Duy cùng tổ chức tiệc chúc mừng cho 2 người, coi như quà lun^^, đỡ tốn tiền ”

“Thế cũng được? O-O”

“Quá được! ^0^”

Bàn qua tám lại 1 thôi 1 hồi, đến khi Bảo lên quát tháo yêu cầu ngừng chat,tranh giành máy tính làm báo cáo, Hân mới hậm hực đi ngủ. Nằm trên giường, Hânkhông ngừng tính kế. Nên làm thế nào đây? Mua quà cho cả 2 cũng khó, nhưng khôngmua không được. Hơn nữa cũng phải giúp Yến Nhi, Hân đã hứa, phải thực hiện,Thôi. để coi 2 tên nhóc ấy có ngoan ngoãn tặng quà trước không đã, tính sau!

Nghĩ thấy có lý, Hân an tâm thả lỏng cơ thể, chìm dần vào giấc ngủ!!!!!

2 ngày sau lần cuối ọi người gặp nhau, Hân chơi chán chê ở nhà dưới sự quảnthúc của bố, giờ được thả tự do vì bố đi công tác, nên chạy lon ton qua nhà Duychơi, đằng nào cũng phải hỏi ý kiến vụ quà cáp, 1 công đôi việc.

Nằm khểnh ở giường của Duy, Hân 1 tay vuốt ve con mèo trắng đang cuộn tròntrên bụng, 1 tay bốc bỏng ngô nhai rau ráu, ngắm Duy đang mải miết chơi game

- Ông định thế nào? – Hân hỏi sau khi phổ biến kế hoạch cho Duy

- Sao bà không cùng Hoàng, Hải tổ chức chung luôn đi, cách nhau có 10 ngày! –Duy không quay mặt, vẫn ấn chuột liên tục, gợi ý

- 10 ngày liền đấy nhớ, sao phải làm chung? – Hân cự nụ

- Như nhau! Năm ngoái sinh nhật tôi với Chi cách nhau những hơn 20 ngày, bàcũng gom thành 1 đấy thôi! – Duy lườm Hân 1 cái, tắt màn hình máy tính, ngồi xổmxuống đất, bốc bỏng ngô ăn chung vui

- Ờm, thế thì…. – Hân lúng búng, không phải vì yếu thế, mà miệng đang nhồiđầy thực phẩm, nói không thông – hỏi ý kiến 2 đứa kia đi!

- Gọi đi!

- Ông gọi đi, tôi cũng có sinh nhật, ngại lắm! – Hân cười tít mắt làm trò,vứt điện thoại đùn đẩy cho Duy

Duy cũng ngoan ngoãn làm theo sau khi tặng Hân 1 chặp càu nhàu. Bô lô ba lamột lúc, Duy cúp máy, giơ ngón tay cái lên với Hân:

- Thành công mỹ mãn!

- Yeah! Thế ngày nào? – Hân reo to, khiến em mèo giật mình, rồi ngớ ngườihỏi

- Ngày trung gian! 9/7 – Duy nói

- Uki, ông chủ trì đi nhớ! – Hân gật đầu cái rụp, ra lệnh

- Tại sao lại là tôi? – Duy giãy nảy phải đối, gì chứ mấy cái vụ tổ chức tiệctùng chưa bao giờ cậu nhúng tay tham gia, nói gì chủ trì

- Này, 3 người có sinh nhật đi tự tổ chức cho nhau, nghe hợp lý không? Còn gìgọi là bất ngờ ngày chào đời hở? – Hân căn vặn

- Mình tôi không làm được! – Duy cau có, quyết từ chối bằng được

- Có Yến Nhi nữa, để em ý giúp đi!

- Yến Nhi? – Duy có phần ngạc nhiên nhìn Hân – từ khi nào bà với con nhỏ đógọi nhau âu yếm dữ vậy?

- Hê hê, cái này goi là….có tài thu phục lòng người! – Hân hếch mặt nhìn connhện giăng tơ trên góc phòng Duy, tự sướng cười ha hả

Duy chỉ biết lắc đầu nhìn Hân, Đành vậy! Hân yêu ghét phân minh, nếu đã thânthiết như vậy thì có lẽ là cũng giải quyết được hiểu lầm. Dù sao Duy cũng khôngmuốn hỏi nhiều. Năm ngoái sinh nhật Duy, Hân đã 1 mình chuẩn bị sinh nhật chocậu và Chi, chu đáo đến từng chi tiết, thức ngày thức đêm để làm trong cái hốihả của thi học kỳ. Cậu cũng nên….đền đáp lại cho xứng đáng.

- Vậy thì bà cùng Hoàng, Hải ngày hôm ấy mỗi người phải chuẩn bị hai món quà,nghe chưa? – Duy cặn dặn thêm khi tiễn Hân ngoài cổng

- Làm gì? – Hân hỏi lại

- Cứ làm đi, hỏi nhiều quá!

Hân nhún vai ra hiệu không phản đối, rồi lững thững đi bộ về. Nhà Hân cáchnhà Duy 1 con phố, nói thế cho xa chứ hai nhà dựa tường vào nhau, chỉ có điđường cổng chính thì phải vòng vèo qua hết ngõ, rồi đến cái công viên mini củakhu phố, nhanh gọn thì trèo qua lan can tầng thượng là xong.

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

B-day cuối cùng đã đến. Từ sáng sớm, Duy đã lien tục nhắc Hân chiều tối 6 giờphải có mặt ở nhà cậu, không được sai hẹn. Ngay cả Hoàng cũng được nhắc tươngtự.

Hân ngồi ở nhà, thảnh thơi chờ đến giờ vàng, không ngừng suy đoán xem Duy vớióc sáng tạo hạn hẹp, Yến Nhi bay bổng quá cỡ sẽ làm gì để ngày sinh nhật trở nêný nghĩa hơn. Có khi nào…..không có bất ngờ gì không nhỉ? Hân lắc đầu phủ định,sẽ không như thế đâu!

Nhìn đồng hồ, 5 giờ 55 phút. Hân đứng dậy, cầm theo hai túi quà đã chuẩn bịsẵn, ung dung bước từng bước……lên sân thượng!!!! Gì chứ kiểu gì Duy chả làm tiệctrên ấy, rộng rãi, thoải mái. Đi đường tắt, vừa nhanh vừa được nghía qua trước,quá lời. Hân cười hí hửng vì sự thông minh của mình, nhanh nhẹn vứt 2 hộp quàsang trước (không sợ hỏng hả trời ><), rồi giơ chân trèo qua lan can nhàmình. Chỉ cần khẽ với, chân cô đã nhanh chóng đặt lên bờ tường nhà Duy. Chưa đầy1 phút, hân đã hiên ngang đứng sừng sững sân thượng nhà hàng xóm. Phỉ phủi quầnáo, lượm lên hai gói quà, Hân ngó xung quanh.

Chỉ 2 từ! Trống rỗng! Cả cái sân to đùng không có lấy 1 bóng người, nói gìđến tiệc hay pạc ty gì cả. Hân thất vọng ra mặt, giận dỗi mở cửa đi xuống nhàsát phạt Duy.

Vừa mở cánh cửa, chưa kịp réo tên Duy thì Hân đã giật mình vì 1 tiếng nổ lớninh tai:

- BỤP!! HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## 54. Chương 54

Phía sau cánh cửa, Duy, Chi đã nấp từ bao giờ nhảy ra trước mặt Hân hét lớn,tay mỗi người còn cầm một cây pháo bông nhỏ, trên đầu đội mũ tam giác bằng giấytự sáng chế. Hân sau phút giật mình kinh hãi thì toe toét cười hớn hở, nhậnchiếc mũ của mình từ tay Chi, nói không ngừng:

- Mày lên đây khi nào thế? Sao không báo với tao? Tao cứ tưởng phải hết thángnày mày mới lên chứ?

- Hỏi vừa thôi! – Chi lôi Hân xuống nhà, cười lớn – tao phải lên làm sinhnhật cho mày chứ, Duy nhể!

- Ừ, dù sao năm ngoái hai đứa tụi tôi cũng được bà chuẩn bị tiệc bất ngờ, nămnay phải làm chung chứ lị! Duy gật gù như con gà rù bên cạnh

Xuống đến phòng khách nhà Duy, Hân lại được phen á ố không ngừng. Cái phòngkhách trang nghiêm, độc hai màu đen và trắng của bố Duy đã biến mất, thay vào đólà băng rôn, dây kim tuyến, bóng bay, đèn nhấp nháy….Nói chung là đủ loại màusắc đi. Hân ngó ngiêng chán chê mới quay sang Duy hỏi thăm:

- không sợ bố ông mắng à, phá nhà thế??

- Mắng mỏ gì! Đi công tác những 1 tháng cơ mà há há! – Duy vênh mặt cườisướng, khoe những ngày tự do mình đang sở hữu

Bố mẹ Duy đều làm về kinh doanh nên thường xuyên có những lần vắng nhà đếntháng trời, gần tương đồng với Hân, vì vậy nên từ khi quen biết nhau, hai đứavẫn hay….góp gạo thổi cơm chung, hai gia đình cũng chả còn xa lạ với nhaunữa.

- Anh Bảo không về à? – Chi vừa bày biện đồ ăn thức uống vừa hỏi

- Không, đang ở trên Lạng Sơn rồi! Lại dẫn sinh viên mới đi làm đề tài!

- Hello cả nhà! -Yến Nhi từ cửa chạy xộc vô nhà Duy, không khách khí mà chàolớn, cắt ngang câu chuyện của Hân và Chi

- Đến rồi hả? – Chi nói, không ngẩng đầu lên – Giúp chị đi!

- OK! Chị Hân, quà để lát nữa nha, à quên, chúc chị sinh nhật zui zẻ hehee! –Yến Nhi nói liến thoắng với đủ mọi đối tượng rồi phi đến chỗ Chi, chung tay bàybiện

Hân nhìn Chi nhanh chóng kết thân với Yến Nhi, cũng thấy đỡ lo lắng. Tính củaChi, Hân hiểu rõ, Cô bạn tin tưởng Hân hoàn toàn, không cần hỏi lý do Hân bỗngdưng thân thiết với Yến Nhi cũng tự mình vứt bỏ thành kiến, tập quen dần với connhóc nhí nhố ấy nhiều hơn.

-Tinh tong!

Chuông cửa một lần nữa reo lên. Duy ngó ra ngoài cổng rồi quay lại thôngbáo

- Hai đứa kia đến rồi!

- Vậy ạ! – Yến Nhi mừng rỡ nói, nhưng sau đó tiu nghỉu quay về ghế sô phangoan ngoãn ngồi chờ sau cái nhìn cháy xém đầy cảnh báo của Hân.

Hân nấp sau cửa chính, định bụng chơi 1 vố bất ngờ cho hai người kia. Căngtai nghe ngóng màn chào hỏi tượng trưng của Duy và Hoàng, Hải, rồi lại chậm chạpcanh thời gian. Khi một mái đầu vàng vừa ló vào nhà, hân bật ra như lò xo,hét:

- Chúc mừng sinh nhật Hoan……g…???? – Hân đứng khựng lại, hai tay vẫn giơ giữakhông trung, miệng lắp bắp không ngừng – Hoàng? Hải?

Trước mặt cô, vẫn gương mặt đã quen những nửa năm trời, vẫn hai con ngườicùng nhau trải qua 1 học kỳ đầy sóng gió. Nhưng sao thấy…khang khác. Nếu ấntượng về Hoàng, Hải được phân biệt bởi màu tóc thì nay cái điểm khác biệt duynhất ấy đã biến mất không thèm để lại dấu hiệu nhận biết. Cả hai người, cùngchiều cao, cùng biểu cảm gương mặt, cùng mái tóc vàng nâu đã được nhuộm cho giảmđộ chói sáng.

Chi và Yến Nhi cũng trố mắt ra nhìn hai người mới đến như người ngoài hànhtinh, đồng thanh mở miệng:

- Ai là Hoàng? Ai là Hải?

Nhí nhố, òn ào, náo loạn mất mấy phút ở cửa ra vào rồi mới ổn định được trongnhà. Cả 8 con mắt đều chiêm ngưỡng hai bảo vật sinh đôi trước mặt không thèmchớp cho đỡ khô mắt. Còn hai người thì chỉ biết nhìn nhau sởn da gà.

- Mọi người….- 1 người vừa đinh mở miệng nói đã bị cắt ngang

- Khoan đã! Giờ, tôi đố ai phân biệt được 2 đứa này! – Duy dõng dạc tháchthức 3 hồng chính cánh còn lại

- Phân biệt được thì sao? – Chi hỏi

- Thì…..mọi người sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng!

- Xì, cũ rịch! – Hân trề môi chê bai

- Thế thì bà muốn thế nào? – Duy vặc lại

- Thì quà của hai tên ấy sẽ về tay người thắng há há! – Hân cười sướng

- Ở đâu ra chuyện ấy, cũng là sinh nhật Hoàng, Hải mà chị!!!! – Yến Nhi phảnđối

- Ờ, thế thì mỗi người nhường 1 phần quà cho người thắng! – Hân mặc cả

-Nếu thua thì sao? – Chi lại hỏi

- Thì…..tùy hai người kia! – Duy mệt vì phải nghĩ điều kiện cho cái”tối kiến”mình nghĩ ra, nói nhanh

- OK! – Cả đám nhất trí.

Và thế là, lại 4 người quan sát, hai người ngồi im như tượng, không dám làmgì. Căn bản cũng hứng thú quá đi. Nếu không có tính cách hay biểu hiện khácnhau, Hoàng Hải giống nhau như hai giọt nước, đến độ to nhỏ, nặng nhẹ cũng khôngkhác nhau là bao nhiêu.

10 phút sau, Duy mở màn:

- Bên phải là Hoàng, cái kiểu ngồi ôm đầu gối thế này, chỉ Hoàng mới có!

- Bên phải là Hải chứ, người bên phải mắt sắc lẻm thế cơ mà? – Chi cãilại

- Em thấy….ai cũng là Hải hức!! – Yến Nhi mếu máo – ai nhìn cũng nghiêmtrọng, cứng nhắc đến đáng sợ!

Chỉ còn Hân vẫn đang ngồi cân nhắc kỹ lưỡng. Đến khi cả chục con mắt đềuhướng mình làm trọng tâm mới, cô từ từ chi vào từng người, rồi nói dè chừng:

- Đây….là Hoàng (bên phải), còn đây……là …..Hải (bên trái)!

- Tại sao? – 3 cái miệng đồng thanh

- Tôi….cũng không biết, linh cảm thế thôi! – Hân xoa tai cười khì khì, để rồilãnh cú cốc đầu đau điếng của Duy

- Thế nào? – Duy hếch mặt về hướng sô pha, hỏi

Tất cả chìm trong im lặng tuyệt đối, sau đó….người bên phải từ từ nở nụ cười,đứng dậy hét lớn:

- Chị Hân, anh Duy đúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- HẢ? – Hân cũng bất ngờ trước kết quả Hoàng nói. Đúng là Hoàng bên phảithật! Cái kiểu cười toét miệng thế kia, chỉ xuất hiện ở Hoàng mà thôi

- Ha ha, thắng rồi nhá! Lát nhớ đưa 1 phần quà cho chị! – Hân cười đắc thắng,nhìn lại 3 người thua cuộc mà cảm thán, sao hôm nay mình….cao lạ thường ,quay sạng đập tay thắng lợ cùng Duy

Hết phần đố vui có thưởng, buổi tiệc cũng chính thức khai màn. Duy nhẹ nhàngđánh đàn ghita hòa cùng giọng hát mượt mà, êm ái của Chi, cùng hát vang bài“chúc mừng sinh nhật”

Thoáng chốc cả căn phòng chìm trong ánh nến lung linh huyền ảo, trong giaiđiệu của đàn ghita mộc mạc, du dương. Tiếng đàn vừa dứt, tràng vỗ tay vang lênnhư sấm dội. nối tiếp là tiếng chí chóe không ngừng nghỉ tranh giành đồ ăn thứcuống, tiếng nói cười huyên náo.

20 phút sau, giải quyết xong cái dạ dày, Duy đứng lên chủ trì tiếp chươngtrình:

- Sau đây, màn tặng quà nhớ! Mỗi người đã chuẩn bị quà, cho hết ra đây,sau đóbốc thăm trúng thưởng. Bốc trúng quà của ai thì nhận của người ấy!

- Này, nhỡ…..bốc cả của một người thì sao? Bốc phải quà mình chuẩn bị thìsao?- Hân e dè hỏi

- Thì số bà xui, nhưng cứ nhận được đủ quà là được. Mỗi người bốc 5 món!Riêng Hoàng, Hải 4 món vì không mang quà tặng cho nhau! – Duy nói xong đi lấyhết chỗ quà mọi người để trong phòng, đem ra xáo trộn lung tung, rồi vỗ tay chờđợi.

Hân hớn hở bắt đầu trước, cân nhắc chọn lựa, bỏ qua giấy gói màu xanh dương,vì đó là quà của mình, còn lại cô quyết định….mỗi màu 1 hộp. Chọn đủ 5 món, Duycông khai tên người tặng (vì đã có kiểm tra từ trước):

- Màu đỏ, Yến Nhi, màu cam, Chi, màu đen, Hải, màu lá cây, Hoàng, màu tím,tôi! OK, chọn hay dữ!

- Tôi mà hehe, ăn may thôi! – Hân le lưỡi, ôn chắc chiến lợi phẩm của mình,sợ bị tranh cướp.

Tiếp theo đến lượt Hải,, nhanh tay vớ quà trước Hoàng. Cậu không cần suynghĩ, cũng chẳng cần nhìn, vơ luôn 5 hộp quà gần nhất. Duy lại tổng kết:

- Hồng, Yến Nhi, tím, lại là của anh, và…..hai hộp xanh biển…..đều củaHân!

- Sặc, gì thế, lấy luôn 2 món của chị Hân! Bất công! – Hoàng mè nheo khi bấtđắc dĩ chọn nốt đống quà còn lại, với 2 món đồ của Chi chuẩn bị, khuyết quà củaHân.

- Bốc thăm, cấm cãi! – Hải đe dọa ý đồ đổi chác từ ông anh, khua tay bảovệ.

- Rồi, giờ mỗi người đưa lại cho anh và Hân 1 phần quà như đã hứa từ trước! –Duy giơ hai tay, cười sướng vì không phải sinh nhật cũng được quà

Hoàng càng nhăn nhó khổ sở hơn nữa, mếu máo đưa 1 món Chi đem tới cho Duy, vàHải ….chần chừ, ngẫm nghĩ, đưa trả Duy hộp màu tím.

Duy tái mặt nhận lại quà mất công mình chuẩn bị lại hoàn về cố chủ, lườm Hải1 tràng dài dằng dặc. Còn Hân, cũng nhận được từ Hoàng món quà sang nhượng củaYến Nhi, nhưng không nhận, nhất quyết chọn quà của Chi. Còn Hải, đưa quà của YếnNhi thì lại nhanh tay nhận lấy, rồi sau đó nhận lấy ánh mắt điện xẹt vì phânbiệt đối xử của Hoàng.

- Sao không đưa anh một phần quà của Hân? Lấy hai món làm gì? – Duy mon mencầm hộp quà màu tím, dụ dỗ Hải đổi đồ

- Em thích thế đấy! – Hải khiêu khích

- Sao chị nhận quà Yến Nhi từ bên Hải, bên em không nhận? – Bên cạnh, Hoàngcũng quay sang Hân ỉ ôi

- Chị thích thế đấy! – không hiểu tình cờ hay có chủ ý, Hân trả lời y changcâu hải vừa sử dụng, để lại khung cảnh hai người hậm hực, hai người hớn hở, haingười….không liên quan trong bữa tiệc linh đình.

Cuối buổi tiệc, Hân lại leo đường tắt về nhà, hớn hở mở đống quà trước mặtmình. Cô nhận được những hai món của Chi, hai món của Yến Nhi, haizzzz, phải xửlý sao đây??

Duy tặng con thỏ heo hiếm có, lùng sục mất bao lâu Hân cũng chưa mua được,giờ được ôm trong vòng tay,Hân cười toét, tự nhủ sinh nhật Duy sẽ đáp lễ tử tế.Yến Nhi, với gợi ý từ Hân nên quà trong 3 hộp như nhau, đều là đồng hồ để bàn,giống nhau không khác tí gì. Tự nhủ mai sẽ đem cho Yến Nhi 1 chiếc làm đồ đôivới Hoàng, còn 1 chiếc sẽ để lại làm kỷ niệm, Hân bóc tiếp quà của Chi, một khốicầu thủy tinh với hình hai cô bé nắm chạt tay nhau bên trong, cứ lắc lên sẽ lunglinh đầy kim tuyến. May thay cô đã cướp quà Chi từ tay Hoàng. Món còn lạilà…..móc treo điện thoại hình quả bóng đá, hức, quà này có lẽ chuẩn bị choHoàng. Mai cô sẽ đưa lại, cái này không hợp với cô cho lắm.

Hoàng tặng 1 album ảnh, đã có sẵn ảnh của chính mình ngay trang đầu tiên, sauđó là những tấm ảnh chụp trên trường, những lần đi chơi cùng cả nhóm, rồi ảnhcủa Hoàng, Hải nhí nhố ở nhà. Thế mà đã chiếm nửa quyển. Hân chỉ còn lại nửaquyển để lưu giữ ảnh cá nhân. Cô bó tay với cậu em tự sướng trình độ cao,quyếtđịnh dùng album làm album cả nhóm.

Cuối cùng, Hải tặng Hân vòng đeo cổ, trên sợi dây mỏng bằng bạc có lủng lẳnghình…..nửa trái tim. Hân ngờ nghệch nhìn món quà, không hiểu là Hải có mua nhầmkhông! Nửa trái tim, sao không cho trọn vẹn đi cho lành, đã vậy Hải mua dâychuyền càng lạ hơn nữa.

Nhưng thắc mắc cũng chẳng để làm gì, dù sao cũng đẹp, cô cẩn thận đeo vào cổ,ngắm nghía. Sinh nhật lần này….không tồi ^^

Ở 1 nơi khác, cách xa chục cây số, cũng có người đang mỉm cười hài lòng, nhìnkỹ hai hộp quà cùng có màu xanh biển…..

## 55. Chương 55

Giữa tháng 7, giải thi đấu bóng đá tranh cup sinh viên hàng năm được tổ chứcgiữa các trường đại học trong toàn thành phố. Ngay từ khi có thông báo chínhthức của Ban tổ chức, các trường đã rậm rịch chuẩn bị, luyện tập,lựa chọn nhữngtân binh xuất sắc trong những học sinh năm nhất.

Không ngoại lệ, khỏi nói cũng biết trường Hân tập trung thế nào. Đội tuyểncủa trường, sau 1 tháng ròng rã trước đó cho các khoa thi đấu cọ sát, cũng đãchốt hạ đội hình 11 chính thức, 20 dự bị, chuẩn bị cho trận quyết chiến đòi lạichiến thắng năm ngoái để tuột mất vào tay Đại học H. đối thủ lâu năm.

Nhờ phúc của Duy, thêm Hoàng nữa, nghiễm nhiên 2 chân quản lý trong đội chắcchắn có suất của Hân và Chi, cộng thêm vài thành viên mới được tuyển thêm, lậpđội 5 người, ngày ngày đều đều đến trường, quan sát theo dõi, ghi chép đầy đủtình hình và năng lực của mỗi người. Cứ ngỡ hè được xả láng, nhưng phút chốc lạichìm trong hàng chục cái hoạt động lớn nhỏ.

Trên sân bóng xanh mướt cỏ non, 22 con người đang không ngừng chạy, mồ hôirơi sáng lung linh trên từng vầng trấn dưới ánh mặt trời oi nồng của ngày hè.Ngay cả đám quản lý ngồi mát ở trong ghế chờ cũng phát rồ vì nóng, nói gì đếncầu thủ.

Còn 3 ngày nữa giải đấu khai mạc,cường độ tập luyện càng nhiều không tả nổi.Hân khó chịu, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, như đẻ ủng hộ chođội bóng.

Tiếng còi vang lên trong sự mừng rỡ của từng người. Kết thúc tốt đẹp, đã sẵnsàng xung trận.

Thầy thể dục, kiêm huấn luyện viên tập trung toàn đội, nhắc nhở thêm:

- Danh sách ra sân thầy sẽ bàn bạc lại cùng đội trưởng và các quản lý, giờcòn 3 ngày, các em chú ý giữ sức khỏe, nhất là đừng để đôi chân có thương tíchgì! Ngày chủ nhật, tập trung ở trường lúc 7 giờ! Giải tán! Đội trưởng, đội phó,quản lý trưởng ở lại!

Đám người lâu nhâu sau 1 lúc tụ tập quanh thùng nước mát cũng tản ra dần dần.Song Duy, cùng Hân, và một chị năm 4 cùng ở lại bàn bạc với thầy thể dục, cònChi cùng những quản lý khác lo dọn dẹp hậu trường.

30 phút sau, Hân nồi mệt nhoài dưới đất, rên rỉ:

- Mệt!!!!! Biết vậy không thèm nghe ông dụ dỗ! Sướng đâu chả thấy, chỉkhổ!

- Khổ rồi sau này mới biết sướng chứ! – Duy lau mồ hôi, cười lớn – bà vậnđộng đi, cho điểm thể duc tăng chút, tham gia thầy tăng điểm cho thì sao?

- Ngơ à, lớp tôi thầy có dạy quái đâu, nâng cái mặt ông!!!

- Được rồi, mệt thì về đi, còn ngồi đó cãi cọ nữa! – Chi can gián, tay xáchnách mang đủ thú, khó khăn đi vào văn phòng đội.

- Để tớ mang! – Trần Duy nhanh tay ôm lấy đống đồ trên tay Chi, dễ dàng đemcất, sau đó còn đi ra làm nốt phần của Hân

- Men quá đê!!!! Bạn Duy đẹp trai quá!!!! – Hân cười toe khi không phải làm,khen lấy khen để

- Cám ơn, tôi đẹp trai từ bé há há! -Duy ngồi bên bỗng dưng ngửa cổ lên trờicười khoái trá

- Ấm đầu à? Khen ông đâu! – Hân liếc mắt, chê bai

- Bà vừa kêu tên Duy đấy thôi, không tôi thì ai, ngượng à? không sao, sự thậtnó hiển nhiên mà, đừng có ngại!!!

- Chưa thấy ai như ông! Mèo khen mèo lắm lông! – Hân trề môi trêu chọc, đểrồi lại tái hiện màn rượt đuổi muôn thủa cùng Duy

Còn lại Chi đứng đó, nhìn theo bất lực. Chi quay lại thì thấy Trần Duy đã rangoài, khóa cửa phòng từ khi nào.

- Chìa khóa đây! – Trần Duy đem nhét vào tay Chi chùm chìa khóa nhỏ, rồikhông nói thêm lời nào, nhanh chóng gia nhập trò mèo vờn chuột

Chi nhìn theo Trần Duy, đáy mắt hiện lên tia sáng u tối mờ nhạt. Kể từ ngàyChi từ chối đến nay, Trần Duy ban đầu còn theo đuổi nhưng sau đó bắt đầu giữkhoảng cách đúng mực với cô. Không còn những lần bám dính lấy cô đi khắp nơi từlớp học đến thư viện, không còn thi thoảng kể chuyện cười cho cô nghe rồi gãitai bối rối khi Hân phũ phàng nói không hề buồn cười. Tất cả biến mất như chưatừng tồn tại, chỉ còn Trần Duy nghịch ngợm, hay trêu chọc Hân vô bờ bến cùng Duyvà Hải, hay ngồi nói chuyện trời trăng với Hoàng mỗi khi cả 2 ngồi dự bị trongtrận đấu tập.

Chi thấy thế lại tốt, đỡ bị làm phiền. Nhưng tận sâu con tim cô, có cái gì đótrống vắng khó gọi tên.

Ngày khai mạc, hàng trăm con người đổ xô về sân vận động thành phố. Từngtrường đứng xếp hàng nghiêm trang phía sau bảng tên của mình, ngẩng cao đầu kiêuhãnh trong sắc phục riêng và lá cờ riêng của từng trường, lắng nghe Chỉ tịchThành phố phát biểu, dông dài đến nhàm chán. Sau khi tiếng còi khai cuộc cấtlên, trận đấu mở màn cũng nhanh chóng được tiếp diễn.

Toàn giải có tất cả 8 trường thi đấu, cả đại học lẫn cao đẳng, trung cấp,trường dạy nghề, dược chia 2 bảng A, B. Vòng loại thi đấu vòng tròn, kết thúcchọn ta ra hai đội nhất nhì bảng tiến vào bán kết, sau đó là chung kết.

Trường của Duy, bảng B, thi đấu trận đầu tiên ngày thứ hai, nên hiện tại cácthành phần chủ chốt của đội cùng huấn luyện viên, quản lý đều ở lại theo dõitrường bạn, đồng thời chờ lượt trận đầu của bảng B.

Hết hiệp 1, hai đội hòa 0-0, nghe mãi mấy lời đánh giá đậm chất chuyên mônđến ù tai nhức óc, Hân đứng dậy, len lén chuồn ra phía sau sân cỏ rộng lớn, đivề phía khu vực hậu đài.

Ngòi nghỉ ngơi hóng gió chưa được chục phút, đôi mắt rảnh rỗi đến mức nhàn hạcủa Hân lia thấy cảnh tượng….không nên thấy. Ở ngay cồn sau sân vận động, 1 nhómngười còn mang đồng phục thi đấu màu xanh lá, phía sau có in tên trường H, đangvây lấy 1 người nào đó. Lại cái kiểu điển hình, cậy đông ức hiếp kẻ yếu. Hânthân nữ nhi đầy mình, dĩ nhiên không ngu can thiệp chuyện không phải củamình.

Nhẹ nhàng cầm lấy sổ ghi chép, Hân nhón chân đang định dời đi, thì 1 giọngnói quen thuộc đã chặn đứng bước chân vô tình của cô

- Tôi đã nói tránh ra, có nghe thấy không? – Hải nhìn bọn cao to óc bé đứngtrước mặt, ngán ngẩm

Lại cảnh tường mỗi năm đến hẹn lại đến, cứ ngỡ bây giờ không liên quan, ai dèvừa đến định đưa đồ cho bà chị ngốc thì gặp chuyện.

- Thì anh đã bảo tránh nếu chú em đi theo bọn anh mà! – 1 tên lên tiếng,nhếch mép cười

- Sao tôi phải đi! Tôi không quen biết ai trong số các anh hết!

- Thật không? tiền đạo thép của trường THPT NT, người giành được danh hiệucầu thủ xuất sắc nhất trong giải thi đấu THPT, nói không biết hơi lạ! – tên kháccười khoái trá, cứ như bóc mẽ được sự giả tạo của Hải

- Tôi không phải Hoàng! – Hải nhấn mạnh lần nữa, độ khó chịu đã tăng 1bậc

- Không phải? Nghĩ bọn anh ngu à? Ngay cả cái mặt cũng không nhận diệnđược?

- Tùy! – Hải nhún vai, khẽ lách người định tránh đi.

Trong thoáng chốc tiềm thức của cậu 1 tia ý nghĩ xẹt qua, nhớ lại khoảng thờigian này, 1 năm trước, 1 người xuất hiện, và giải cứu cho anh, hoành tráng,nhưng cũng kết thúc lãng xẹt. Ngây người vì suy nghĩ, Hải bị tên đối diện chặnlại dễ dàng

- Không nói chuyện bằng lời, thì dùng hành động vậy! Xem ra, phải để anh nóichuyện với đôi chân thép này, chú em mới dừng lại, nhỉ???

tên đó cười khẩy ra hiệu, mấy tên phía sau cũng cười lớn, rồi nhất loạt xônglên.

Hải tỉnh bơ nhìn nhận hoàn cảnh, hai chân khẽ dịch chuyển, đôi tay giơ cao,chuẩn bị ra đòn.

Nhưng, cái từ nhưng xuất hiện bất ngờ, thường đẩy tất cả các câu chuyện rẽsang 1 hướng khác hẳn dự định

- Mấy người làm cái gì thế hả?

Giọng 1 đứa con gái vang lên đanh thép, mạnh mẽ từ phía sau, làm ngưng mọihoạt động. Bọn gây sự quay đầu lại tìm thủ phạm, còn Hải thì ôm trán nhăn nhókhổ sở, khẽ lầu bầu:

- Không phải chứ???? Sao lại xuất hiện vào lúc này????

## 56. Chương 56

Hân đứng chống hông, oai phong lẫm liệt nhìn mấy tên cao to gấp mấy mình,không chút sợ hãi trong hành động, còn trong suy nghĩ và….ánh mắt thì không aiđảm bảo không có ^^

Tên đứng đầu, nhìn Hân săm soi một hồi, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, mấytên khác cũng thi nhau cười theo y như lũ hít phải N2O, chỉ có nạn nhân Hải ômđầu khổ sở. Nhận thức (sai lầm) tình hình, Hân lại tiếp tục tiến tới, nói lớntiếng:

- Mấy anh định cậy đông bắt nạt yếu hả? có muốn tôi báo lên ban tổ chức việccố ý đả thương đội đối thủ không? Đảm bảo sẽ bị đình chỉ thi đấu, chưa nói đếnviệc có thể ảnh hưởng đến trường các anh!

Mấy tên đó bắt đầu ngừng cười khi nghe Hân đe dọa. Đây vốn là 1 trong nhữnghành vi kỷ luật hàng đầu của các mùa giải thi đấu trong thành phố, vì tệ nạn“thảm sát” chủ lực các đội xảy ra quá nhiều nên từ quy định ngầm giữa các trườngđã được trở thành quy định chính thức. Bất cứ ai có hành vi gây thương tích chođội đối thủ, trường đó sẽ bị cấm thi đấu trong 1 năm, giải xuân giải hè gì cũngdẹp hết.

Hân thấy ngón đòn mình đưa có hiệu quả, vênh mặt tự đắc, tiếp tục lên giọnglấy uy:

- Nếu các anh chịu rút êm, thì hai bên coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết,ai cũng có lợi! Đồng ý chứ? Quyết định vậy đi!

Hân đi nhanh tới chỗ Hải, nắm tay cậu định bụng kéo đi, nhưng người tínhkhông bằng….côn đồ tính, mấy tên đó nhất quyết không để cả hai thoát. Tên cầmđầu gằn giọng:

- Được lắm cô em, dám đe dọa cả tao hả? Chỉ cần cô em cũng bị bịt miệng, cònmiệng nào đi tố cáo nữa, đúng chứ?

Hân lạnh tóc gáy. Cứ ngỡ mấy tên đó sẽ im ỉm đi, ai dè hắn dám quay ngượclại, đe dọa cả cô!!!! Hân nuốt khan, khẽ nói:

- Định làm gì? Tôi có võ đấy nhé! Đai đen Karrate đấy nhé!

- Karate???? Anh mày trong đội tuyển chính thức của taekwondo đây này, thửxem võ nào cao hơn!

Tên cầm đầu nhếch mép cười khinh thường, đối với con nhóc loắt choắt trướcmặt dù cho có võ thật cũng không đủ sức uy hiếp, nói chi đến việc hắn thật sựtrong đội tuyển taekwondo chứ. Dứt lời, mấy tên bắt đầu xông lên. hân đến nướcnày không còn giả bộ mạnh mẽ nữa, nhanh chân tháo chạy, vẫn không quên kéo theoHải. Thế là cảnh tượng 5 rượt hai diễn ra rất chi là xôm tụ ở sau sân vận động.Trận cầu phía trước quá ồn ào, không ai để tâm đến cái góc khuất nho nhỏ nàycả.

Chạy thoát thì còn gì là thú vị nhỉ ^^. Chẳng mấy chốc, Hân đâm đầu vào ngõcụt, nhanh chóng bị mấy tên kia bao vây trở lại. Hân mím chặt môi, nhìn tên cầmđầu, giận dữ. Ép mãi cũng phải phản kháng. Hân buông tay trong cái sững sờ củaHải, tiến lên phía trước dưới con mắt ngạc nhiên của cả đám gây sự. Hân mỉm cườithật tươi….đánh lạc hướng rồi nhanh như cắt, giơ chân…..đạp vào “chỗ hiểm” củabất kỳ thằng nào trong tầm ngắm.

Tận mắt thấy hai đứa đàn em phải quỳ xuống nhăn nhó đau khổ, tên cầm đầu mặtđỏ bừng bừng, lao đến giơ cao chân hướng Hân đạp tới. Hân không kịp phản ứng lạisau cú song cước, chỉ biết cúi xuống ôm đầu. Thế nhưng 1 bóng đen vụt đến ômchặt Hân, khẽ xoay người, giơ lưng hứng trọn cú đá nặng ký của tên đó.

Hân sửng sốt quên cả phòng bị, nhìn Hải khẽ nhíu mày sau cú đạp, đứng hìnhvài giây, rồi ra sức mắng mỏ:

- Ngốc vậy hả? Sao lại xông ra làm gì?????

Bản thân Hân không thể xác định được mình mắng Hải là do nổi cáu thật sự hayvì lo lắng cho cậu, thấy cậu đỡ đòn giúp mình không mảy may suy nghĩ. Hải mỉmcười, không tức giận chút nào trước câu mắng nếu là mọi khi sẽ trả đủ cho Hân,chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Bọn chúng gây sự với tôi, tôi sẽ giải quyết. Tôi nhất định không để Hân bịthương đâu!!

Vỗ nhẹ hai cái vào vai Hân, Hải đứng dậy, che chắn cho Hân đứng sau bằng toànbộ thân mình, lạnh lùng đối diện với 3 tên còn lại, khẽ hất mặt:

- Giỏi thì xông lên hết đi!

Chẳng khác gì thêm củi vào đống lửa đang cháy phừng phừng, ba tên còn lạinhào đến như bò tót thấy tấ vải đỏ. Hải vẫn không xê dịch, ánh mắt sắc bén nhìndối phương. Khi tên bên trái giơ cú đạp, cậu khẽ lắc mình né tránh rồi thuận đàgiơ tay táng thẳng vào gáy khiến hắn ngã sấp xuống đất. Tên bên phải hướng cúđấm về mặt cậu, nhanh chóng bị đôi chân dài gạt mạnh, mất đà ngã nhào xuống. Chỉcòn tên cầm đầu. 1 chọi 1. Hân nhìn Hải không chớp, quen nhau bao lâu, nhưng côkhông hề biết cậu có võ. Quên đi hoàn cảnh hiện tại, Hân trầm trồ xem vở kịchhành động nghẹt thở trước mặt, ánh mắt sáng lên vì háo hức, sung sướng (bó tay=\_=).

Hải cùng tên cầm đầu đánh qua đánh lại, cả hai đều ra tay cực chuẩn, né đòncực nhanh. Cứ dây dưa kéo dài. Mắt Hân khẽ liếc thấy đám kia chuẩn bị bò dậyđánh tiếp, cô nhanh tay nhanh mắt vớ lấy tập hồ sơ mình cầm theo, tranh thủ đánhtới tấp vào mặt bọn kia, chân cũng đá không ngừng vào cái gọi là….”điểm yếu củacon trai” không thương tiếc, miệng không ngừng rủa: “Cho chúng mày tuyệt tửtuyệt tôn luôn”

Đến khi sức cùng lực kiệt, Hải cũng kết thúc trận đánh. Mấy tên đó chỉ để lạicái nhìn cảnh cáo, rồi dìu nhau đi thẳng. Hân khập khiễng đi đến gần Hải, hỏinhỏ:

- Cậu có làm sao không?

- Không sao, xây xát chút thôi! – Hải mỉm cười động viên Hân, rồi hỏi ngượclại – Hân có làm sao không?

- Không, không sao hết! – Hân quá tập trung kiểm tra người Hải tìm kiếmthương tích, không nhận thấy điều bất thường trong lời nói của cậu – cậu biết võà?

- Biết, mới tập được 1 năm! – Hải nhún vai đáp lại

- Sao tôi không biết?

- Có khi nào đánh nhau đâu mà biết!

- Ờ! – Hân chẹp miệng, rồi bất chợt nghĩ ra điều gì đó – cậu biết không? Tôithấy…..hoàn cảnh này rất quen, hình như….đã từng xảy ra với tôi rồi. Nhưng….cũngkhông giống lắm!

Hân nhíu mày suy nghĩ cực nghiêm túc. Hải chỉ biết nín cười, dắt Hân đến ghếđá gần đó ngồi nghỉ

- Nghĩ ra rồi! – Vừa ngồi xuống Hân đã vỗ tay phấn khích – năm ngoái, trongtrường tôi, tôi có gặp 1 đứa học sinh, cũng bị đám cấp 3 vây đánh!!!!

- Ừ, thế hả? – Hải nói cho có, ngả lưng nghỉ ngơi

- Thật đấy, tôi nhớ hồi đấy là 1 tên nhóc mặc đồng phục trường……N…..T???? –Hân ngắc ngứ, quay sang nhìn Hải, từ nghi ngờ, ssu đó đến ngạc nhiên, cuối cùnglà…… – Đấy là cậu?????

- Giờ mới nhớ ra sao? – Hải nhìn Hân chăm chú

Hân lúng túng trước ánh mắt khác lạ của Hải, chỉ biết xoa xoa đầu tảng lờ.Quả thật, cô đã quên đi mất việc mới xảy ra 1 năm trước.

\*flashback\*

Ngày hè oi ả nóng nực, càng thêm nóng ở sân tập của đội Karate. Khắp nơi vanglên tiếng hô vang mạnh mẽ, dứt khoát, tiếng đạp rền vang, tiếng thân mình bịquật xuống nền thi đấu…..Hân ngồi cầm quyển vở quạt phành phạch ở chiếu nghỉ, cốgắng chờ ông anh quý báu dạy nốt bài tập cho đội tuyển. Mới ra trường đã đượcgiữ lại làm giảng viên kiêm huấn luyện viên karate nên công việc của Bảo yêu cầuở lại trường khá nhiều. Nếu không phải hôm nay là ngày về nhà, Hân đã chẳng bénmảng đến đây, chờ khổ cực như vậy.

Mãi, mãi, mãi. 1 tiếng sau, Bảo mới giải tán đội, đi đến chỗ Hân, vừa lau mặtvừa uống nước. Ngó bộ dạng ỉu xìu như mèo của Hân, Bảo phì cười:

- Anh đã nói đi cùng Duy về trước không nghe, giờ đừng có kêu tiếng nào vớianh!

- Đã nói Duy đi đá bóng, chưa vê ngay rồi cơ mà! – Hân bĩu môi – Hắn đá bóngcòn lâu hơn anh, thà chịu chút còn hơn!

- Tôi đi ngay đây cô! – Bảo xoa đầu Hân, rồi nhanh chóng tiến về phòng thayđồ.

Sau đó Hân cùng đi với Bảo về hướng nhà để xe của giáo viên, vừa đi vừachuyện trò tình hình học tập của Hân.Đang đi thì thầy trưởng khoa Ngân hàng gọiBảo lại, Bảo quay sang Hân dặn dò:

- Ra nhà xe chờ anh trước, đừng có đi lung tung, anh không tìm được đâu!

bảo dúi vào tay Hân bộ võ phục rồi nhanh chân chạy về văn phòng khoa, khôngđể Hân kì kèo thêm cậu gì. Hân lững thững đi bộ trong sân trường vắng lặng, thưathớt người, vừa đi vừa khẽ ngân nga vài câu hát. Đang tiến về nhà xe ở phía tayphải cửa phụ, Hân nghe thấy có tiếng ồn ào vang lên khuất sau hàng cây rậm rạp ởcổng. Khẽ vểnh tai nghe, Hân lò dò đi đến gần. Vừa mới đến, đập vào mắt cô làmấy đứa học sinh cấp 3 đang gây sự với nhau, cãi cọ ầm ĩ, có tên còn động tayđộng chân đạp thẳng vào hàng cây xanh rì thẳng tắp, mất bao công sức cả năm họcphải nai lưng ra tỉa tót của Hân cùng đám sinh viên năm hai. Hân cáu tiết, địnhbụng đi đến dạy dỗ bọn chúng 1 trận nên thân.

Đến gần hơn mới biết, hóa ra là bắt nạt 1 cậu học sinh khác. Hân đứng im lìmquan sát. Cậu nhóc bị bao vây không hề hoảng sợ, ngược lại còn bình tĩnh hơn đámbắt nạt vây quanh. Cậu tay đút túi quần, lạnh lùng đáo trả những câu chửi bớimắng mỏ. không để tâm vào trong tai chút nào. Hân bỗng thấy ấn tượng với cậu béấy, đôi mắt màu nâu gọi cảm giác ấm áp nhưng đặt trong khuôn mặt cậu lại toátlên vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng, kiên định.

Hân bất giác lên tiếng:

- Mấy đứa đang làm cái gì vậy???

Hân không hề biết được chính câu nói đó của mình đã mở ra một tương lai, mộtđịnh mệnh, đặt sẵn lên 2 con người

\*end flashback\*

Hân chìm trong hồi ức, đến khi nhớ lại tất cả, cô lại…..nhớ tiếp, trước đâyHải có nói rằng sau vụ gặp mặt ấy, cậu nhất quyết vào trường này để tìm ra ngườicon gái đó. Nhưng qua lời nói, rõ ràng cậu đã biết đó là Hân. Hân e dè quay sanghỏi:

- Cậu….biết từ khi nào thế?

- Từ lần đầu tiên giáp mặt Hân ở CLB, đã nhớ ra rồi! Tôi vẫn nhớ bộ đồng phụcriêng của CLB mà! – Hải vẫn nhìn trời đáp lại

- Sao….cậu không nói?

- Muốn biết khi nào Hân nhớ ra!

- Vậy là…ý cậu là….. – Hân ấp úng, nói không nên câu, rất muốn hỏi có thậtHải thi vào trường chỉ để tìm Hân hay không, nhưng lại không dám, sợ bị nói làngộ nhận

Hải thích thú với biểu hiện của Hân, dễ dàng nói hộ câu nói cô định hỏi:

- Là tôi thi vào trường này để tìm Hân, định hỏi vậy phải không???

- À….ừ thì….

- Đúng đấy! – Hải trả lời không cần suy nghĩ

- Hả??? – Hân tròn mắt ngạc nhiên – rồi…..sao????

- Sao là sao?

- Thì….biết là tôi, cậu thấy…..sao???

- Thấy sao hả? – Hải vờ xoa cằm, nghĩ ngợi, rồi cười ranh mãnh đáp – Khôngnói!

- Này!! – Hân hét to, định xông đến bức cung thì có tiếng gọi í ới

Từ xa, Hoàng chạy vội đến, thở không ra hơi, nói với hai cái người đang khiếncả đội bóng náo loạn:

- Chị, về HLV tìm. Hải, đã bảo đến thì đưa ngay tư liệu cho anh, còn ngồi đâynữa à????

- À, đây! – Hải đưa tập tư liệu dày cộp cho Hoàng, xong vẫn ngồi im tạichỗ

Hân luống cuống cầm tập hồ sơ, chuẩn bị đi cùng Hoàng chạy về thì nghe tiếngHải nói nhỏ từ sau lưng:

- Tôi sẽ không để Hân phải bảo vệ tôi lần nữa đâu!

Hân khựng lại, nhìn Hải không chớp mắt, nhưng rồi lại phải đi ngay khi mà vẫnkhông thể hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Chỉ còn mình Hải trong khoảng sân vắng vẻ, cậu khẽ thầm thì với chínhmình:

- Từ giờ, tôi sẽ là người bảo vệ Hân!

## 57. Chương 57

7

Sáng sớm, ánh mắng mai còn dịu nhẹ, e ấp vì mặt trời vẫn còn ngái ngủ, gióđang đi dạo xung quanh, tạo cảm giác mát mẻ, tươi mới ngập tràn. Cảnh đẹp, yênbình, người đẹp, nhưng chả yên bình chút nào.

Dưới sân cỏ rộng lớn, màu xanh trải dài điểm xuyết những đốm xanh, đỏ khôngngừng chuyển động.Từng bước chân chắc khỏe, đen bóng màu socola đang khoe ranhững động tác linh hoạt, mềm dẻo, khéo léo, vờn xung quanh trái cầu màu trắngđen.

Trận đấu đã khai cuộc được hơn 30 phút. 20 con người không ngừng bám đuổi,tranh cướp, va chạm, mang theo giọt mồ hôi đọng lại trên từng vầng trán. Hàngtrăm mắt cùng dõi theo, với lo lắng,hưng phấn, sung sướng, suy tư….

Ở hàng ghế chờ, Huấn luyện viên vừa quan sát, vừa hò hét ra chỉ thị, còn cácquản lý, hết xem xét số liệu đối chiếu với những buổi tập, rồi lại vội vã đembình xịt, nước lạnh, khăn mặt cho những cầu thủ được thay ra ngoài sân. Mới trậnđầu tiên của đội, nhưng đã phải chịu thế giằng co nghẹt thở, ai cũng căngthẳng.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi. Hân cùng các quản lý khácnhanh chân chạy đến phục vụ các cầu thủ. Bận rộn thật đấy, nhưng cô cũng khôngquên để mắt đến Hoàng, Duy, Trần Duy đang bàn bạc chiến thuật với HLV. Hân chămchú quan sát, cô có cảm giác Hoàng rất lạ. Cậu chỉ ngồi im, lắng nghe mọi ngườinói, gật gù liên tục, nhưng bàn tay lại phản chủ, không ngừng đặt lên mắt cáchân. Hân đưa vội khăn cho 1 bạn nam, rồi chạy đến gần Hoàng, hỏi nhanh:

- Chân em bị làm sao?

Nghe tiếng Hân, tất cả đều quay lại nhìn cô, rồi nhanh mắt nhìn sang Hoàng.Hoàng cười cười, chối:

- Có sao đâu! Vẫn bình thường! Chị hỏi lạ vậy?

- Thật không? Đưa chị xem!

Hân đưa tay ra, rất nhanh gạt tay Hoàng, ấn mạnh vào mắt cá chân của cậu.Hoàng không liềm chế kêu lên 1 tiếng rõ vang.

- Thế này còn nói không sao à? – Hân mắng, cầm bình xịt xịt vào vết thươnglàm mát – Bị từ lúc va chạm khi nãy hả?

- Không có gì đâu, nhức chút thôi! – Hoàng kêu khẽ.

- Nghỉ đi! – Duy đứng bên cạnh từ khi nào, quyết định ngắn gọn

- Anh! – Hoàng phản đối – Bây giờ là lúc nào anh lại bảo em nghỉ chứ?

- Thay người là được! Cậu định chỉ đá 1 trận này hay sao? – Trần Duy cũng lêntiếng

- Nhưng mà……. – Hoàng chần chừ, nhìn sang đội dự bị bên cạnh. tất cả đểu làngười mới, chưa có nhiều kinh nghiệm hay kỹ thuật

- Không sao hết! Thua trận này, còn 2 trận khác gỡ lại! Không tin tưởng vàobọn anh thế hả? – Duy đùa

- Không phải thế….. – Hoàng gãi đầu gãi tai khổ sở

- Chân em còn vận động nữa khéo đi còn chả nổi, đừng nói là chạy! – Hân đứnglên sau khi sơ cứu xong cho Hoàng – Bong gân rồi!

- Vậy thì….nhờ vào hai anh! – Hoàng ngước ánh mắt hi vọng lên “song” Duy, rồikhập khiễng về ghế chờ.

Hiệp hai tiếp tục, khí thế hai đội đều dâng cao, quyết dành thắng lợi đầutiên. Mất đi tiên phong là Hoàng, nên đội bóng trường Hân có chút lùi xuống sânnhà, không còn nhiều pha đột phá như trước. Nhưng nhờ thực lực mạnh, tỉ số đượcduy trì đến cuối hiệp. Hai đội hòa 0-0.

Trận đấu kết thúc, Hân cùng Duy đưa Hoàng về trước, để lại Chi phụ giúp phầncòn lại với đội, rồi sau đó Trần Duy sẽ đưa về trường. Vừa đến cổng trường, mộtbóng người đã chạy xổ đến, như chớp giật

- Cậu bị sao thế? Gãy chân à? Đội bạn gây ra à? đội nào thế? Tớ đến tínhsổ!!!! – Yến Nhi vừa mới trở lại trường, hay tin Hoàng bị thương, hỏi tớitấp

- Để cho Hoàng đi, thương binh bệnh binh, ưu tiên chút cái nào!! – Hân vừatrêu vừa xua tay gạt Yến Nhi sang 1 bên, dìu Hoàng về trước cửa KTX.

- Tôi đưa lên được rồi! Bà về nghỉ đi! – Duy nhắc khéo Hân, rồi kéo Hoàng lêntầng.

Khi ấy, Hân đột nhiên quay sang Yến Nhi, giọng nghiêm trọng:

- Em vừa thể hiên hơi quá đấy!

- Em biết! – Yến Nhi thở dài, mặt ỉu xìu – nhưng thấy Hoàng em lại lo!

- Định bỏ cuộc hả? – Hâm châm chọc

- Làm gì có! Chỉ là…..nhất thời làm theo cảm tính thôi!!

- Đứng đây làm gì đó??? – Chi vừa về đến nơi, cất tiếng gọi hai con ngườiđang đứng ngơ ngáo ngay trước cửa KTX nam

- Mới về đó hả? – Hân quay sang chào – Vừa đưa Hoàng lên trên, chưa kịp đi!Trần Duy đâu?

- Đưa tao về đến cổng rồi đi qua họp đội rồi! – Chi nhún vai trả lời bìnhthản, vẻ không quan tâm

- Ờ! Tưởng phải đưa đến nơi về đến chốn chứ! – Hân lẩm bẩm

- Tao nghe thấy đấy nhá! Tao không phải trẻ con!

Chi nói xong quay lưng bỏ đi thẳng, không thèm cảm nhận thêm câu nào. Hânngẩn ngơ nhìn theo, khó hiểu. Nàng vừa đi thì chàng tung tăng chạy đến.

- Hân! Qua đây biểu coi! – Trần Duy chưa tới gần đã mở miệng

- Biểu gì? biểu đi!

- Không tiện! – Trần Duy đánh mắt sang hướng Yến Nhi, chần chừ do dự

- Chuyện liên quan đến cái gì? – Hân hỏi ngắn gọn

- Đến….Chi…- còn Trần Duy lại lúng túng

- Nếu thế thì hai người giống nhau, không sao, biết đâu lại tương trợ được! –Hân gật đầu quả quyết,rồi dẫn đầu đoàn người, cantin thẳng tiến.

Trên cao, từ khung cửa kính đang hé mở ở tầng thứ 4, một ánh mắt đen thẫm dõitheo cả 3 người!

Cantin! Vắng vẻ, yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm nho nhỏ vang lên ở góc phòng,nơi có 3 cái đầu chụm lại xì xầm bí mật chuyện gì. Nhờ cái không gian âm thanhnhư bị đông cứng, nên tiếng nói duy nhất ấy, dù cho nhỏ, cũng đủ vang.

Sau một hòi im lặng, tập trung lắng nghe, 100% thấu hiểu, Hân cũng à lên 1tiếng

- Vậy ra…..đó là lí do cho thái độ thờ ơ của ông bấy lâu nay với Chi đóhả?

- Ừ, vì….tôi không thể cứ dây dưa mãi được. Ít ra cũng phải làm chi Chi xácđịnh rõ ràng, sau đó….ra sao thì ra! – Trần Duy gật gù, thẳng thắn bày tỏ

- Nhưng….chị này, liệu như vậy có hiệu quả không? – Yến Nhi khẽ hỏi – Em đãlàm như chị nói, nhưng…Hoàng chẳng suy chuyển chút nào!

- Phải từ từ, bình tĩnh, nhẫn nại, và cũng phải có chiến thuật nữa chứ! – Hânra vẻ hiểu biết, chậm rãi giảng giải

- Là sao? – Yến Nhi vẫn ngu ngơ không hiểu

- Em phải như Duy đây này, thờ ơ, nhưng vẫn quan tâm đến người ta. Quan tâm,nhưng không biểu hiện để người ta cho rằng mình là duy nhất, ai cũng như ai! Vậymới hay!

- Lo cho mình trước đi!! – Tiếng nói lại 1 lần nữa xen ngang cuộc trò chuyện,nhưng lần này là giọng của Hải

Cả 3 giật mình, đến khi biết người mới đến trong phạm vị an toàn mới thở phàonhẹ nhõm

- Đi đâu đấy? – Hân hỏi

- Hân đang ngồi ở đâu? Hỏi thừa nhỉ? – Hải trả lời

- Ai cho nói thẳng tên tôi thế hả?

- Thích thế đấy!!

Sau vụ chấn động không có thương tích hôm trước, Hải và Hân, lại trở về xungkhắc như trước, có vẻ như không có bất cứ sự thay đổi nào. Nhưng chỉ có…..cả haimới biết được rằng, ánh mắt nhìn đối phương đã không còn gay gắt như xưa.

Trần Duy im lìm quan sát hai người trước mặt đấu khẩu, rồi buột miệng nói 1câu…..xanh rờn:

- Hai người thích nhau à?????

## 58. Chương 58

Cantin ngày hè đã vắng bóng thì chớ, Trần Duy lại hồn nhiên phun ra 1 câukhiến cho âm tanh duy nhất cũng im bặt. 3 cặp mắt mở tròn nhìn Trần Duy, ngạcnhiên có, bất ngờ có, shock cũng có nốt.

- THÍCH CÁI GÌ MÀ THÍCH!!!! – không hẹn mà gặp, Hân, Hải đồng thanh hét lớn,đem âm thanh trở lại

- A ha ha ha ha!!! – Yến Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo, như một phản ứng chậm,không hiểu cười do câu nói của Trần Duy hay thái độ “có tật giật mình” của haicon người còn lại

- Cười cái gì? – Hải lừ mắt đe dọa, tỏa âm khí lạnh toát khiến Yến Nhi ngậmmiệng ngay lập tức, tự hận mình quá nhút nhát không thể nói ra cái bí mật tokhổng lồ vô tình được biết.

Trần Duy nhìn thái độ của Hân, Hải, chỉ nhếch miệng cười thú vị rồi phủi môngđi thẳng.

- Tên đó có vấn đề à? – Hân nhìn theo, kỳ thị rõ ràng – Buông 1 câu không đầukhông cuối rồi đi???

- Kệ hắn đi! – Yến Nhi tránh ánh mắt vẫn đang săm soi của Hải, cười cười nhìnHân – chị không qua văn phòng đội nữa à?

- Ra làm gì? – Hân ngơ ngác hỏi lại

- “Bình luận sau trận đấu” ý hihi!

- Úi, quên mất!

Hân cuống cuồng cầm đồ đạc đứng dậy, phi như bay về hướng đội bóng. Sau mỗitrận đấu thường có cuộc họp để chỉ ra ưu nhược điểm của từng người, ưu nhượcđiểm của các chiến thuật, các thế trận thi đấu. Quản lý quan sát từ đầu đến cuốinên bắt buộc phải có mặt. Sau vụ Hoàng, rồi dây dưa với 2 cái người đang yêuthầm, trí não của Hân cứ như đình trệ. Giờ mới nhớ.

Còn lại 2 người ngồi đó, lôi kéo sự im lặng trở lại, cantin như 1 quảbom….chưa hẹn giờ nổ.

- Cẩn thận mồm miệng, nghe không? – Hải lạnh lùng cất tiếng, vừa cảnh cáo,vừa đề phòng

- Tại sao? – Yến Nhi giả ngu hỏi lại, nhưng trong bụng thì đang cười thầm

- Tôi nghĩ không cần nói! – Hải nhướn mày – Trao đổi với tôi, cô cũng đâuthiệt hại gì?

- Vậy chứ mình được gì? – Yến Nhi thích thú hẳn

- Không phải tôi là em Hoàng sao?

Hải chỉ buông 1 câu lơ lửng như thế rồi nối gót bỏ đi. Lại 1 lần nữa, chỉ cònlại 1 người. Yến Nhi che miệng ngăn tiếng cười bùng nổ. Cô hiểu ý của Hải, rõ làkhác. Nhưng….cái cảm giác nắm giữ được nhược điểm của người khác…..sung sướnglàm sao!!!

1 tuần trôi qua nhanh chóng với lịch trình thi đấu liên tiếp, cuốn mỗi ngườiđi theo với những bận rộn, những mệt nhọc, và cả mồ hôi của sự cố gắng.

Đấu loại, rồi bán kết đã nhanh chóng kết thúc. Trước mắt chỉ còn lại trậnchung kết và lễ bế mạc của giải. Mất đi tiên phong là Hoàng, nhưng đội bóng dàydạn kinh nghiệm với những cầu thủ lã luyện cũng dễ dàng đưa được đôi vào đếnvòng cuối cùng, giáp mặt đối thủ truyền kiếp, Đại học H.

Có lẽ vì áp lực của trận chung kết, và cả đối thủ, nên cả đội đều năng tậpluyện hơn hẳn, dù chỉ còn 1 ngày nữa phải thi đấu. Hoàng cũng đã bình phục sauchấn thương, tập thích ứng trở lại. Đội quản lý có thêm sự gia nhập tình nguyệncủa Yến Nhi, công việc nhẹ nhàng hơn, và……dễ có thời gian buôn dưa lê bán dưahấu hơn.

Trong phòng quản lý, Hân cùng Yến Nhi, Chi ngồi lai rai đồ ăn nhẹ, nói nhưbắn liên thanh. Đến khi có người gọi Chi đi ra ngoài, Hân lén lút nhìn theo, rồisà vào gần Yến Nhi thì thầm:

- Thế nào? Có hiệu quả chứ????

Còn chuyện gì nữa ngoài kế hoạch cưa cẩm của quân sư Hân dành riêng cho YếnNhi, Trần Duy. Yến Nhi gật đầu, hớn hở khoe:

- Có chị ạ! Gần đây Hoàng không xa lánh em nữa, cũng chịu khó nói chuyện, nhờvả hơn!!

- Có thế chứ! Cứ tiếp tục đi! Đến khi nào nhóc ấy thấy quen, thân với em,thấy quý mến, khi đó đi được nửa chặng đường! – Hân gật gù, thầm khen trí thôngminh thiên tài của chính mình và khả năng thực hành nhanh nhạy của đệ tử

- Chưa được nửa á? Lâu vậy? – Yến Nhi nhăn nhó

- Vội gì? hai đứa mới năm nhất, còn những 3 năm cơ mà???

- Nhưng….lỡ có ai tranh mất thì sao?

- Có tình báo viên là chị đây còn lo cái gì? Có ai thì chị phá, vậy thôi! –Hân vỗ vỗ ngực, động viên và đảm bảo cho Yến Nhi

Yến Nhi cười tít mắt với Hân. Quả thật không sai khi đã làm bạn với Hân, Hơnnữa, còn có Hải nữa cơ mà nhỉ? Nhắc đến Hải, Yến Nhi thu nụ cười, nhìn Hân thămdò. mang tiếng đồng minh không chính thức, cũng nên giúp đỡ chút cho phảiđạo

- Chị này!!! Chị….thấy Hải thế nào?

- Hải á? – Hân tròn mắt hỏi lại – em quay sang thích Hải rồi hả? (hiểu lầmtrầm trọng)

- Không, không phải! – Yến Nhi lúng túng xua tay, chối đây đẩy

- Đừng thấy cái mặt giống nhau mà nhầm, hai người ấy khác nhau 1 trời 1 vựcđấy!

- Tại….thấy chị thân với Hải, định hỏi cảm nhận thôi, không có ý gì khácđâu!

- Cảm nhận à? – Hân chống cằm lên tay, mắt đảo xung quanh, nghĩ nghĩ

Bỏ qua sự vô lễ, thiếu tôn trọng, mất lịch sự, thiếu ga lăng, lạnh lùng, thờơ, xấu tính, thù dai, nhỏ mọn, tiểu nhân….(nhiều dữ <\_<) ra thì….hải cũngtốt đó chứ. Không thể hiện nhiều, nhưng Hân chẳng phải đứa ngốc mà không nhậnthấy sự quan tâm âm thầm của Hải với Hoàng mỗi lần có trận thi đấu, thậm chí cònchấp nhận đỡ đòn thay cho những tên định chơi xấu Hoàng. Hơn nữa…..còn quan tâmđến Hân! Rốt cuộc, cô có suy nghĩ gì về Hải???

Đang chìm trong suy tư thì tiếng ồn ào ngoài cửa đập vào tai Hân. Hân ngồithẳng dậy, nghe ngóng, ánh mắt tò mò quay sang Yến Nhi. Yến Nhi cũng nhún vainhìn cô khó hiểu.

Chuyện không biết thì nên kiểm chứng bằng mắt. Nghĩ là làm, Hân chạy vội rangoài, hướng về phía đám đông tụ tập không xa ngay sân trường. Yến Nhi tất tưởichạy theo sau.

Ngay giữa sân trường, đội bóng trường vừa kết thúc luyện tập, chưa kịp thaycả quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chi nhiều người còn để trần người. Hân thắcmắc không hiểu tại sao, đã muộn lại còn tụ tập cãi vã gì ở đó. Lại gần, nhìn quakhe hẹp giữa rừng người, Hân nhận ra đội bóng trường H. cũng tụ tập đông đủ, haiđội trưởng đang cãi tay đôi.

Hân khều nhẹ vai người đứng trước mặt, hỏi nhỏ:

- Chuyện gì thế? Trường đó qua đây làm gì?

- Trường đó đổ lỗi rằng trường mình gây chiến, cố tình sát thương chủ lực độinó. Thằng tiền đạo trung tâm bị gãy chân, nên qua đây đòi nợ! – cậu bạn nóinhanh để Hân biết tình hình, rồi lại căng thẳng nhìn diễn biến trận tranhcãi

- Cái tên đó, mới hôm qua đá trận bán kết xong, sao hôm nay gãy chân nhanhvậy? – Yến Nhi chạy từ trước về, thông báo – Hắn bó bột cả chân trái to như thâncây ý! Gãy chân còn đi theo đến đây! Đúng là định ăn vạ

Hân nhanh chóng len lỏi qua đám con trai to cao, chẳng mấy chốc đã kéo theođược cả Yến Nhi đến hàng đầu. Duy đỏ bừng mặt, trán đẫm mồ hôi, vẫn không giảmkhí thế cãi cọ

- Bọn tôi không tiểu nhân đến mức gây sự trước trận đấu như thế! Nói mấy lầnrồi, không hiểu hả?

- Vậy chả nhẽ các đội khác lại làm gãy chân đội chuẩn bị đá chung kết à? –Đội trưởng bên kia, mặc áo mang số 1 cao giọng

- Có thể lắm chứ! Là trả thù thì sao? – Hoàng gân cổ chống đối

- Các người đừng chối! Thành viên đội tôi rõ ràng nhìn thấy cậu \*chỉ vàoHoàng\* đi xe đạp cố ý đâm phải cậu ấy!

- Xe đạp cũng làm gãy chân được à? – Hân quay sang Yến Nhi thắc mắc “nhonhỏ”.

Nhưng không hiểu sao giữa âm thanh nhốn nháo này, cái “nho nhỏ” ấy lại lọtvào tai không thiếu người nào. Tất cả ánh mắt hướng về Hân, mang theo những tâmtrạng khác nhau. Đội trường Hân thì cố nhịn cười đến đau ruột, đội bạn thì tímtái mặt mũi vì tức. Bị 1 đứa con gái xỏ mũi, có tên con trai nào không tức

- Dù sao mấy người cũng phải chịu trách nhiệm! Không tôi sẽ báo ban tổ chức,hủy tư cách thi đấu! – tên số 1 nghiến răng nói

- Có khi nào đội cậu cố tình bị thương, khiến đội tôi mất tư cách thi đấu, dễdàng có chức vô địch không? – Chi nói ngắn gọn mà tỉnh táo

- Cái gì????? – tên số 1 trợn trừng 2 mắt

- Cũng có thể lắm chứ! – Trần Duy xoa xoa cằm, hưởng ứng – tai nạn cũng dàndựng được, thậm chí cái chân bó bột to tướng kia, làm giả không khó!

- Tôi vô tình đến mức hi sinh cả cầu thủ chủ lực à? Mấy người có chịu suynghĩ không?

- Thế giờ muốn sao? – Duy hất cằm, ra vẻ bề trên đang nghe thỉnh cầu của 1tên nô bộc

- Muốn thủ phạm chịu trách nhiệm! – Tên số 1 chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng

Hoàng chỉ biết trố mắt nhìn. Mới khỏi chấn thương, chả nhẽ lại…..bị tiếpsao?????

- Không đồng ý thì sao? – Duy đanh mặt hỏi

- Thì sao à? – Tên số 1 khẽ nheo hai con mắt lươn, nhìn lướt qua cả đội, pháttia sáng nguy hiểm

Nếu nói về đội hình, trường Hân lép vế nặng, Nhưng vì có những cầu thủ nhỏcon nên tốc độ và sự khéo léo luồn lách hơn hẳn các đội khác. Nhưng bỏ qua khíacạnh đó, hiện tại là vô cùng bất lợi.

2 tên to cao từ phía sau bước nhanh lên trên, rồi đưa tay gạt phắt đám lâunhâu trước mặt, thoắt cái đã túm chặt cổ áo Hoàng, giơ nắm đấm

- Mấy người định gây sự đấy à? – Duy hét lớn, xông vào đá 1 tên khác địnhtiến lên

- Chỉ cần đưa thằng nhóc đó ra đây, coi như chưa có chuyện gì hết! – tên số 1cười khẩy, thản nhiên nói

Chỉ chờ có thế, ngòi nổ đã được châm, hai đội với hai màu áo trắng xanh xônglên, chuẩn bị giáp lá cà. Hoàng vẫn chưa thoát khỏi tên to cao đang giữ chặt lấymình,thấy tình cảnh của cả đội, định bụng chịu trận, còn hơn là không được quyềnthi đấu. Nghĩ thì nhanh đấy, nhưng chưa kịp hành động thì thấy bóng 1 người lướtqua mình, hướng đến đối thủ trước mặt….sút!!!

Hân giơ chân, dùng hết sức lực giáng 1 đòn vào khuỷu chân tên kia, khiến hắnlơ là mất cảnh giác, Yến Nhi hỗ trợ từ sau, nhanh chóng cắn mạnh vào tay tráicòn nắm cổ áo Hoàng.

Bị đòn trở nên hăng máu, tên đó vừa mới trúng đạn ở chân, chưa kịp xử lý Hân,đã chịu thêm nhát nữa vào tay. Theo bản năng, tên đó buông tay thả rơi Hoàng,rồi vung tay hất mạnh.

- NHI!!!!!!!!! – Hân kêu lên thất thanh

## 59. Chương 59

Tiếng hét của Hân khiến cho đám đông im bặt. Tất cả đều hướng ánh mắt hoảnghốt về người con gái nhỏ bé nằm sõng soài dưới bảng tin của trường. Vì cú hấttay quá mạnh của đối thủ, Yến Nhi không kịp phản ứng, bay ra sau, cả người đậpmạnh vào bảng tin, vô lực rơi xuống đất.

Chi vội vàng chạy lại, vừa dìu Yến Nhi lên vừa hét lớn:

- Gọi huấn luyện viên, phụ trách y tế đi! Mau lên!!!

- Nhi, cố lên em, cố chịu đựng đi! – Hân mặt trắng bệch, nhìn Yến Nhi đau đếnmức chảy nước mắt như mưa, lòng đau xót.

- Để em! – Hoàng chạy lại gần, gạt Chi sang 1 bên, nhanh chóng bế bổng YếnNhi lên, bỏ mặc tất cả lại phía sau, chạy như bay về hướng phòng y tế

Hân, Chi cũng nối gót đi theo. Trải qua 1 cơn chấn động, tất cả đều im thinthít. Sau một hồi trấn tĩnh, Duy lạnh lùng nói với đội bạn:

- Mấy người về hết đi! Tôi gây thương tích cho quản lý và gây sự với đội tôi,tôi sẽ nói sau!

- Cái gì chứ? Là bọn mày….. – 1 tên vừa há miệng định cãi lại thì đã phảingừng ngay lập tức dưới con mắt lạnh lẽo, đầy sát khí của tất cả thành viên độibóng trường Duy.

Tên đội trưởng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề,không nói không rằng lôi cả đội đi thẳng.

Phòng y tế

Yến Nhi nằm im trên chiếc giường trắng tinh, gương mặt xinh xắn nay ướt đẫmmồ hôi, hàng lông mày nhíu lại, cắn chặt môi dưới, cố ghìm tiếng kêu có thể bậtra bất cứ lúc nào.

Cô y tế quan sát 1 thôi 1 hồi, cẩn thận nhấc tay phải của Nhi lên, nhẹ nhàngsờ nắn xung quanh, kiểm tra thương tích dưới sự quan sát căng thẳng của 3 ngườicòn lại. Một hồi sau, cô thở phào nhẹ nhõm nói:

- Không gãy xương, nhưng có vẻ như bị rạn xương rồi. Có vài chỗ bầm tím nữa.Giờ cô sẽ bôi thuốc và băng lại cho em. Tạm thời đừng hoạt động mạnh trong 1tuần nhé!

- Vâng, cám ơn cô! – Hân trả lời thay, thấy an tâm hơn.

Chi vẫn đang ngồi cạnh nắm chặt tay Yến Nhi làm điểm tựa, để cô bé cố chịuđựng cơn đâu. Cô y tế sơ cứu xong, tiêm thuốc an thần, giảm đâu, dặn dò mấy đứaở lại chăm sóc rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô biết chắc vụ việc vừa xảy ra kéotheo vài người bị thương là ít. Phải ngó qua thành viên đội bóng chút. Thời điểmquan trọng này không thể chấn thương quá nghiêm trọng.

Hân thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau sạch sẽ tay chân, lau hết mồ hôi cònđọng trên người Yến Nhi, cố gắng không để cô bé thức giấc. Hoàng từ khi đưa YếnNhi vào, chỉ im lặng đứng ở 1 góc quan sát, không động đậy, cũng không mởmiệng.

Chi nhìn Hoàng 1 lúc lâu, rồi cũng đành nhẫn tâm….đánh thức cậu dậy:

- Không sao rồi, em về nghỉ đi! Mai còn thi đấu!

Hoàng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Chi, đến khi hiểu ra vấn đề thì cúi gằm mặtnói lí nhí:

- Em ở đây cũng được! Dù sao….

- Phải rồi! – Hân cắt ngang – Dù sao cũng vì em, Nhi mới bị thế này! Haizzz,con bé ngốc nghĩ sức mình đến đâu còn định “mỹ nhân cứu anh hùng” chứ!!!

- Hân! Thật là!- Chi mắng Hân nhưng lại đi kèm với gương mặt nhăn nhó vì níncười

- Được rồi! Em biết rồi! Đâu phải chỉ do em! Bất cứ ai trong đội rơi vào tìnhhuống ấy, Nhi cũng làm thôi! Trận đấu sắp diễn ra, sao để cầu thủ bị thươngđược? Thế sao đáng làm quản lý!!! – Hoàng gắt gỏng, nói không kịp nghĩ,

Đến khi cậu nhận ra mình đã lỡ lời, thì Hân đã hằm hằm tức giận xông đến, nắmcổ áo cậu, ghì mạnh xuống, rồi dùng tay còn lại ra sức đánh vào đầu cậu, cú nàocú đấy nặng như búa

- Ối, ối! Đau em! Chị làm gì thế??? – Hoàng la oai oái, hai chân đạp đạpkhông ngừng hòng thoát ra

- Dám nói thế à? Em nghĩ làm quản lý phải kiêm chức vệ sĩ cho mấy người sao?Cầu thủ thì oai lắm sao? Để 1 đứa con gái chân yếu tay mềm giải vây cho mình,chưa thấy nhục sao còn ở đó lớn tiếng? – Hân mắng sa sả như thể giải phóng hếtnhững bức xúc kìm nén bấy lâu

- Trời ạ, em có cố ý đâu! Em xin lỗi mà!!!

- Xin lỗi là xong hả? Có biết chính vì em nên Yến Nhi mới bất chấp tất cảxông vào thế không? Còn gạt đi tấm lòng của người khác! Em máu lạnh thếhả??????

- Chị Chi, cứu em! Huhuhu! – Hoàng rên rỉ còn to hơn cả tiếng Hân mắng

Cả cái phòng y tế bị 2 con người ở góc phòng làm loạn, ồn ào đến tận ngoàisân. Đến khi Chi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ mọi người thân ái tặng cho phòng y tếkhi đi ngang qua, Chi mới quát to:

- Dừng lại không thì bảo??? Phòng y tế để mấy người cãi nhau à? Để cho ngườibị thương nghỉ ngơi chứ???

Hân giật mình buông tay, làm Hoàng mất đà vồ ếch ngay dưới chân, rồi vô tưchạy lon ton về, nhìn Yến Nhi đắm đuối, cứ như con người bạo lực khi nãy khôngphải là mình.

Chi lườm con bạn 1 cái sắc lẻm, rồi lạnh nhạt nói với Hoàng:

- Em nói thế là sai, biết không? Dù cho Yến Nhi hay người khác thì cũng là vìcứu em nên bị thương. Em phải biết cám ơn người ta chứ! Không nhờ Yến Nhi bịnạn, có khi cả hai bên vẫn đánh nhau đến tận bây giờ đấy! Đừng tồn tại cái suynghĩ vì Yến Nhi từng thích em nên gạt bỏ đi sự quan tâm và hi sinh của conbé!

Hoàng im lặng lắng nghe, bộ dạng như cậu học trò hối cải. Cậu biết chứ, biếtrằng khi Yến Nhi ngã xuống, cậu đã nhận ra sự chân thành của cô. Những lời Hânvà Chi nói đều đúng. Cậu vì thành kiến trước đây với Yến Nhi, nên tất cả nhữngsự quan tâm của cô dành cho cậu, cậu đều coi đó là hiển nhiên, không hề để tâmđến cô.

Thấy Hoàng ra vẻ biết lỗi, Chi dịu giọng:

- Nếu đã hiểu thì ở lại chăm sóc Yến Nhi đi, từ nay đừng có thờ ơ với cô bénữa! Chị có việc, phải đi trước!

Chi nắm tay Hân lôi một mạch ra cửa, để lại Hoàng ngẩn ngơ nhìn Yến Nhi cònnằm mê man bất động, ánh mắt lắng đọng những cảm xúc khó nói

Giải quyết xong vụ ồn ào, thêm 1 màn tường trình chi tiết cho thầy thể dục,bàn bạc hướng giải quyết, 5 giờ chiều, Hân mới được giải phóng ra khỏi căn phòngngột ngạt, không khí căng thẳng của đội bóng. Lê chân về hướng ghế đá trongkhuôn viên, hân thở dài cái thượt, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây.

Cô khá ngạc nhiên về sự can đảm của Yến Nhi. Hy sinh vì tình cảm, sẵn sànglàm mọi việc vì người mình yêu, dù cho tình cảm đó không được chấp nhận. Hânkhâm phục Yến Nhi, càng quyết tâm hơn nhất định sẽ khiến Yến Nhi được hạnhphúc.

Đang nhìn trời miên man nghĩ lung tung, 1 bàn tay che tầm mắt của Hân. Hâncúi đầu, ngó sang người bên cạnh đã hồn nhiên ngồi xuống cạnh mình, vô tư bậtnắp chai nước tăng lực, uống ừng ực, cứ như chỉ mình ta với lon (nước) ngồiđây.

- Có sao không? – Hân hỏi ngắn gọn, thừa biết người bên cạnh sẽ hiểu ýmình

- Không, có đứa nào động vào đâu! Nhi sao rồi? – Duy vứt lon nước đã cạn sạchtrúng bóc vào thùng rác trước mặt, chậm rãi hỏi

- Không sao, nhưng có lẽ sẽ hạn chế vận động vài ngày! Cũng may, mai là kếtthúc mùa giải rồi! – Hân thở dài

- Sao thế? – Duy quay sang hỏi- có chuyện gì sao? Thở dài nghiêm trọngvậy?

- Tôi có làm sai điều gì không nhỉ? Biết rằng Hoàng không thích Nhi, lại cốtình động viên, thúc giục con bé quyết tâm chinh phục bằng được. Nếu tôi khuyênNhi bỏ cuộc, có lẽ….. -Hân lại thở dài, chán nản

- Bà hâm quá! Không có bà, Nhi sẽ vẫn theo đuổi Hoàng, thậm chí còn làm nhiềucách sai lầm hơn nữa! Bà nên thấy mình đã giúp Nhi rất nhiều chứ?

- Tôi chỉ nghĩ cho Nhi, còn suy nghĩ của Hoàng….tôi lại không đụng đến!

-…………………..- Duy chỉ biết im lặng mỗi khi cô bạn suy nghĩ bi quan.

Hơn aihết, Duy hiểu một khi Hân đã thấy tội lỗi, tự vấn lương tâm, dù có nói thế nàocũng không ăn thua. Thậm chí còn có hậu quả là….

- Đơn phương khổ thế sao? – Hân lại bắt đầu triết lý, y như dự đoán củaDuy

- Không hẳn! – Duy ngả người ra sau, tay duỗi thẳng ra thành ghế, nhìn từ saucứ như…đang khoác vai Hân

- Là sao? – Hân khó hiểu hỏi lại

- Đôi khi….chỉ cần được dõi theo người mình thích, được nhìn thấy nụ cười củangười ấy, được gặp người ấy đã là một niềm hạnh phúc rồi! Đâu phải ai cũng cócan đảm dám đánh cược mối quan hệ đang tốt đẹp để nhận lấy kết quả có thể là lờitừ chối, thậm chí còn làm hỏng mối quan hệ của hiện tại nữa!

- Nhưng…..nếu cứ không được đáp lại, không phải sẽ đau khổ sao? Nhìn thấyngười ta vui vẻ bên người khác thì sao?

- Bà chưa nghe khái niệm này sao? hạnh phúc có lúc không phải là ở bên cạnhnhau, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, đó cũng đã là 1 niềm hạnh phúcrồi!

- Lắm hạnh phúc thế? – Hân nhăn nhó vặn lại – câu này ông chế hả? Chả haychút nào, còn loạn từ ngữ, chỉ ông mới thế!

- Tôi đâu lãng mạn đến mức ấy! Có mà, nhưng không nhớ chi tiết! – Duy bậtcười nhìn Hân, mới trầm tư đấy, giờ đã lại hạch sách cậu được rồi

- Nhưng này…. – Hân chồm tới, nhìn Duy ranh mãnh – Ông có kinh nghiệm ghênha! Đơn phương ai hả???

- Ừ! – Duy thản nhiên gật đầu khiến Hân sửng sốt.

Trong trường hợp này phải chối bằng được chứ nhỉ?

- Ai thế? Duy đẹp trai tài năng ngời ngời cũng có người từ chối á? – Hân cườikhanh khách, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc

- Đâu có từ chối! Người ta đâu có biết tôi thích người ta! – Duy cũng cườiđáp lại, không hề thấy phật ý vì bị lôi ra làm trò cười

- Ối, sao không nói??? Định như Yến Nhi à? – Hân hỏi lại. Gì chứ? sao đụngđến chuyện tình cảm lại thấy hưng phấn thế này >\_<

- Không! Chưa đến lúc!

- Nếu bị từ chối thì tính sao? – Hân lại tò mò

Duy không đáp, thay vào đó, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hân. Hân cũngnhìn lại, chăm chú. Mất một hồi đấu nhãn, Duy đứng dậy bỏ về KTX, sau khi tặngHân cú cốc đầu làm quà chia tay.

Hân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Duy khuất dần. Có phải là ảo giác không nhỉ?Khi cô vừa nhận thấy 1 tia sáng khác thường lướt qua đôi mắt Duy nhìn mình khinãy????

## 60. Chương 60

Yến Nhi khẽ động mi mắt. Cảm giác như hai mắt mình càng ngày càng trĩu nặngxuống, không muốn tỉnh dậy. Yến Nhi định buông lỏng bản thân, để cho cơn đauđược xoa dịu đi ít nhiều nếu tiếp tục ngủ say. Nhưng….nghĩ đến Hoàng, và tìnhtrạng không rõ của câu, cô cố ép mình phải mở mắt. Luồng sáng rực rỡ chói lòangoài khung cửa sổ chiếu thẳng vào đồng tử vừa hé mở, khiến Yến Nhi khẽ nheomắt, tay vô thức giơ lên chặn lại dòng ánh sáng đó. Nhưng vừa cử động tay, 1 cơnđau truyền đến như điện giật, Yến Nhi bất giác bật ra tiếng rên khẽ:

- Ôi…….

Hoàng giật mình tỉnh dậy khi còn đang lơ mơ đi lạc đường vào xứ sở thần tiên,nhìn ngó xung quanh 1 hồi, đến khi thấy Yến Nhi đã tỉnh, đang nhìn cậu chằmchằm, cậu mới tỉnh táo chút, sau đó hỏi nhỏ:

-Tỉnh rồi sao? Còn đau không?

Yến Nhi lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô vẫn còn ôm tay ngạc nhiên nhìnHoàng. Ai nghĩ được rằng Hoàng sẽ trông cô ở đây? Biết vậy….ngủ thêm chút nữa^^

- Không sao thì được rồi…..tôi về! – Hoàng lúng túng, xoa xoa mái tóc đã khôvì gió, lảng tránh, bước ra cửa

- Đợi đã! – Yến Nhi goi giật Hoàng lại, hơi nhíu mày vì lỡ….cử động độtngột

- Sao thế? – Hoàng vẫn quay lưng lại với cô

- Cám ơn cậu!

- Không có gì! – định dợm bước, Hoàng lại ngoái lại nhìn thẳng Yến Nhi, nóithêm – Đừng làm hành động ngu ngốc như vậy nữa! Cậu có làm chục lần, tôi cũngkhông cảm động đâu! Nhưng dù sao thì….cám ơn!

Hoàng vô tình khoét sâu thêm vào trái tim Yến Nhi 1 vết thương mới, rồi lạnhlùng bỏ đi. Chỉ còn lại Yến Nhi ngồi đó, thẫn thờ nhìn theo bóng Hoàng, đôi mắtlong lanh ngấn nước, và rồi….dòng nước mắt đã chảy trên gương mặt còn nhợtnhạt.

Ngày hôm sau, trận đấu chung kết gay cấn, nghẹt thở, được mong chờ nhất diễnra trong sự kỳ lạ của tất cả những người dõi theo. Ngay từ khi tiếng còi khaicuộc cất lên, hai đội đã lao vào bóng cứ như chuyện sống chết đều phụ thuộc vàođó. Tranh bóng không nương tay. Cả khi không có bóng thì hai bên đều giằng conhau dữ dội, phạm lỗi nhiều hơn bình thường, chấn thương và tiếng còi cảnh cáocũng vang lên liên tục. Ừ thì người xem sẽ tự thuyết phục rằng trận đấu quantrọng nên các cầu thủ quyết sống chết 1 phen, nhưng chỉ người trong cuộc mớibiết, đó là sự trả thù cho những gì đã tích tụ ngày hôm qua.

Vì cái lẽ hai đội chơi đấu đá nhau như thế, cuối cùng không bàn thắng nàođược ghi. hiệp phụ cũng trắng tay, Phải đến khi sút luân lưu, chiến thắng sítsao 5-4 mới đem cúp vàng về cho đội trường Hân.

Kết thúc lễ bế mạc, hai đội vẫn còn hằm hè nhau khi ra về. Dọn dẹp nốt lầncuối ở khu ghế chờ, Hân đang định đưa Yến Nhi về thì nảy ra 1 sáng kiến. Cô vẫytay gọi Hoàng đang bê đồ cho Chi:

- Đưa Nhi về đi cưng! – Hân cười gian, khẽ đẩy vai Hoàng, có ý nhắc nhở

- Sao em phải đưa về? – Hoàng bực bội vặn lại, kiên quyết từ chối

- Hay nhỉ? Thế ai là người làm cho…- Hân vừa bắt đầu bài ca muôn thủa thì bịnhảy vào họng

- Không sao đâu chị, em có người đón rồi! – Yến Nhi cười buồn với Hân, khẽliếc qua Hoàng, rồi chậm chạp đi ra cửa sân vận động

Hân dõi theo bóng Yến Nhi. Ở ngay cửa lớn, lấp ló bóng 1 anh chàng khá caoráo, mặc áo sơ mi ca rô đỏ đen khoác ngoài chiếc áo phông trắng, quần jeans màitrắng hai đầu gối, mái tóc lãng tử dài gần chạm vai, đang cười tình cảm với YếnNhi rồi khoác vai cô bé, đi thẳng ra đường.

Hân mắt chữ A, mồm chữ O nhìn theo đến sái cổ, sau đó mới hốt hoảng quay sangníu áo Hoàng:

- Ai đấy? Cái thằng như gay đấy là ai? Sao Yến Nhi đi với nó??? Em làm gì thếhả????

- Em không quan tâm! – Hoàng dứt ánh mắt nhìn về phía cửa, khẽ gạt tay Hânrồi đi thẳng

Hân nghệt mặt nhìn theo, không hiểu gì cả.

Còn 2 tuần nữa là bước vào học kỳ mới. Sau giải bóng đá, hầu như các sinhviên đã trở lại trường. Coi như hè đã kết thúc từ bây giờ. Trường Hân náo nhiệtchuẩn bị mùa lễ hội thứ hai theo truyền thống bao nhiêu năm. Trường Hân định kỳhàng năm có 3 mùa lễ hội chính.

Đầu tiên là vào đầu năm học, lễ hội chào đón sinh viên mới, dành riêng chocác CLB cùng các khoa ngành trong trường triển khai các hoạt động phổ biến vềkhoa, ngành học, hay thu hút các thành viên mới vào hoạt động trong CLB.

Thứ hai là vào tháng 8, sau dịp nghỉ hè, các lớp, các khoa sẽ tổ chức ngàyhội “Can đảm và thách thức”. Nghe tên rõ hoàng tráng, thực chất là tổ chức hộichợ với tiêu chí “Do it yourself”, tự nghĩ ý tưởng, tự tham gia tổ chức. Cáchthức thì có nhiều như bán hàng, trao đổi sách, hay triển lãm….tùy từng lớp.Ngoài ra còn có buổi công diễn thời trang vào tối ngày cuối cùng, và cuộc thican đảm vào ngày thứ hai. tất cả diễn ra trong 3 ngày.

Mùa lễ hội cuối cùng là vào dịp giáng sinh – năm mới. Theo quy định, đó cũnglà thời gian khóa cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, vừa làm lễ kỷ niệm, vừa tổchức các hoạt động chào mừng giáng sinh, năm mới. Mùa lễ hội cuối sẽ được biếtchi tiết sau. Bây giờ, đến với phần chính.

Cả sân trường rộng lớn, tất cả các ngóc ngách, các giảng đường đều đã đượcbao phủ bởi màu sắc rực rỡ đậm chất hè của sinh viên. Có 2 tuần chuẩn bị, cáclớp đã tập trung để lên ý tưởng, dàn dựng, đăng ký khu vực dựng gian hàng, đăngký thành viên tham gia các cuộc thi.

Năm nay Khoa Hân quyết định làm tập trung toàn khoa, gồm tất cả 12 lớp, nhằmgiật giải to về cho tập thể. Thế mạnh của Khoa Bảo vệ thực vật không nhiều, làmriêng vừa tốn của, lại chả được gì, nên khoa thường liên minh các lớp, hay đặcbiệt như năm nay là gộp chung hết, cho lành.

Thầy trưởng khoa tập trung 1 buổi họp ngắn với Ban cán sự các lớp và nhữngthành viên chủ chót, sau đó thì các lớp trưởng phổ biến cho từng người, phâncông nhiệm vụ rõ ràng.

Lớp Hân hiện tại đang nghe kế hoạch từ tên đầu sỏ

- Năm nay toàn khoa sẽ làm chủ đề “Con đường xanh”. Cụ thể là dựng lên 1 khurừng nhân tạo, mang tất cả nét đặc trưng của khoa bê vào, rồi tổ chức thám hiểmcho ai muốn tham gia. Vì quy mô khá lớn nên nhiệm vụ mỗi lớp cũng nhiều!

- Cụ thể ra sao? – 1 người giơ tay hỏi

- Lớp ta, cùng lớp K6A1, dựa vào sơ đồ đã được cho sẵn, tìm kiếm những“nguyên liệu cần thiết” cho từng khu vực! – lớp trưởng đưa sơ đồ đã in thànhnhiều bản cho từng nhóm trưởng

- Tìm nguyên liệu? Cứ như thi nấu ăn ý! – 1 tên đùa giỡn khiến cả lớp cười ầmầm

- Gần như thế! Toàn cây quý, thế nên chú ý không tìm được thì làm mô hìnhnhá!

- Làm mô hình thế nào được?

- Bằng bất cứ cách nào mọi người nghĩ ra, nhưng phải giống với thực một chút.Không cần lo, vì chỉ để trang trí thôi!

- Trang trí mà bắt tìm nhiều thế á? – Hân nhăn nhó giơ lên tờ A4 đã kínchữ

- Hoạt động chủ yếu là tạo cảm giác phiêu lưu, nên cứ làm cho rùng rợn vào!Lớp K4A13 còn phải phụ trách hóa trang thành động vật hoang dã cơ!

Thêm 1 trận cười nữa bùng nổ.

- Có giống thi can đảm quá không? Trùng ý tưởng, mất giải như chơi! – Chithắc mắc thêm

- Năm nay thi can đảm tổ chức theo cách mới, không cần lo!

- Cách mới gì thế? – Cả lớp tò mò

- Cái này tôi cũng không biết đâu, cứ chờ đến lễ hôi sẽ rõ! – Lớp trưởng nhúnvai – rồi, giờ phân nhóm! Mỗi lớp 4 nhóm nên cứ thế gộp nhóm với lớp kia. Nhóm 1với nhóm 1, 2 với 2….

- Sao phải gộp chung làm gì?- 1 người lên tiếng thay cho cả hội đồng đang bấtmãn. Đi cùng lớp mình đâu có sao chứ!!

- Năm 3 có nhiệm vụ hướng dẫn năm nhất theo để thích nghi với hoạt động lễhội! Cấm có cãi!

- Năm 2, năm 4 đâu có thiếu!!!!

Tiếng phản bác vang lên khắp nơi, xôn xao cả lớp. Mất 1 thời gian tương đốimới xong được vụ dàn xếp. Hân cùng Chi vừa đi với nhóm, vừa nói chuyện:

- Nhiều thứ không kiếm nổi đâu! Nên làm giả thì hơn, nhưng làm thế nào đượcđây????

- Không rõ nữa! cứ họp nhóm với lớp dưới xem sao!

Cả nhóm 15 người lôi nhau xuống giảng đường 14 gặp nhóm 1 lớp K6A1. Hân đangđi bỗng quay sang hỏi Chi:

- Biết Hải học lớp nào không? (Hải học sau Hân, Chi hai khóa, cùng mộtkhoa)

- Chịu! – Chi lắc đầu – biết đâu cùng nhóm mình ha ha!

Chi cười lớn trêu chọc Hân. Hai oan gia mà cùng nhóm, vui phải biết. Vừa bướcvào cửa lớp, Chi đã nhận được cái nhìn tóe lửa và cơn giận ngút trời của Hân vớisự căm thù đổ hết lên đầu cô. Chi chột dạ, ngó vào lớp, ngay lập tức hiểu ranguồn cơn câu chuyện.

Trong lớp, trên chiếc bàn thứ 3 ngay dãy ngoài cùng, Hải ung dung ngồi đónhìn hai người, nở nụ cười thần bí, không thể phân biệt đâu là đắc ý, đâu là vuisướng, hay…….nham hiểm????

## 61. Chương 61

Hải ngồi gác chân lên lưng ghế đặt trước mặt, tay ôm lấy gáy, điệu bộ rất chilà….đại ca ngõ xóm. Giơ tay vẫy nhẹ thay cho lời chào, cậu chỉ chỉ tay về bêntrái mình, ý bảo Hân và Chi đến đó ngồi cùng. Hân lừ mắt, hếch cằm đi thẳngvào…dãy bên kia, mặc cho cái nhìn không vừa lòng của Hải.

- Mày muốn cười thì cười đi! Nhịn cười làm gì? Nội thương đấy! – Giận cá chémthớt, Hân quay sang Chi hạnh họe

- Tao có cười đâu! -Chi ngu ngơ hỏi, trong khi đôi môi đã nở nụ cười toe toéthết mức có thể

- Tại cái miệng độc của mày đấy! Xui tận mạng! – Hân lầm bầm, lôi ra quyển sổtay bé xíu, chuẩn bị họp

- Xui gì? Dạo này mày có cãi nhau với Hải nữa đâu? Nhìn thấy mặt nhau cũngnói xui à?

- Tao không biết! – Chả nhẽ Hân lại nói là Hân linh cảm có điều không hayngay khi thấy nụ cười ấy của Hải nhìn cô??? Ma nào tin chứ? Đến chính Hân cònchả tin, nói ra để Chi cười cho hết năm!

Cuộc họp lại diễn ra lần nữa trong ngày. Cuối buổi, Hân vừa tranh thủ ngó quakế hoạch chi tiết đã được ghi lại, vừa bước chậm về KTX. Bận rộn cho lễ hội nêncô cùng hầu hết các sinh viên đã quay lại KTX hết cả. Vừa đóng lại quyển sổ tayđể nhìn đường cho tử tế thì Hân thấy bóng 1 người quen quen, tóc nâu trầm, dángcao dong dỏng đang lén lút nấp sau bảng hiệu cổ động của lễ hội, nhìn ngó gì đóphía KTX nữ.

Hiểu nhầm tên kia có ý đồ bất chính, Hân xoa xoa tay, hùng hổ đi lại, đập bốpvào đầu tên rình rập:

- Định làm cái gì đấy hả?????

- Giật cả mình! – Hoàng giật bắn, quay lại nhìn Hân, hai tay ôm ngực

- Làm cái gì thế? Sao lại nấp ở đây? Rình mò gì ở KTX nữ hả??? – Hân nghiêmmặt, hỏi cung

- Không, không có gì hết! – chút hốt hoảng ẩn hiện trong đôi mắt Hoàng, nhưngngay lập tức sự bình tĩnh đã lấn át đi mất.

- Thật không? – Hân nghi ngờ, rồi nhanh như cắt, ngó đầu ra khỏi cái bảng touỳnh đang chắn cả tầm nhìn

Vừa thấy cảnh tượng Hoàng đang rình rập, Hân cũng tròn mắt nhìn, rồi theo bảnnăng….núp vào cùng Hoàng. Thế là từ 1 thành 2 người theo dõi =\_=

- Yến Nhi đứng cùng thằng nào thê? Sao lại ở ngay cửa KTX? Ấy, thằng gay hômở sân vận động đây mà? – Hân lẩm bẩm không ngừng nghỉ

- Nói chuyện được gần 30 phút rồi! Đúng là gay có khác, lắm mồm thật! – Hoàngcũng rủa xả theo

- Ừ, sao chưa thấy tên này lần nào? Không phải sinh viên trường mình à? Hay ởkhoa em?

- Không, khoa em nào có ai ái đến mức ấy! Toàn men lỳ như em thôi! (tranh thủtự sướng)

- Xì, không phải sinh viên sao lại vào được cả khu KTX thế này????

- Vừa về đến nơi em đã thấy rồi! – Hoàng nói, có phần ấm ức

- Hơ…..em rình mò những 30 phút à? – Hân sực nhớ, ngoái đầu lại nhìn Hoàng,nghi hoặc

- Hơ….nào có! – Hoàng chột dạ, nhìn Hân chối ngay

- Sao biết hai người kia nói chuyện 30 phút rồi?

- Thì….đoán!

Còn nghi ngờ đấy, nhưng việc quan trọng hơn vẫn phải theo sát hai người kia.Tạm tha cho Hoàng, Hân quay lại, rồi hét lên như còi:

- ĐÂU RỒI????

Vừa mới rời mắt để cãi nhau với Hoàng, quay lại đã không thấy bóng đang 2 đốitượng khả nghi đâu nữa. Hoàng cũng bất ngờ, nhìn đông ngó tây, tìm xem 2 ngườiấy biến đi đâu mất.

- Hai người đang làm gì thế? – Yến Nhi từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưnghai người, nhả giọng oanh vàng

- Á, Yến Nhi! – Hân vì bất ngờ nên âm lượng lớn hơn bình thường – em…..saođứng đây????

- Thấy hai người đang tìm cái gì đó nên em đến coi có giúp được không! – YếnNhi hồn nhiên nói, cứ như cô không hề biết hai người này vừa nghe lén chínhmình

- À, haha!- Hân cười trừ – Hoàng làm rơi cái….móc treo điện thoại, đúng rồi!Chị tìm giúp! Đúng không Hoàng

- À, ừ! – Hoàng gật đầu lia lịa, không cần Hân phải nhắc nhở

- Vậy à? tìm thấy chưa? – Yến Nhi không nặng không nhẹ, không cao không thấphỏi cho có

- Hả? Ờ, thấy rồi! – Hoàng đáp luôn

- Vậy……mình về chứ chi Hân? – Yến Nhi mím môi cười nhẹ, gọi Hân đấy nhưng ánhmắt chiếu đến Hoàng không rời, ẩn chứa 1 chiến thắng

- À, ừ! về thôi! – Hân gục gặc đầu, ngoan ngoãn để Yến Nhi dắt về KTX, bụngthầm xin lỗi cậu em trai đang đứng ngơ ngác không biết nên làm gì.

Hoàng đứng lại nhìn bóng 2 cô gái đi xa dần. Vẫn nghĩ lung tung chưa hiểu ravấn đề, đành quay lưng đi về KTX của mình, cỏ qua cảnh tượng hai cô gái ấy đangthì thầm to nhỏ, và cả sự sửng sót bất ngờ của Hân, cùng dấu hiệu giữ bí mật củaYến Nhi.

Lễ hội là lễ hội, nghĩa vụ của sinh viên thi lại vẫn cứ phải tiến hành.Chuyện nào ra chuyện đấy. Hè vẫn có người đi học, đi thi là chuyện thường vớicác trường đại học cao đẳng. Thế nên mới có chuyện, tại sân thể dục, 1 nhómngười, nữ chiếm đa số, từ năm nhất đến năm cuối, đang tiến hành thi lại….thểdục!

Thi lại! Nói cũng biết sẽ dễ hơn thi chính. Thầy cô đâu rảnh đến mức đánhtrượt sinh viên thêm lần nữa, đòng nghĩa tổ chức thi lại thêm lần nữa. Thếnên….ai muốn có điểm cao, cứ chờ thi lại, muốn ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp cứtiếp tục làm bạn với thi lại.

Nhờ cái tiêu chí, thi lại nới tay đó, Hân đã trót lọt qua được môn mình yếunhất từ ngày xửa ngày xưa đến nay. Thở phào nhẹ nhõm đem về con 8, vậy cũng thỏamãn. Hân hướng đôi chân về CLB. Mùa lễ hội sắp đến, các CLB cũng phải có cái đểkhoe chứ! CLB nhiếp ảnh, nhiệm vụ rõ đơn giản: chỉ việc chụp lại từng ngóc ngáchtrong phạm vi lễ hội. Nghe hay đấy, nhưng cái nhiệm vụ ấy đồng nghĩa….phải đinhư con thoi giữa từng khu vực, từng khoa, cốt để có những bức hình toàn cảnhnhất. Ảnh ót lớp nào chả chụp vài pô cho lên diễn đàn, nhưng ảnh của CLB đã cótiếng đẹp, độc, hài hước, nên….cứ đến hẹn mà làm.

Hân bon chen leo lên được phòng họp đã thấy người với người ngồi chật cứng.Bảo vào ngay sau Hân, khẽ đánh tiếng yêu cầu tập trung:

- Chúng ta sẽ họp nhanh thôi! Tôi biết hiện tại bạn nào cũng bận chuẩn bị cholễ hội! Trật tự, làm nhanh về sớm!

Tiếng ồn im bặt ngay lập tức. Từ “sớm” nó gây ra sự nhạy cảm như thê đấy! Bảocũng nói nhanh:

- Mọi người ai cũng đã rõ việc rồi, các thành viên mới, tôi đã phổ biến qua ởcuộc gặp riêng từ trước, nên giờ sẽ phân nhiệm vụ cho mọi người! Mọi năm khoanào tự chụp hình khoa đấy, năm nay thay đổi! Chéo khoa!

Tiếng ồn lại nổi lên, khó hiểu có, bất mãn có. Nói chung đủ cả. Bảo phải nóito hơn để át tiếng ồn:

- Tôi cũng có lý do cho việc này! Thường nếu ở khoa mình, đã chứng kiến từkhâu chuẩn bị, nên không còn bí mật hay hứng thú nữa. Do vậy, thực hiện chéokhoa để các bạn có được những bức hình độc đáo hơn, thêm vào đó, giúp cho cácthành viên biết thêm về những điều chính mình cũng không biết về khoa mình,không phải hay hơn sao?

- Hay,hay lăm cơ! – Hân lẩm bẩm nho nhỏ, đúng là biết hành hạ con người ta.Lo khoa mình chưa xong, còn qua khoa khác làm gì? Không bị nghi do thám mới lạ!Cũng may cái tiếng lẩm bẩm ấy chỉ lọt tai vai người ngồi cạnh, không đến tai sếplớn

- Chỉ cần tập trung đúng 3 ngày lễ hội, hình công tác chuẩn bị…..tôi nghĩ kếtthúc lễ hội web trường không thiếu nên không cần nữa! Phân khoa!

Không để cho tiếng than phiền nào có cơ hội chen ngang, Bảo đọc nhanh danhsách từng khoa mà các thành viên phải phụ trách, Chéo khoa nên không dự đoánđược sẽ đi đâu. bảo lại theo tiêu chí, cứ đối lập với nhau thì đi. Ví dụ khoa sưphạm phải phụ trách bên Kế toán, Kế toán nhảy sang Bảo vệ thực vật, Bảo vệ thựcvật qua Kinh tế, Kinh tế qua Ngoại ngữ, Ngoại ngữ đâm vào Tài chính, Tài chínhlại đi sang Sư phạm. Loạn xì ngầu.

Hân không thèm lo lắng cho lần này, căn bản khoa Kinh tế gần như đã thuộc nằmlòng, hơn nữa người quen đầy rẫy. Cả Duy, Trần Duy, Thiên, Hoàng đều học bên đócả, không lo không có người nhờ vả ^^.

Thiên lâu ngày mới thấy mặt sau dịp hè, vừa tan họp đã chạy đến chào Hân:

- Hello, khoa bên ấy định làm gì đó?

- Làm gì á? Đợi hôm khai mạc chính thức sẽ biết haha! – Hân cười cười ra vẻbí mật – thế bên ấy?

- À, đoán thử xem? – Thiên cũng ra vẻ bí mật

- Kinh tế hửm? Chịu, không hình dung nổi sự liên quan! – Hân xua tay, ngạinghĩ nhiều hơn….không nghĩ ra.

- Cứ chờ đến hôm đấy sẽ bất ngờ đấy! – Thiên bật mí chút đỉnh, đẩy trí tò mòcủa Hân lên đỉnh điểm

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không để ý người thứ 3 đi theo saulưng từ khi nào.

Đến khi Hân tạm biệt Thiên, đi về KTX. Thiên đứng lại nhìn theo, rồi khoanhhai tay, nói 1 câu bất ngờ với người đứng sau:

- Lo lắng sao?

## 62. Chương 62

Ch

Thiên quay người, ánh mắt xuyên thấu vào tận trong nơi sâu thẳm nhất được chegiấu kỹ càng bởi thái độ lạnh lùng của người đối diện. Khẽ cười nhẹ, Thiên nóitiếp:

- Không cần giấu,vì tôi biết bí mật của cậu! Khá thú vị đáy!

Người con trai với đôi mắt đen thẳm như màn đêm ẩn dưới đôi lông mày rậm vàmái tóc dài,nhìn Thiên dò xét, như đánh giá xem liệu lời nói của anh, bao nhiêuphần sự thật trong đó

- Nếu cậu vẫn còn chần chừ, thiếu quyết đoán như bây giờ đối diện với tôi,thìtương lai cậu sẽ thất bại thảm hại đấy! Biết sao không? – Thiên lại gần,đặt taylên vai người đối diện, ra vẻ cảm thông

Người con trai ấy không trả lời,chỉ khẽ nhíu mày

- Tôi nắm giữ được 1 thông tin cực kỳ quan trọng! – Thiên nhếch mép,ghé miệnglại gần, thì thầm gì đó vào tai người con trai ấy.

Không biết đó là gì,chỉ cần nhìn thái độ ngạc nhiên sau đó có chút lo sợ củangười nghe cũng đủ hiểu thông tin ấy quan trọng ra sao

- Tại sao lại nói cho tôi biết?- Đối phương đã không còn đủ kiên nhẫn, rốtcuộc cũng lên tiếng

- Có qua có lại, mới toại lòng nhau! Nghe câu này chưa? – Thiên nhàn nhã đứngthẳng người, cười tự tin nhìn người đối diện

Khuôn viên rộng lớn, từng làn gió chiều thổi đến nhẹ hòa tan đi cái nóng củabuổi chiều. Giữa khung cảnh đó, hai con người đứng đối mặt, thầm đánh giá nhauqua cặp mắt sáng.

Chi mệt mỏi đặt cây kéo xuống,khẽ bóp hai ngón tay đã lằn đỏ rõ rệt vì cầmkéo quá lâu,ngán ngẩm nhìn đống lộn xộn bày đầy ra sàn phòng ngủ. Nhờ vụ lễ hội,cả cô và Hân đều phờ phạc cả người.Hết chạy đi lo tìm nguyên liệu,rồi sau đó đemđến cho thành viên khác vẽ mẫu,cắt dán, gắn tỉ mỉ từng chi tiết lên khuôn mẫusẵn có. Cái khu rừng thám hiểm đã hoàn thành được phân nửa, chỉ còn phải hoànthiện rồi đem đến bố trí tại địa điểm đăng ký.

Chi vươn vai, mở cửa đón ánh nắng nhẹ của buổi sáng, ngó qua giường Hân, khẽlấy mảnh vải to và cây kéo từ trên tay cô bạn đang ngủ gật khổ sở, nằm vắt vẻobên thành giường. Sau đó cô nhẹ chân đến chống hai tay vào cửa sổ, nhìn ngó xungquanh.Sáng sớm khuôn viên trước cửa KTX rộn ràng người qua kẻ lại, người đi tậpthể dục, người ọc bài dưới ghế đá, người thì ôm theo cả đống vải vóc, băng rônlỉnh kỉnh lượn đi lượn về.

Ánh mắt Chi đập phải 1 hình ảnh quen thuộc.Chi vô thức dõi theo hình bóng ấy,đang cầm theo 1 túi to đùng màu đen, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào tò giấy A4,nói gì đó với cô bạn đang đi bên cạnh. Từ trên nhìn xuống, hai bóng dáng thậthòa hợp, thật đẹp!!!

Mà sao Chi phải quan tâm làm gì nhỉ? Đâu có liên quan gì đến mình??? Chi thulại ánh nhìn,khẽ lắc đầu. Chắc mệt mỏi nên tinh thần…..bấn loạn thôi!!

- RẦM!

Tiếng Hân rơi từ trên giường xuống dưới đất cực…êm ái đã thành công làm Chithức tỉnh,để cho cô khỏi nhọc công lắc đầu mãi cho chóng mặt thêm. Chi quay lạinhìn, lắc đầu,lên án ngay lập tức:

- Lần thứ 5 trong tuần! Sắp đạt kỷ lục Guiness rồi đó cưng!

Hân lồm cồm bò dậy, một tay xoa đầu, một tay xoa….mông, nhăn nhó:

- Sao mày không trông cho tao????

- Tao có trông đấy chứ? Rõ ràng để cho mày ngủ còn gì?

- Thấy tao nằm nguy hiểm cận kề phải biết đưa tao về giường nằm ngay ngắn,đắp chăn tử tế, tình cảm nhìn tao, nói “Chào buổi sáng” chứ! – Hân còn mơ màng,miệng nói liên hồi,mắt nhắm tịt

- Mày ngố à? Tao không bị les! – Chi lườm nguýt dù biết Hân sẽ chẳng nhìnthấy,rồi cũng lại gần dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn cản trở đường đi nướcbước

- Mấy giờ rồi? – Hân ngồi ngơ ngác trên đất,hỏi

- Gần 8 giờ rồi!

- Ớ, hôm qua nghe thông báo họp lúc 8 giờ mày nhỉ? – Hân hồn nhiên nhìn Chi,nói 1 câu bình thản cứ như câu hỏi mấy giờ lúc trước

1s…..2s…….5s……Im lặng bao trùm hai cô gái đang nhìn nhau chằm chằm, sau đólà…..

- Trời ơi!!! Muộn rồi! Sao mày không nói sớm hả con ranh??? – Chi hét hết mứcâm lượng, vơ vét hết đống đồ đạc dưới sàn, tống vào 1 cái túi,mặc kệ có ngăn nắphay không

- Này! mày dậy trước không biết coi giờ gọi tao, kêu cái giề? – Hân xộc vàophòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa hét giả.

Vâng! Buổi sáng được bắt đầu tràn đầy sinh lực như thế đó! Chi tự mắng chínhmình, chỉ vì ngẩn ngơ nhìn ngó…ai đó đến quên cả nhìn đồng hồ.

5 phút sau, hai bóng người lao vụt xuống sảnh, phi như bay về hướng phònghọp,được chỉ định là phòng học chính lớp K6A1 của Hải.

Đạp cửa 1 cách mạnh mẽ, khiến cả chục con mắt quay ra nhìn,thu hút đủ sự chúý không bỏ sót 1 ai, Hân cùng Chi hiên ngang bước vào, chỉ khẽ lên tiếng xin lỗinhóm trưởng, không giải thích nhiều, bình tĩnh về chỗ ngồi.

Nhóm trưởng,do tật ngủ nước lâu ngày chưa cai,cũng mới đặt chân đến phònghọp, nên ngậm ngùi cho qua lần này, chỉ khẽ gật đầu ấy lệ. Nhưng trưởng làtrưởng, Trưởng không nói thì…người khác nói. Ngồi chưa chạm ghế, 1 giọng nói caovút, nhưng không trong tí nào,chua loét thì đúng hơn, chọc ngay vào tai trái củaHân, tai phải của Chi:

- Đến cũng không đúng giờ được, còn gì đàn anh đàn chị!

Hân quay xuống nhìn. Lại là con nhỏ mắm tôm đó. Từ ngày hợp nhóm đến giờ,không hiểu cô gây thù chuốc oán gì với nó, hết nói móc, lại đá xoáy. Dĩ nhiên,Hân cũng chả phải ngu mà không nhận ra con nhỏ đó hướng đến mình gây sự. Mấyngày đầu còn cố coi như chưa nghe thấy,nhưng lâu ngày thì……không thể nhânnhượng.

Hân ngồi nghiêng người, tay chống vào thành ghế, khẽ trầm ngâm:

- Hình như….có người hôm nay đột xuất đến sớm được 1 hôm. Xem ra, chuẩn bị cóbão. Chi, nhớ mang ô thường xuyên nghen!

- Ờ, ô không ăn thua đâu, vòi rồng cơ mày ạ,nên tót nhất mày mang áo phao đi,đề phòng lũ quét! – Chi thản nhiên đáp lời như không, khiến cả phòng cười lănlộn, trừ 1 người

- Hừ! Không biết đến thời điểm quan trọng rồi hay sao? Còn đến muộn được?Nhằm đúng lúc quá nhỉ? – Tiếp tục móc mỉa

- Này, mắm! – Hân hất mặt về con nhỏ cô còn chả thèm nhớ tên, gì ta?????Thanh Hiền! Hiền cái đầu nó!!!! – Dạo này thấy tươi, thơm hơn bình thườngnhỉ?

- Nói ai mắm, đồ chim cánh cụt! – Thanh Hiền tức giận nói lớn, cố gắng độngchạm nỗi đau chân “dài” của Hân – ghen tỵ với sắc đẹp của tôi sao? \*tự đắc\*

- Không, nghe nói là đến thời gian quan trọng, nhìn quanh thấy ai cũng xuốngsắc, mắt như gấu trúc, cô em mắm của chúng ta lại phơi phới như thế này, khônghiểu….nhóm trưởng phân công việc gì cho em ý nhỉ? Bán dáng à? – Hân vừa nói vừaliếc nhóm trưởng chuẩn bị ngủ gục đến nới 1 cái sắc bén

- Há, Hơ….! – nhóm trưởng giật mình – à, ừm…..thì là….

- Dại gái cả ổ! – Hân xì 1 tiếng, nói thầm

- Bán dáng thì sao? Còn hơn cái loại dáng cũng chả có mà bán! – Thanh Hiềnđập lại, càng thêm phần tự kiêu

Hân nhìn Thanh Hiền chằm chằm, tựa hồ như sắp xông lên giết đến nơi.Chỉ cầnThanh Hiền nói 1 câu nữa, ngòi nổ sẽ được châm.

Nhưng….cái từ nhưng xuất hiện chẳng đúng lúc. Ngòi nổ cũng chẳng được châmlên. Một bóng người bước vào, mạnh tay ném cái rầm xuống trước mặt Thanh Hiền mớdây sắt, lạnh giọng buông 1 câu:

- Vô dụng thì câm miệng lại!

Thanh Hiền ngước nhìn người mới đến, hai mắt long lanh, nhẹ giọng, có phầnnũng nịu nói;

- Hải,đến rồi sao? Sao dữ vậy? Là chị này sai trước mà? Đến muộn còn lớntiếng nữa! – Thanh Hiền tranh thủ mách lẻo – Đáng nhẽ phải phạt nặng mớiđúng!

- Tôi còn đến muộn hơn, thế định phạt cái gì? – Hải khoanh tay nhìn thẳngThanh Hiền, đôi mắt nâu không hề có chút ấm áp, ngược lại còn tỏa ra sát khílạnh băng

- À, cái đó…. – Thanh Hiền ấp úng

- Dại trai 1 đống! – Hân lại phát ngôn, nhưng lần này to hơn, lớn tiếnghơn

Cả phòng im lìm từ đầu trận khẩu chiến, giờ nhuốm mùi căng thẳng sau phátngôn của Hân. Ai nhìn qua cũng biết Thanh Hiền để ý Hải nhưng không được đáptrả, còn khó chịu vì tính tiểu thư làm thì ít sai khiến thì nhiều của Hiền, chảai thèm can, chỉ chờ đợi phản ứng của Thanh Hiền.

- Đủ rồi! Họp! – Hải nói ngắn gọn, mang ý ra lệnh phần nhiều,liếc về nhómtrưởng ngồi như tượng ở phía trên.

Mọi người lục tục về chỗ ngồi.Thanh Hiền tức giận nhìn Hân, nhưng cũng khôngdám làm gì, chỉ biết nhẹ nhàng ngồi cạnh Hải, ánh mắt si mê.

Hân cũng dùng ánh mắt tức giận ấy để xài, nhưng không phải cho Thanh Hiền, màchiếu thẳng đến Hải. Hừ! Cậu ta cũng là cái đồ dại gái,thấy gái đẹp,gái xinhtheo mình, bảo vệ một cách hồ đồ.

bực bội, khó chịu, không có nơi để xả, Hân dằn mạnh cây kéo xuống mặt bàn,mặc cho từng đầu dây thép sắc nhọn cong lên dưới lực ấn của cô, đâm thẳng vào cổtay, đau nhói.

Chi nhìn Hân lo lắng, nhưng cũng không biết làm gì,chỉ nhẹ nhàng lôi kéo rakhỏi tay Hân, thu hết những thứ nguy hiểm có khả năng sát thương trước mặtcô.

Đối diện, 1 ánh mắt lo lắng nhìn theo những chấm nhỏ li ti vì dây thép ở tayHân, khẽ nhói đau trong lòng.

Tan họp.Hân bước thẳng ra cửa, tránh để ngày hôm nay xui xẻo cho đến tậncùng, càng không muốn thấy cảnh ngứa mắt ngày nào cũng diễn của Thanh Hiền vàHải. Ban đầu con trêu chọc, nhưng càng lúc càng thấy ghét cay ghét đắng!

Hải vội vàng thu dọn đồ đạc, bỏ mặc Thanh Hiền gọi í ới đằng sau, chạy nhanhra cửa.Vừa thấy bóng Hân,cậu đã đi nhanh đến,tay giơ ra định níu tay Hân

- Hân! – Duy vẫy tay rối rít, chạy về phía Hân và Chi

- Hầy, sao, đứa nào bắt nạt ông? Nói coi để tôi….cảm tạ nó? – Hân đứng nhịpnhịp chân, trưng bộ mặt nghiêm trọng, khoang tay nhì Duy mồ hôi ướt đẫm tócmai

- Bà muốn chết à? Đi mua chút đồ với tôi! – Duy dứ nắm đấm về phía Hân, vừađe dọa vừa đề nghị (thật mâu thuẫn)

- Đi đâu? Mua gì?Sao lại là tôi?

- Đi siêu thị, mua đồ, thích đi với bà! – Duy cười toét miệng trả lời đúngchủ đề, đúng số lượng câu hỏi

- Vớ vẩn! – Hân trề môi – rủ Chi đi, hôm nay ứ có hứng! – Mang về 1 bụng tứcvới ức chế, còn hơi sức đâu đi với lại chứ

- Không, Chi không được – Duy níu tay áo Hân, nài nỉ – Có liên quan đến vụ lễhội, bà phụ trách bên tôi còn gì, tiết lộ bí mật cho! Nhá nhá nhá!!!!

- Thật nhá? – Hân nhìn thăm dò, nhưng thực sự là đã có vẻ….xuôi xuôi

- Thật đấy, tôi thề, không thực hiện tôi làm người luôn!

- Thế giờ ông là gì? Động vật à? – Chi chen ngang, khiến Hân trút bỏ bộ mặtnặng như chì,phá ra cười như được mùa, đối lập vẻ mặt xám xịt của Duy.1 tên 1đích!!!

- Được rồi! Đi thì đi! Lau mồ hôi đi đã! – Hân cười đã đời rồi đưa khăn giấycho Duy, nhìn ông bạn thân nhễ nhại mồ hôi, thấy….. – xấu hổ chết đi được! – Hânphán 1 câu

- Sao xấu hổ? – Duy ngờ nghệch nhìn Hân

- Ông lôi thôi luộm thuộm, lại toàn mồ hôi! Đi cùng ông lại được làm hàngtriển lãm, ui xí hổ! – Hân cười khanh khách, tiếp tục sự nghiệp trêu Duy

- Bà! Cứ chờ đó!

Một màn vui vẻ tình cảm như vậy được trình diễn cho người đứng chôn chân đằngsau, tất cả được thu hết vào tầm nhìn của đôi mắt nâu không cảm xúc, hai taysiết chặt lại, tựa như muốn bóp nát mọi thứ trong tầm mắt.

## 63. Chương 63

Ráng chiều đỏ ửng của ngày hè nhuộm lên từng phiến đá, từng hàng cây, vỉa hè.Đường phố giờ tan tầm, lượng người xe lưu thông gấp đôi bình thường, kéo theotiếng ồn cũng tăng với tần số chóng mặt. Trên con phố nhỏ, là khu dành riêng chogiới trẻ với những món ăn hấp dẫn đặc trưng của hẻm, những shop đồ lưu niệm dễthương, độc và lạ, học sinh sinh viên đi lại, ngó nghiêng hết các hàng quán nàynọ.

Trong 1 quán cho thuê đồ hóa trang, Hân chúi mũi vào bới đống….lông đủ màutrong 1 thùng xốp, không ngừng càu nhàu:

- Khoa ông làm cái gì lại cần đến chục bộ tóc giả thế hả?

- Cứ tìm giúp tôi đi, phải chờ đến giờ G mới hấp dẫn chứ? – Duy toét miệngcười an ủi rồi lại quay sang đống vòng cổ vòng tay trước quầy quán

- Xì, đảm bảo lại một trò lập dị cho coi! – Hân khinh thường, thảy cho Duyđống tóc bảy sắc cầu vồng, không thiếu một màu

- Này, khoa bà còn lập dị hơn! Đã có chương trình “Thử thách can đảm” còn làmcái trò thám hiểm, có khác gì chứ? – Duy phản đòn

- Ơ hơ, không nghe năm nay thi can đảm theo phương thức mới à? Không đụng tínào, nhá!

- Mới thì sao? Cùng 1 phong cách thôi!

- Thử coi đến lúc đó khoa nào đạt giải, nhá!

- Chờ xem!

Hai đứa chí chóe liên tục ở trong quán, bà chủ chỉ biết lắc đầu bó tay vớicái cảnh cãi cọ đầy côn nít của bất cứ khách hàng nào ghé qua, quen đến nỗikhông thấy lại buồn.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, hai bóng người bước vào quán, đem theochút âm thanh ồn ào từ ngoài vào, cả ánh sáng hiếm hoi còn sót lại của buổichiều.

- Chị Hân, anh Duy!!!! – Yến Nhi vừa vào đến nơi đã reo to, chạy đến bên haingười còn bận cãi cọ

- Nhi! Đi đâu đó? – Hân cười hớn hở nắm tay nắm chân cô em kết nghĩa

- Đến đây thuê đồ chứ sao? Hỏi thừa! – Duy lẩm bẩm, tức tối vì bị Hân vứt qua1 bên

Hân chỉ liếc cho Duy nửa con mắt, rồi toàn bộ hai mắt chính, hai mắt phụ tậptrung nhìn vào người đi phía sau Nhi, dè dặt hỏi:

- Người này là….

- À, để em giới thiệu! – Yến Nhi sực nhớ, kéo người phía sau lên trước – đâylà anh Khoa, sinh viên năm cuối, khoa em! Em cùng anh ấy đi mua chút đồ cho lễhội! Đây là chị Hân, anh Duy em vẫn hay kẻ cho anh đấy!

- Chào hai người! – Khoa mỉm cười, bắt tay Duy và chào Hân

- Chào….anh! – Hân ấp úng, ròi mặc cho Duy tiếp chuyện anh chàng đó, kéo YếnNhi vào trong, hỏi nhỏ – em với anh ta….có quan hệ gì thế?

- Quan hệ gì là sao? – Yến Nhi ngơ ngác

- Lần trước thấy anh ta đến đón em ở giải bóng, rồi cả lần ở trước cửa KTXnữa, đừng có giấu chị!

- Hi, chị hiểu nhầm rồi, anh ấy là…. – Yến Nhi vỡ lẽ, định lên tiếng giảithích

- Nhi! Đi thôi! – Khoa cất tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện bí mật của haichị em

- Em nói với chị sau, không có gì đâu! Em đi trước nhá! – Yến Nhi chỉ kịpnhắn gửi lại câu đó rồi rời đi cùng anh chàng đầy thư sinh đó

Hân chỉ biết nhìn bóng hai người khuất dần qua ô cửa kính, ánh mắt toát lênmột nỗi nghi ngờ.

Sau khi đã mua sắm đủ thứ, Hân mở cửa trước để Duy ôm thùng giấy to đùng đira ngoài.

- Ối! – Hân ôm đầu khổ sở khi cánh cửa mắc dịch đập trở lại trán cô

- Sao thế? – Duy lo lắng ngó đầu lên khỏi thùng giấy, lo lắng hỏi

- Không! – Hân mở hẳn cửa, nhìn ra ngoài. Vì khi mở cửa vừa đúng lúc có ngườiđi đến, nên cánh cửa mới mở ra đã vô tình đóng lại, cộp mác vào trán Hân

- Ý, hai người đi đâu đó? – Trần Duy hỏi vọng vào bên trong

Trần Duy cùng Hải cũng đang người cầm túi người vác hộp đứng ngay cạnh cửa.Hóa ra đây là thủ phạm gây sát thương cho cái trán yêu quý của Hân

- Đến thuê đồ! – Duy nói – hai người mua được những gì rồi?

- Đủ hết rồi! Giờ chỉ còn khâu cuối cùng thôi! – Trần Duy nói lấp lửng vì cóHân vẫn đang dỏng tai đứng đó hóng hớt, không muốn lộ kế hoạch của cả khoa

- Thế thì về chung đi!

3 nam 1 nữ cùng song song trên đường, nói chuyện rôm rả. Quãng đường vềtrường không dài, nhưng vì trời đã xẩm tối, hơn nữa lại khá nhiều người điđường. Với đống đồ lềnh kềnh 3 người con trai đang cầm, di chuyển cũng chậmhơn.

- Có 2 người đi mua lắm thế này, sao không thêm người đi cùng? – Hân tò mòhỏi, thấy thương thay hai anh chàng cao lớn đang vừa ôm hộp, cầm túi, bận cả haitay

- Có Hoàng đi cùng nhưng bỏ về giữa chừng! – Trần Duy nhún vai

- Sao lại bỏ về?

- Ai biết! Nãy kêu ra ngoài mở cửa trước đợi sẵn, mới ra đến nơi đã không nóikhông rằng đi thẳng! – Trần Duy nghĩ ngợi, rồi nói thêm – à, lúc tôi ra ngoài cóthấy Yến Nhi trong 1 cửa hàng đối diện, có gặp không?

Hân à một tiếng, hóa ra là thế! Bảo sao! Cả trường tập trung cho mùa lễ hội,việc đụng độ nhau ở nơi này không lạ, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhau mấy lầný chứ! Cụ tỉ như Hân gặp cùng lúc mấy người quen đây thôi! Hân cười thầm, tronglòng đang hò reo vì phát hiện được sự thú vị nho nhỏ mà to to!!!

- Sao Hải đi cùng dzị? – Duy hỏi 1 câu chuyển chủ đề

- Ông nhờ Hân thì tôi nhờ Hải đi cùng mua đồ chứ sao!

- Nghi khoa mình cứ nhờ người khoa khác thế này, lộ hết bí mật! – Duy cốtrưng bộ dạng ủy khuất, rầu rầu rĩ rĩ, nói oang oang

- Ờ, lần sau đi một mình, nhá!!!! – Hân trề môi, giận dõi, vứt luôn cái túiđang cầm trên tay cho Duy

- Ấy, ai làm thế!!!! – Duy cười cầu hòa – bà giúp thì giúp cho trót đi chứ!lát tôi hậu tạ chu đáo!

- Hứ! Nể tình….màn hậu tạ đấy nhá!

Trần Duy nhìn hai người nói chuyện cũng cười toe toét, châm chọc thêm mấycâu. Chỉ có 1 người, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Đến cổng trường, Hân rẽ hướng KTX, còn 3 người kia mang đồ về khoa. Đi vàibước, Hân nghe tiếng gọi sau lưng. Quay lại thì Duy đang chạy lại gần trong ánhmắt dõi theo của hai người còn lại

- Này! Tặng bà! – Duy dúi vào tay Hân hộp quà nhỏ, chỉ bằng nắm tay

- Quà hậu tạ hử??? – Hân trố mắt hỏi, ngạc nhiên vì sự hào phóng của bạnthân

- Ờ. coi như thế đi!! – Duy ấp úng, rồi chạy nhanh đi, không để Hân nói thêmgì

Hân nhún vai, mất công cả buổi đi mỏi chân, được mỗi cái hộp bé tẹo. Chả bõcông! Mới quay lưng lại có người gọi mình. hân bực mình mắng;

- Lại cái gì nữa hả???

- Nhờ Hân chút! – Lần này là Trần Duy.

Trần Duy lại gần, cũng đưa cái hộp nho nhỏ cho Hân, chỉ khác là của Duy màuxanh dương, thì Trần Duy màu hồng.

- Cái gì đây??? Cũng quà hậu tạ à? Cho tôi hả? – Hân thấy quà sáng mắt, háohức hỏi

Trần Duy chỉ cười mỉm, rồi cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Hân.

Duy và Hải đứng đằng xa chỉ thấy Trần Duy nằng nặc đưa gì đó cho Hân, Hân lạikhông nhận, giận dỗi trả lại, Đưa qua đưa lại một hồi, Trần Duy lại nói khẽ gìđó, cuối cùng Hân mới miễn cưỡng cầm lấy, sau đó về KTX.

Trần Duy hớn hở quay lại, đối diện với hai đôi mắt rực lửa của Duy và Hải,hồn nhiên hỏi:

- Hai người sao thế? Về khoa thôi! – rồi (lại) hồn nhiên tung tăng đi trước,không hề biết ánh mắt và suy nghĩ muốn đập cho 1 trận của hai người phíasau.

Khi sân trường dần yên tĩnh trở lại, từ lùm cây gần đó, một bóng đen bước ra,nhìn về phía 3 người con trai vừa đi khuất, thoáng hiện lên nỗi buồn trong chớpnhoáng.

## 64. Chương 64

Sảng khoái bước ra từ phòng tắm, Hân giật mình vì Chi đã về từ khi nào, đangđứng bất động nhìn chằm chằm vào bàn học của mình.

- Mày đi đâu về muộn thế? – Hân đánh tiếng, lại gần ngó coi Chi đang nhìn cáigì

- Ừ, có chút vấn đề với khâu trang trí! – Chi rời ánh mắt, nhìn Hân chămchú

- Sao thế? Mặt tao có gì chưa rửa hết hả? – Hân sờ sờ hai má, thắc mắc

- Không có gì!

Nói xong Chi lẳng lặng đi lấy quần áo, chui ngay vào nhà tắm, không để lại 1lời giải thích cho bộ mặt ngơ ngác của Hân. Khẽ nhún vai, Hân ngồi vào bàn học,túm ngay lấy hộp quà Duy tặng, mở thẳng tay. Ngỡ cái gì, hóa ra Duy mua tặng cômột chiếc vòng tay xinh xắn, dây da đỏ được tết lại, mặt dây là hình cung CựGiải, cung hoàng đạo của Hân. Trào lưu vòng cung hoàng đạo đang lên như gió, thênên nhận được vật này, Hân càng thêm trầm trồ khen ông bạn cũng biết theo kịpthời đại ^\_^. Đeo ngay vào tay, ngắm thêm chú nữa, Hân mới chuyển sự chú ý sanghộp quà màu hồng Trần Duy đưa, đăm chiêu suy nghĩ.

Cái tên này chỉ biết đẩy nhiệm vụ khó khăn cho người khác, mình hưởng lợi.Lại còn bắt cô tìm cách lừa Chi để Chi nhận quà của hắn nữa chứ! Ừ thì Hân đồngý giúp thật đấy, nhưng…..Chi biết thì….

- Cạch!

Chi mở cửa phòng tắm bước ra làm Hân giật mình thêm lần nữa trong ngày,Cứ thếnày không sớm cũng mắc bệnh tim! Chi nhìn Hân lom lom, nheo mắt nghi vấn:

- Mày có gì giấu tao hử?

- Đâu!!! Giấu gì chứ! – Hân hoảng hốt

- Sao cứ thấy tao mày giật mình thon thót thế?

- Tại….mày mở cửa bất ngờ chứ sao! – Hân cố cãi

- Tao có phải trẻ con đâu? Mọi ngày mày đâu có thế? – Chi vẫn hạch sách bằngđược

- Tao…đang suy nghĩ mà!

- Hừ! Vòng tay mới mua hả? – Liếc mắt qua chiếc vòng Hân mới đeo ở cổ tay,Chi chuyển chủ đề, nhưng giọng nói vẫn mang sự tra hỏi, thậm chí có phần nặng nềhơn

- Ừ! Duy mua tặng đấy, hậu tạ vụ tao đi cùng ổng mua đồ chiều nay! Đẹp hung^^? – Hân toe toét giơ cao chiếc vòng lên khoe với Chi

- Duy tinh tế từ khi nào thế? – Chi giãn lông mày, cười nhẹ. Tim như trút mộtgánh nặng vô hình nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết

- Ha, tao cũng nghĩ thế! Nhưng kệ, có đồ miễn phí tội gì không nhận! – Hângật gù, mân mê mặt vòng trên tay

- Còn hộp nào kia? – Chi làm bộ bình thản, nhân tiện hỏi luôn thứ còn lại saulưng Hân

- Cái này hả? – Hân cầm hộp quà lên, nghĩ nhanh. Nên đưa chi Chi, nhưng phảinói của ai tặng đây????

- Sao vậy? – Chi nhìn Hân thăm dò

- Của mày đấy! Duy tặng! – Nước đã đến chân, không nhảy là ngu. Hân buộtmiệng nói luôn tên Duy ra làm bia đỡ đạn

- Duy á? – Chi ngạc nhiên – sao tặng tao?

- Ờ, bảo là….nếu mua quà cho mình tao thì mày…ghen tỵ nên mua luôn cho mày! –Cái lý do ngay cả bản thân cũng không thể nào tin được, nhưng Hân vẫn nhìn Chi,hi vọng cô bạn thông minh, sắc bén thường ngày sẽ…..ngu bất ngờ chăng?

- Thật là Duy???? – Chi nhìn Hân chằm chằm, ánh mắt như xuyên thấu vào trongtrí não của Hân

- Ừ, DUY thật! – Hân dũng cảm nhìn lại. Đúng, cô đâu có sai? Đúng là Duy tặngmà, chỉ khác cái không phải KHÁNH DUY mà là TRẦN DUY thôi! Dựa vào cái lý do đó,Hân càng thêm mạnh mẽ đối diện với Chi

Chi cầm lấy hộp quà, vẫn còn dò xét Hân thêm chút nữa mới chịu rời mắt, mởnhanh. Hân cũng lén ngó đầu qua nhìn. Không biết Trần Duy tặng Chi cái gì.

Nếu Hân nhận được vòng tay thì Chi lại nhận được….vòng cổ. Sợi dây chuyền bạcmảnh mai, từng mắt xích đều có hình trái tim nho nhỏ kết nối với nhau một cáchtinh tế và đẹp mắt.Mặt dây chuyền là hình trái tim với chữ C nho nhỏ được lồngkhéo léo nằm trọn trong trái tim ấy.

Hân lác mắt nhìn sợi dây chuyền,liếc nhìn gương mặt mê mẩn của Chi, lòng dânglên ghen tị. Sao lại có tình huống quá ư lãng mạn thế này? Khẽ chép miệng, Hânquay về bàn học, thầm ước giá như mình cũng có được người theo đuổi như vậy!Haizzzz

Hân đâu biết rằng điều ước của mình sẽ sớm thành hiện thực, thậm chí còn nhânđôi, đem cô vào một tình huống cực khó khăn.

1 tuần nhanh chóng trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa để hoàn thành cho lễ hội.Công việc càng thêm bận rộn, gấp gáp, cuốn con người ta trôi theo sự nhộn nhịpấy, quên đi những chuyện khác.

Hôm nay tất cả các thành viên không có tiết học phụ đạo hay vướng lịch thilại đều được điều động đến khu vực đăng ký của khoa mình, tập trung hoàn thànhphần trang trí. Nhóm Hân cũng vậy, đến đúng nơi mình phụ trách, nhìn kỹ sơ đồ đểphối hợp tốt với khu bên ngoài, hoàn thành khoảng rừng nhiệt đới đặc trưng.

Ai ai cũng bận rộn, cẩn thận bắn keo lên từng hàng rào thép được uốn dựng từtrước, tỉ mẩn gắn từng chút một phông nền xanh cùng đủ loại cây cỏ đã được làmtừ trước, tránh thiệt hại ở mức tối thiểu.

Hân cũng chăm chú hơn vào công việc,không qua loa hay trêu đùa như mọi lầnnữa. Chỉ khổ cho đôi tai của mình bị hành hạ.

Không hiểu sao Thanh Hiền lại đứng làm ngay cạnh cô. Rõ ràng con nhỏ đó ghétcô vô cùng nhưng lại chịu đứng đây, làm thì ít, lải nhải thì nhiều.

- Chị đứng lùi qua kia xem! Cứ đụng chạm vào tôi làm tôi dán sai rồi đây này!– Giọng nói the thé vừa ngừng được 5 phút khi Hải đi ngang qua lại tiếptục…phát, cứ như đài hẹn giờ

- Dẫm lên đồ của tôi rồi đây này! Hỏng chị làm lại được không?

- Có nhìn thấy lấn sang khu của tôi không???

Hân hít sâu 1 hơi, kìm nén cơn giận đã sớm muốn bùng phát. Với loại ngườinày, Hân đã tập cho mình thái độ bơ là thượng sách, coi như không nghe thấy.Nhưng các cụ có câu “Con giun xéo lắm cũng quằn”. Huống chi Hân cũng không hiềnlành như vẻ bề ngoài.

- Trời ơi! Keo dính vào áo tôi rồi! Biết cái áo tôi mới mua không? Bà chị cóđền nổi không hả?

Thanh Hiền không thèm hiểu tình hình, cứ ngỡ Hân không nói lại được, càngđược thể lấn tới. Hân nắm chặt lọ keo, khiến chút keo trắng còn sót lại chảysạch ra khỏi vỏ, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cô quay sang hét lớn:

- CÂM MIỆNG!!!!!

Hân tức tối lấy tay gạt Thanh Hiền một cái. Thanh Hiền nghiêng ngả, hai chânkhông giữ được thăng bằng, chỉ ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Hân. Ngay sau đó,bất ngờ ngã đập lưng phải khúc gỗ được dựng phía sau giả làm thân cây.

- RẦM!!

Tiếng động to lớn, đanh thép vang lên khiến tất cả giật mình. Thanh Hiền ngãvào khiến cho khúc gỗ chưa được cố định chắc chắn đổ xuống nền.

Sau vài giây đông cứng, một cô bạn cùng lớp Thanh Hiền hốt hoảng lại gần, vừađỡ Thanh Hiền ngồi dậy vừa quay sang Hân to tiếng:

- Chị làm cái gì thế? Sao chị có thể dã man đẩy Thanh Hiền như vậy?

Hân đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần hơi sốc. Cô đâu nghĩ mìnhlại mạnh tay đến mức ấy. Tiếng ồn ào nhanh chóng truyền đến tai những người bênngoài. Chỉ vài phút sau,nhóm trưởng cùng vài thành viên nam chạy ào vào, hỏi tớitấp:

- Chuyện gì thế?

- Là chị ta! – cô bạn dìu Hiền ngồi dựa vào góc tường, chỉ tay thẳng mặt Hân,mắng nhiếc – Thanh Hiền đâu làm gì chị ta, chỉ nhắc nhở công việc một chút! Vậymà chị ta trút giận, đẩy Hiền đến mức chảy máu! Anh nói xem, có thể chấp nhậnđược không????

Nhóm trưởng nhìn Thanh Hiền ngồi nhăn nhó ôm cổ tay dưới sàn,đúng là có vếtxây xát nhỏ, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hân:

- Em giải thích đi!

- Là do nhỏ đó không ngừng lải nhải bên tai em, em bực mình chỉ đẩy nhẹ thôi!Không thể ngã được!- Hân cũng thẳng thắn nói thật, không chút sợ sệt

- Em là đàn chị, sao có thể dùng hành động đàn áp đàn em như vậy? Có gì từ từnhẹ nhàng nói chuyện không được sao? Em sai rồi, xin lỗi đi! – nhóm trưởng đanhgiọng, kéo Hân đến trước mặt Thanh Hiền

- Em không sao đâu! Đâu phải lỗi của chị Hân! Do em lo lắng cho việc củakhoa, nói hơi nhiều đụng chạm đến chị ấy thôi! – Thanh Hiền trưng bộ mặt ủykhuất, hai mắt long lanh nhìn nhóm trưởng.

- Em không cần bênh vực, ai sai người ấy phải chịu! – Nhóm trưởng thấy bộdạng yếu đuối của Thanh Hiền, càng lên giọng hơn

- En không sai! – Hân hét lớn, ánh mắt giận dữ nhìn bộ mặt giả tạo của Hiền –anh thừa biết từ khi chung nhóm, Hiền không ưa em, luôn gây sự với em! Em đãchịu đựng rồi! Là Hiền cố ý ngã, em chỉ đẩy nhẹ, sao có thể….

- Em lại còn biện minh cho lỗi lầm của mình sao? – Nhóm trưởng hừ một tiếng,cắt ngang lời giải thích của Hân – Không ngờ em lại đi bắt nạt người ít tuổi hơnmình như vậy! Nếu em không xin lỗi, anh sẽ bỏ tên em ra khỏi nhóm!

Hân nắm chặt lòng bàn tay,móng tay đâm vào da thịt đau đớn, nhưng không bằnglúc này. Liếc nhìn xung quanh,ai cũng nhìn Hân bằng ánh mắt thờ ơ, có phần kỳthị. Không ai tin cô hết! Chi không ở đây, không có ai đứng bên ủng hộ cô.

Hân liếc nhìn Hải ánh mắt phức tạp đang nhìn mình ở cạnh nhóm trưởng. Cô lặnglẽ tiến đến, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi nhỏ:

- Cả cậu….cũng không tin tôi,có phải không?

- Tôi….. – Hải im lặng không đáp, cúi mặt tránh ánh nhìn của Hân

Hân đứng lặng, trái tim thêm quặn thắt. Là mọi người không tin khiến cô đauhay sự im lặng của Hải làm cô tổn thương đây???

- Được! Mấy người không tin, có nói cũng bằng thừa! Tôi chỉ nói một câu! Tôikhông sai! Thích gạch tên à? Nghĩ tôi ham mấy điểm thành tích ấy lắm sao? Cógiỏi thì làm đi!!!!

Hân đẩy mạnh Hải qua một bên, chạy nhanh ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn theo,rồi cũng nhanh chóng về làm việc, nhóm trưởng cùng người bạn nữ đưa Hiền đếnbệnh xá. Còn lại Hải đưng đó bất lực nhìn theo bóng Hân xa dần, thần sắc trở nênnhợt nhạt.

## 65. Chương 65

Hoàng thư thái ôm trái bóng rổ trong tay, miệng huýt sáo khe khẽ, đi ven theobồn hoa xanh biếc dọc con đường từ sân tập về KTX. Không nhàn nhã, thư thái saođược khi mà cái lễ hội rắc rối cuốn bao nhiêu con người vào bận rộn lại biếtđiều buông tha cho cậu. Không phải cậu lười hay vô tránh nhiệm đâu nha! Nhiệm vụcủa cậu đã được phân rõ ràng đó là….chờ đến ngày khai hội, phát tờ rơi, quảngcáo cho chiến dịch của khoa. Nói ngắn gọn: tận dụng vẻ ngoài sáng láng, danhtiếng lẫy lừng để thu hút khán giả về cho khoa giật giải. Đó! Nhiệm vụ cao cảthế cơ mà!

Trời trong xanh, nắng tắt từ sớm, xa xa khoảng trời bắt đầu xuất hiện từngđám mây đen, chậm chạp đi đến gần, chào đón trước bằng làn gió mát lành, xua đicái nóng. Xem đồng hồ, vẫn còn sớm, Hoàng chọn 1 ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi,quan sát toàn bộ sân trường.

Nhưng…..chưa kịp nhìn ngó xem sân trường lát gạch đẹp ra sao, kết cấu thếnào, Hoàng đã nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nam cao ráo, điển trai, nam tính đi cạnh nữ xinh xắn, nữ tính, dịu dàng. Cảhai dường như trò chuyện rất vui vẻ, tay ai cũng cầm 1 tập tài liệu, vừa nói vừacười, thật thân mật. Cảnh đẹp đến nhường ấy mà Hoàng lại thấy chướng mắt kinhkhủng khiếp, ghét nhưng lại nhìn chằm chằm không dứt. Mãi đến khi người con gáingẩng đầu lên, bắt gặp mình, cậu mới thu hồi ánh mắt

- Đi tập về sao Hoàng? – Yến Nhi lại gần hỏi han, sau khi nhìn trái bóngHoàng đặt trên ghế

- Nhìn không biết à? – Hoàng cộc lốc, vẻ khó chịu tăng lên rõ rệt khi thấythằng oắt thư sinh không biết điều cũng đi lại gần

- Ừm….lâu rồi không gặp cậu! – Yến Nhi lúng túng trước thái độ không thânthiện của Hoàng

- Có việc gì để gặp? – Vẫn tiết kiệm từ như thế, Hoàng chuyển sang tức giậnkhi nhận ra đây là người đi cùng Yến Nhi hôm đi mua sắm

Nụ cười khẽ đông cứng trên môi khi Yến Nhi nghe Hoàng nói câu đó, nhưng cônhanh chóng phục hồi thái độ vui vẻ:

- Vậy…..khoa cậu chuẩn bị lễ hội đến đâu rồi? Chắc sẽ hoành tráng lắmnhỉ!

- Không phải việc cậu cần quan tâm! Lo cho mình đi! – Hoàng hừ lạnh, quay mặtđi, không nhìn Yến Nhi

Nếu Hoàng bớt trẻ con một chút, chịu nhìn Yến Nhi thì cậu đã nhận ra trongmắt cô bé tràn ngập một nỗi đau to lớn.

- Cậu ngồi nghỉ, mình đi trước! – Yến Nhi hít sâu, chào tạm biệt, nhanh chóngkéo người con trai kia đi khỏi

Hoàng sa sầm mặt nhìn theo bóng dáng Yến Nhi khuất dần, khi ấy mới trút giậnsang quả bóng, vừa đạp vừa lẩm bẩm:

- Bảo thích mình, mới từ chối vài câu đã thay đổi, bám theo thằng khác! Hừ!Yến Nhi! Cô được lắm!!!

Đang tự kỷ nói một mình, Hoàng (lại) thấy 1 bóng dáng quen quen từ khoa Bảovệ thực vật tiến lại. Những bước chân gắp gáp, vội vã, hai bàn tay nắm chặt, đầucúi thấp, mặc cho việc đụng hết người này đến người kia, nghe bao nhiêu lời mắngnhiếc.

Hơi tò mò, Hoàng nhổm người dậy, chạy ra chặn đường, hỏi han:

- Chị Hân! Chị đi đâu thế? Sao cúi mặt xuống vậy? Nguy hiểm lắm!

Nghe tiếng nói, Hân từ từ ngẩng đầu lên. Vừa đối diện với Hân, Hoàng đã trởnên hốt hoảng. Hai mắt Hân chứa đầy sự đau đớn, tổn thương, nước mắt đã ướt dẫmhai má, khiến cho đôi mắt càng long lanh đến mức đau lòng. Hoàng vội vàng cầmtay cầm chân (nói cho có chứ cầm chân thế nào được ^^) Hân, hỏi tới tấp:

- Chị sao thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt chị để em xử nó? Hay đau ở đâu?

Hân nhìn chằm chằm vào Hoàng, không nói một lời. Hoàng rùng mình ớn lạnhtrước cái nhìn có phần căm thù của Hân. Chưa kịp phản ứng thì Hân đã đánh mạnhvào lồng ngực cậu, hét lớn:

- TÔI GHÉT CẬU! CĂM THÙ CẬU! TRÁNH XA TÔI RAAAAAAA!!!!!!!

Vừa dứt lời, Hân xô Hoàng chạy thẳng về KTX, bỏ lại cậu em ngơ ngác nhìn theohai tay vẫn giơ ra, không hiểu cái gì!

Khá lo lắng cho tình trạng của Hân, cậu định chạy theo nhưng….

- Hoàng! Làm gì Hân thế? Cậu lại chọc khiến Hân khóc hả? – Trần Duy và Thiêntừ đâu xuất hiện, chưa chi đã tra hỏi

- Em có làm gì đâu??? – Hoàng bối rối

- Không làm gì mà Hân lại hét với cậu, vừa chạy vừa khóc thế à? – Thiên truyvấn

- Em có biết gì đâu, chỉ là…. – Hoàng rối bời, nói không nên câu

- Nhóc! Làm gì Hân của anh hả? – Duy nhảy lên đánh bốp một cái vào đầu cậuem, trừng mắt đe dọa

Hoàng ôm đầu ngồi xổm xuống, ngước mắt oan ức nhìn Chi và Duy không hiểu chọnthời điểm thế nào, nhè đúng lúc Hân hét to câu ấy, bốn anh tài cùng nhau xuấthiện

- Nói coi! Em làm gì Hân? – Chi liếc mắt, buông từng lời mang theo hànkhí

- Trời ơi! Ai giải thích hộ tôi đây????? – Hoàng ôm đầu ngẩng mặt lên trờicao hét to, uất ức cực điểm

Đừng trách ông trời, có trách….hãy trách cậu lại đi thay đổi giống Hải nhưđúc thế, Hoàng à ^^!

Trở về phòng, Chi thấy Hân đang ngồi thu lu trên ghế, mắt chăm chú nhìn sơ đồtrang trí trên máy tính, dò xét từng chỗ.

Hân đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản như thường. Nếu không phảichính mắt nhìn thấy, có nói Chi cũng không tin người mất kiểm soát khi chiều làcon bạn cùng phòng đã hơn 2 năm trời. Khẽ hắng giọng, Chi ngồi xuống cạnh Hân,thận trọng đánh tiếng:

- Chiều nay….Hoàng làm gì mày à?

- Làm gì? – Hân vẫn chú mục vào màn hình máy tính, khẽ đáp

- Tao thấy….mày nói ghét nó ngay giữa sân trường cơ mà? Có chuyện gì thế?

-…… – Hân trầm ngâm không đáp, ánh mắt đã không còn tập trung như trước

- Hân? – Chi khẽ chạm nhẹ tay Hân, tò mò tăng đến cực điểm

- Không có gì! Hoàng có gặp tao mấy ngày nay đâu! Sao làm tao ghét được! –Hân hít sâu, quay sang Chi cười trấn an

- Nhưng sao…. – Chi định hỏi tiếp

- Tao phải đi mua chút đồ, mày cứ đi ăn trước, đừng đợi! – Hân cắt ngang lờiChi, nhanh chóng cầm áo khoác đi nhanh ra cửa trước khi Chi hỏi thêm bất cứ điềugì

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Chi chỉ biết thở dài. Ở bên nhau đã 2năm, Chi quá hiểu tính Hân. có thiệt thòi cũng không nói ra, chỉ âm thầm giảiquyết một mình. Càng là vấn đề liên quan đến người quen, đặc biệt thân thuộc,Hân càng giấu kín. Vì vậy, Chi có thể khẳng định chắc chắn Hoàng và Hân có vấnđề (oan cho Hoàng quá, là thằng em cơ!! ^\_^)

Định bụng đi tắm sau đó chờ Hân về nói chuyện sau, điện thoại Chi vang lêntiếng chuông báo có tin nhắn. Cầm lên đọc, Chi khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng vứtđống quần áo lên giường, cầm chìa khóa phòng đi ra ngoài ngay lập tức.

Đường xá bắt đầu lên đèn, từng dòng xe cộ hối hả lao đi trên đường, ánh đènchói mắt, sáng lòa, tiếng ồn ào huyên náo gây nhức đầu vang lên liên tục. Hânbước chậm rãi trên vỉa hè gần công viên, đếm nhịp từng bước chân. Nói dối Chi đểđi ra ngoài, nhưng không có điểm đích, Hân chọn công viên cách trường 5 phút đibộ.Mỗi khi có chuyện buồn, Hân đều ra đây cả.

Tâm trạng Hân khẽ chùng xuống, dù cố tỏ ra vui vẻ cũng không được. Chuyện xảyra ban sáng vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Cảm giác của Hân là gì? Đau lòng?Tổn thương? Thất vọng? Sụp đổ? Hân không biết. Hân vốn chưa từng để tâm ngườikhác nghĩ gì về mình, dù cho có hiểu lầm cũng mặc, chỉ cần những người thân bênmình tin cô, vậy là đủ.

Thế nhưng, một trong những người cô coi trọng ấy lại nhìn cô với ánh mắt hồnghi, thái độ thiếu dứt khoát, không lên tiếng bảo vệ hay đứng về phía cô. Đó làđiều khiến tâm trạng Hân trở nên bi quan như bây giờ.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, Hân cười bất đắc dĩ.Cũng phải thôi.Cô đã làm gì để được Hải tin tưởng, bạn bè tin tưởng, khi mà cô lần nào lần ấytỏ vẻ ghét Thanh Hiền ra mặt, thậm chí tìm cơ hội nói móc nói mỉa nữa!

Đút hai tay vào sâu trong túi áo, Hân đứng ven đường ngó nghiêng. Nhìn quabên đường đối diện, một cửa hàng bánh ngọt nhỏ thu hút Hân. Không gian ấm cúng,ánh đèn dịu nhẹ hắt ra lòng đường, mùi bánh ngọt theo không khí tràn lan rangoài, khiến bao con người bận rộn, đã đến giờ đói bụng nhộn nhạo hơn hẳn.

Khẽ xoa bụng, Hân cũng thấy hơi đói. Đã kêu Chi ăn cơm trước, khi cô về chắcchả còn gì, Hân hướng đến tiệm bánh đi tới. Đèn xanh cho người đi bộ dần đếmngược còn 3 giây. Hân vội vàng chạy nhanh. Đến giữa đường, đèn chuyển sang đỏ,ngay lập tức, dàn xe vội vàng lao đi như mãnh thú, tranh thủ từng phút từnggiây.

Bước chân Hân dần hoảng loạn. Trước mặt cô, một chiếc xe máy lao nhanh nhưgió, tiếng động cơ gầm rú như đập thẳng vào tai, đèn xe chói sáng chiếu thẳngvào gương mặt hốt hoảng của Hân……………….

## 66. Chương 66

Chi chạy vội xuống cầu thang KTX, xém vấp ngã mấy lần nhưng cô không để tâm,chỉ nhanh chóng hướng tới sân bóng mini gần khoa Sư phạm. Thoáng thấy bóng dáng1 người con gái đang đi qua đi lại ngay cửa sân, Chi gọi lớn:

- Nhi!

Yến Nhi nghe tiếng Chi, vội vàng chạy lại đón

- Chị Chi!

- Có chuyện gì? Em nói biết chuyện gì liên quan đến Hân? Nói xem? – Chi giụcrối rít, không còn điềm đạm lạnh lùng như thường thể hiện khiến Yến Nhi hơi bấtngờ

- Chiều nay em có ghé qua khoa chị Hân, định rủ chị ấy qua khoa em chơi. Đếnđó thì không thấy đâu, không khí mọi người thì nặng nề. Em có đứa bạn quen 1người bên đó. Hỏi thăm mới biết…..bla…bla….bla (giản lược phần kể chuyện)

Yến Nhi thuật lại cho Chi biết tất cả những gì mình nghe được. Chi trầm tưsuy nghĩ. Vậy đó là lý do cho tâm trạng khó hiểu của Hân khi chiều.

- Thế ra….chị ấy dám trút giận lên em chỉ vì em giống nó????

Một giọng nói uất ức vang lên phía sau khiến cả hai giật mình. Hoàng khôngbiết xuất hiện từ khi nào, đi đến gần Chi kháng nghị, mắt hướng qua Hải đứng bêncạnh

- Chị nói xem? Rõ ràng chiều nay em không có sai, em còn không biết mình làmsai gì, vậy mà hết người này đến người kia đổ tội em làm chị Hân khóc! Chị nóicoi???

- Chị Hân khóc á? Sao cậu dám??? – Yến Nhi nổi khùng, đấm Hoàng một cái rõmạnh vào tay

- Điên không hả? – Hoàng gắt – Đã nói là Hải cơ mà!!!!!!!!!! (khổ thân, bị épđến đường cùng mới mắng mỏ thế đấy =\_=’)

- Tạm ngừng vấn đề đó! – Chi ngăn chặn cơn cãi vã bùng nổ – đi tìm Hân đã!Khi nãy Hân nói ra ngoài, nhưng với tình trạng này…..

- Hân đi đâu? – Hải lúc này mới mở miệng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chi chằmchằm

- Chị biết vài chỗ Hân hay đến! Nhi cùng chị qua công viên gần trường, Hoàng,em gọi thêm ai thì gọi, đi tìm ở thư viện, khuôn viên sau trường và xung quanhxem!

Chi tảng lờ câu hỏi của Hải, phân phó cho hai người còn lại, nhanh chóng kéoYến Nhi đi. Hoàng tặng cho Hải thêm cái nhìn cảnh cáo “Tối về anh xử” rồi cũngchạy đi tìm thêm nhân lực. Chỉ còn lại Hải đứng đơn độc giữa sân.

Ghế đá gần công viên, từng người ngồi nói chuyện vui vẻ, rôm rả, chộn rộn mộtgóc trời, chỉ riêng Yến Nhi ngồi một mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn từng người đingang qua mình, một cách cực kỳ….soi xét. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, Chiđã qua hồ nhân tạo đối diện tìm tiếp, Yến Nhi được lệnh ngồi đây, phòng trườnghợp Hân bất ngờ đi dạo ngang qua,

Bỗng Yến Nhi thấy từ bên tay trái, một người đang vừa đi vừa ngó nghiêng, túmtay hết người này đến người kia níu lại xem mặt. Khẽ nhíu mày, Yến Nhi đứng dậyđi lại gần, đập đập vào vai người quen:

- Cậu làm gì ở đây?

Hải giật mình quay mặt lại, thoáng mừng rỡ hiện lên trong ánh mắt, nhưng rồicũng nhanh chóng biến mất khi phát hiện không phải người mình tìm. Không trả lờicâu hỏi của Yến Nhi, Hải tiếp tục đi thẳng

- Chờ đã! – Yến Nhi níu tay Hải – cậu theo mình và chị Chi đến phải không?Tìm chị Hân???? (hỏi hay ghê)

- Cậu không cần biết! – Hải cộc cằn nói nhanh

- Mình muốn nỏi rốt cuộc chuyện đó là sao? Mình không tin cậu lại có thểkhiến chị Hân như thế! – Yến Nhi một phát ăn ngay,đâm thẳng vào chủ đềchính,không vòng vo nhiều lời

-……………… – Hải vẫn im lặng, nhưng bước chân đã ngừng lại, dáng lưng cô độcnhìn từ phía sau khiến Yến Nhi thông cảm

- Cậu cứ nói ra xem! Có lý do thì chị Hân sẽ bỏ qua mà, chị ấy đâu phải ngườithù dai? – Yến Nhi lên tiêng an ủi

- Lỗi của tôi! – Hải cúi gằm mặt, nói nhỏ

- Sao cơ?

- Khi nhìn thấy cảnh ấy,không hiểu sao tôi lại không lên tiếng bảo vệ Hân,đến khi Hân nói đến cả tôi cũng không tin cô ấy, tôi không thể lên tiếng thanhminh cho chính mình! Tôi điên rồi! Sao tôi lại nghi ngờ người mình thích, khiếnHân tổn thương cơ chứ????

Hải nói liên tục không ngừng nghỉ, tưởng như đang tự trách chính mình hơn lànói chi Yến Nhi nghe. Yến Nhi thở dài nhìn cậu bạn kiêu ngạo, lạnh lùng thườngngày mất hết tỉnh táo, tiến đến gần vỗ vai động viên:

-Bây giờ cậu xin lỗi và giải thích cũng đâu có muộn????

Hải không nói, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu.Yến Nhi không biết làm gì,tay chân luống cuống, đành đứng….canh bên cạnh (sợ bị bắt cóc sao canh dzị^^)

Vừa đúng lúc này, hai người phụ nữ trung niên tập thể dục quanh công viên,đến gần hai người, miệng vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ:

- Vụ tai nạn khi nãy thê thảm thật! Tội nghiệp con bé, trẻ vậy mà….- 1 ngườichép miệng

- Thanh niên ngày nay thế đấy! Đi xe không điều khiển tốc độ, không nhìn đènbáo hiệu, chỉ biết phi như điên! – 1 người khác phê phán

Yến Nhi ngước lên nhìn hai người phụ nữ, có chút tò mò.

- Kể ra thì….không biết đứa nhỏ có sao không, máu chảy lênh láng hết mặtđường, nhìn con bé nhỏ loắt choắt tôi cảm giác như con mình gặp nạn vậy!

- Cặp kính của nó bị nghiền nát luôn, thằng kia gây tai nạn xong còn bỏ chạynữa chứ!

Yến Nhi hốt hoảng mở to mắt, nhìn chằm chằm chằm phía trước, Hải cũng ngẩngphắt đầu dậy nghe không sót một từ. Yến Nhi chạy đến gần hai người phụ nữ hỏithăm:

- Bác cho con hỏi, hai bác nói đến vụ tai nạn nào thế ạ?

- À, vụ tai nạn ở trên góc phố đằng kia, xe máy đâm phải người đi bộ đang quađường, tắc nghẽn giao thông lâu lắm đó con! – người phụ nữ hồ hởi kể lể chi tiếtcho Yến Nhi nghe, thêm đối tượng để buôn bán dưa lê dưa chuột

- Ai gặp tai nạn thế ạ? – Hải nhảy xổ tới, hỏi gấp

- Bác cũng không nhìn rõ cho lắm, chỉ biết một cô bé có vẻ như là học sinh,dáng người thấp thấp, bé con…..hình như có đeo kính đúng không bà? \*quay sanghỏi người bên cạnh\*

-Ừ, đúng rồi!

Câu khẳng định chắc nịch của hai người phụ nữ như con dao đâm thẳng vào timYến Nhi và Hải.Yến Nhi sơ hãi quay sang níu tay Hải:

- Không phải chị Hân đâu,đúng không???? Chị ấy…..chị ấy người lớn mà,đâu phảihọc sinh nữa????

Hải thần người trong chốc lát, bên tai không còn nghe được bất cứ âm thanhnào. Trong đầu cậu giờ chỉ tập trung được vài thông tin. Tai nạn….nữ sinh….đeokính.

Hải gạt tay Yến Nhi, guồng chân hướng về góc phố nơi xảy ra tai nạn, bất chấpviệc cậu xô ngã bao nhiêu người, hứng chịu bao nhiêu lời mắng nhiếc, bỏ qua cảtiếng gọi và bước chân đuổi theo của Yến Nhi.

Đến góc phố nhỏ, hiện trường vụ tai nạn vẫn còn đó, một mảng màu đen sẫm trảidài ngay giữa lòng đường, mảnh thủy tinh, mảnh nhựa lấp lánh sáng li ti mỗi khiánh đèn chiếu tới. Dải băng màu vàng khoanh vùng càng làm nổi bật lên hình ảnhthê lương, khiến mỗi con người đi qua đều phải chột dạ, ngước nhìn trong chốclát. Yến Nhi cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, timcô đã thót lên một cái, đưa tay lên mũi che đi mùi máu tanh nồng nặc còn vươnglại trong không khí.

Hải thẫn thờ, cúi xuống cần lấy gọng kính đỏ văng lên vỉa hè, mắt kính đã bịvỡ nát, gọng gãy làm đôi, cong vẹo, không còn ra hình dáng. Cậu nắm chặt nắmtay,hai mắt nóng hổi, dần trở nên ướt đẫm. Yến Nhi nhìn cảnh tượng đó, lệ cũngbắt đầu dâng, chuẩn bị rớt thì…..

- Hai đứa nhìn cái gì đó????- giọng nói êm ái vang lên trên đỉnh đầu

Hải thoáng giật mình, từ từ ngước đầu nhìn lên, sợ rằng âm thanh mình vừanghe chỉ là ảo giác.

Trước mắt cậu, Hân đứng đó, lành lặn, nguyên vẹn, mắt mở lớn nhìn hai conngười kỳ quặc trước mặt với biểu hiện cứ như đang đóng phim.Trên tay trái đangcần que kem ăn dở, tay phải lủng lẳng túi bánh ngọt nóng hổi, thơm phưngphức

- Chị Hân! – Yến Nhi mừng rỡ ôm chầm lấy Hân, gọi tên ríu rít

- Bị sao thế? Cứ như lâu không gặp chị ý? – Hân nhăn nhó đẩy Yến Nhi ra. Đãnói rồi thì chớ, còn ôm với ấp >\_<

- Chị đi đâu thế? Em cùng mọi người tìm chị lâu lắm rồi!!!

- Chị nói với Chi đi ra ngoài mua đồ, tìm làm gì????- Hân ngạc nhiên

- Khi nãy nghe nói có vụ tai nạn, em cứ tưởng…..

- À, vụ tai nạn ấy hả? Chị có đứng xem một lúc,không đến nỗi ghê gớm đâu ,mộtđứa nhỏ dắt chó đi dạo, con chó phi qua đường đúng lúc đèn xanh, thế là xe cánphải cả người lẫn chó. Chó chết, người chưa biết tung tích!

Hân tường thuật lại hồn nhiên như cô tiên, không có chút nào hoảng hốt. Hảiđứng im nhìn chằm chằm Hân, như để kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Đến khi xácđịnh đúng là Hân không bị gì, cậu thấy ánh mắt động viên thúc giục của Yến Nhibên cạnh, khẽ hắng giọng

-À….

- Hân!!! – Chi từ xa chạy đến, nhìn thấy Hân đã ôm lấy thật chặt, miệng khôngngừng mắng – mày đi đâu không nói thế hả? Biết mọi người lo thế nào không?

- Ơ hay? Mày bị gì thế? Tao nói đi mua đồ, cứ ăn cơm trước cơ mà? Mày bắt đầuđiếc từ khi nào? Triệu chứng lâu chưa?

Hân, như cũ, đẩy Chi ra ngay, cố thoát khỏi vòng ôm nóng nực của con bạn,nhìn mấy người trước mắt như vật thể lạ

- Không sao là may rồi! – Thiên cười nhẹ nhõm – Mọi người nghĩ Hân đang buồn,lại đi ra ngoài, sợ xảy ra chuyện thôi!

Hoàng đá chân Thiên một cú không nhẹ. Đang yên đang lành, tự dưng lại nhắcđến chuyện không nên nói. Không khí trong chốc lát lại rơi vào trầm mặc, mọingười e dè nhìn Hân, thận trọng, cẩn thận, thăm dò. Yến Nhi đứng cạnh Hải, đưatay kéo nhẹ gấu áo, nhắc nhở cậu lần nữa (không hề biết đối diện có ánh mắt hậmhực tức tối nhìn theo ^^).

Hải cúi đầu nhìn Yến Nhi, chần chừ do dự, rồi hít sâu, khẽ mở miệng lầnnữa:

- À…..

- Có sao đâu! Chuyện nhỏ mà! Muộn rồi, đi về thôi! Tao có mua bánh ngọt này!Bù đắp cho mọi người mất công, mất sức đi kiếm. Vào cantin nhá!!!!

Hân cười tươi, toe toét nhìn quanh một vòng, cố tình bỏ qua một góc, nhanhchóng nắm tay Chi, vứt túi bánh cho Hoàng, kéo đi một mạch về trường.

Thiên cũng nhanh chóng ra hiệu cho Hoàng đi theo, khoác vai cười dùa thằng emlại lên cơn….làu bàu bất mãn.

Hải đứng như phỗng trên dường, mặt ngơ ra ngốc nghếch nhìn theo đám ngườiphía trước. Cơ miệng như đông cứng. Yến Nhi chỉ biết vỗ vai, nhìn cảm thông rồichạy đi.

Thật sự….xui quá đỗi. Thu hết can đảm mới dám lên tiếng, lại hết bị người nàycắt, người kia xen!!!!

Đau khổ chưa có kết thúc đâu Hải à. chuẩn bị tinh thần đi nhé!!!

## 67. Chương 67

Sáng sớm, mặt trời ló dạng hong khô từng phiến lá xanh tốt còn ẩm ướt vìsương đêm.Từng làn gió nhẹ nhàng dạo chơi, mang theo làn gió trong lành mát lạnhbuổi sớm,trước khi bị cơn nóng xua tan.

Chi ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa thơm lừng, nhìn ngó xuống khoảng sân nhỏdưới KTX. Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội, các khoa, các lớp từ chiều qua đãngừng tất cả hoạt động chuẩn bị, không được phép làm thêm điều gì,chuẩn bị chongày hôm nay. Ngắm chán, Chi liếc đồng hồ, rồi hướng WC hét lớn:

- HÂN!!! Mày ngồi 30 phút rồi, ngủ trong đấy hả????

- 5 phút nữa! – Hân í ới nói vọng ra

Chi ngán ngẩm nhìn cửa WC vẫn đóng kín. Lôi kéo mãi Hân mới chịu dậy, sau đólại chiến đóng WC gần 30 phút, trước khi vào còn cầm theo….quyển truyện tranh.Hân có thói quen kỳ lạ, cứ lần nào dự đoán sẽ đến làm bạn với bòn cầu hơn 15phút là tranh thủ vơ đại 1 quyển truyện,xông pha vào đó ngâm cứu. Và hệ quả củacái thói quen đó là từ 15 phút kéo dài thành….30 phút.

5 phút sau, cửa WC được mở ra, hiếm hoi có lần đúng giờ

- Mày thuộc lòng quyển truyện đó rồi, vẫn cần học à? – Chi nói đểu

- Ừ, học chứ,học thuộc từng dấu chấm dấu phẩy! – Hân vẫn cười hề hề đáp lạinhư đúng rồi

- Tao lạy mày! Thay quần áo nhanh lên!

- Gì? Mới có 7 giờ cơ mà??? – Hân nghệt mặt, còn chỉ vào cái đồng hồ trên bàncho Chi nhìn thấy

- Tập trung toàn khoa trước khi khai mạc, hôm qua nói mấy lần, mày có chịunghe lần nào không hả? – Chi vừa thay quần áo vừa nói

- Xời, lo cái gì, khoa mình toàn lũ dùng đồng hồ cao su, 8 giờ đến vẫn cònsớm ý chứ! – Hân làu bàu,nhưng cũng đứng dậy thay đồ

- Đi từ đây đến khoa cũng mất gần 10 phút rồi, bà cô ạ! – Chi rửa qua cáicốc, chuẩn bị tài liệu của hai đứa nhét chung 1 túi

- Được rồi, đi! – Hân tu cạn 1 hơi cốc sữa đã gần nguội(sau 30 phút chờ đợichủ nhân ^^) – mày còn hơn cả mẹ tao nữa! Thảo nào mẹ tao tin tưởng mày dữdội!

- Người có uy tín nó khác chứ! – Chi hếch mặt cười sướng

-Đi! – Hân chỉ tặng Chi cái liếc mắt rồi cũng nhanh chóng kéo cô bạn xuốngcầu thang.

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

Sân trường rộng lớn nay đã chật cứng vì những khu vực đăng ký gian hàng cùnghàng loạt khu vực khác của từng khoa, ngay cả khoảng sân nho nhỏ như trước nhàthi đấu, trước sân tập trong nhà, trước dãy nhà đa chức năng cũng tận dụng tốiđa. Chỉ còn chừa lại khoảng trống cho sân khấu và lối đi giữa các khu. Vậy mớinói, len lỏi qua chỗ đấy cũng mất hơn 10 phút.

Bước hai nhịp cầu thang một lần, Hân cùng Chi đến cửa lớp K3A3 của anh chịnăm cuối để tập trung. Hầu hết các thành phần chủ chốt đã có mặt. Thấy bóng haingười, lớp trưởng chào to:

- Hello, đến sớm nhỉ!

- Chuyện, sớm chứ! Đâu bằng ông được! – Hân cười toe toét, nhảy đến gần đámbạn cùng lớp, nói chuyện sôi nổi – hôm nay khai mạc,đến muộn lại bị đổ lỗi gâyảnh hưởng cho khoa, sao tôi gánh tội được!

- Chời, Hân cũng biết sợ miệng lưỡi thiên hạ cơ á? – 1 bạn nữ cười lớn, ra vẻngạc nhiên, nhưng giọng nói hoàn toàn mang tính đùa vui

- Hầy, tôi không sợ, nhưng tai tôi sợ, chẳng may bị nhiễm trùng thì khỏinghe! – Hân giơ 2 tay che tai lại,làm ra vẻ xung quanh đầy mầm bệnh

Cả đám đều cười như nắc nẻ, nói chuyện không ngớt,đủ mọi đề tài. Chi cũngngồi tham gia cùng mọi người. Hầu như chỉ có các lớp cùng khóa Hân và Chi nóichuyện, còn anh chị năm cuối đến khi khai mạc mới có mặt, năm nhất năm hai chỉngồi túm lại với nhau nói chuyện khe khẽ.

Chi nhìn Hân cười vui vẻ, trong lòng thấy mừng thầm.Sau vụ việc hôm đó, Hânvẫn nói chuyện đùa cợt với mọi người,làm như không có chuyện gì.Thế nhưng Chilại có đôi mắt quá tinh ý, dễ dàng nhận ra Hân chỉ nói chuyện cùng với ai năm 3,còn năm nhất, năm hai hầu như không mở miệng câu nào. Chi biết những lời xì xàobàn tán của đàn em dành cho Hân, cô biết rằng Hân không ngốc đến mức không biếtđiều ấy. Nhưng Hân mặc kệ tất cả. Hân chỉ cần biết ai tin tưởng mình,ai tốt vớimình thì sẽ để ý đến người đó. Còn lại đều không đáng bận tâm.

Cũng phải nói rằng 3 năm học cùng nhau, cả 5 lớp của khóa 4 đều biết rõ tínhHân là người thế nào, nên không ai để tâm chuyện vặt vãnh của con nhỏ sinh viênmới vào trường, không biết điều. Khóa 4 khoa BVTV, vốn tự hào nhờ tính đoàn kếtgắn bó giữa cả nghìn con người, đâu phải chỉ hữu danh vô thực chứ!

Nhóm trưởng tiến vào, theo sau là chục người khác. Đến lúc này mới đầy đủ.Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí

- 30 phút nữa sẽ khai mạc lễ hội.Sau phần khai mạc, các khu vực sẽ chính thứcđi vào hoạt động. yêu cầu các lớp trưởng về triển khai cho từng lớp, phân nhiệmvụ cho từng người đi phát tờ rơi, người đứng quầy vé, người đứng cửa chào, ngườihướng dẫn. Đội hướng dẫn phải tập trung đủ, có ai vào phải nhanh chóng phân 1người đi cùng, tránh tình trạng đùn đẩy cho nhau, hoặc khi có người tham quanlại không có ai hướng dẫn. Người đông nên phần đó cũng chỉ là đề phòng. Đội chủchốt chuẩn bị cho lễ hội sẽ cùng tôi tham gia lễ khai mạc. Giờ tất cả về vị trí,chủ chốt ở lại!

Nhóm trưởng nói 1 tràng dài, không để ai cắt ngang, hay không thèm cắt ngang.Hân cùng mọi người đứng dậy đi xuống khu vực của khoa. Thành phần chủ chốt đềulà cán bộ các lớp, Chi là lớp phó phải ở lại.

Sinh viên năm 3 sẽ là người hướng dẫn chung khi có khách tham quan, năm nhấtphụ trách đi tuyên truyền mời gọi, bán vé, còn năm hai sẽ chịu trách nhiệm đứngở cổng chào và các điểm cố định trong khu vực, chịu trách nhiệm đưa câu hỏi kèmtheo phần thưởng.

Đây là điểm mới lạ của “Con đường xanh” khoa BVTV, Đến mỗi điểm dừng, kháchtham quan sẽ bốc thăm 1 câu hỏi bất kỳ kiên quan đến những gì vừa được nhìnthấy, trả lời đúng sẽ có thưởng,sai chịu phạt.Có thể lựa chọn trả lời hoặc bỏqua, nhưng chỉ được bỏ qua 1 trạm duy nhất.

Mọi người nhanh chóng về vị trí đã được phân công. Hân ngồi nghịch ngợm máyảnh cầm tay, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ săn ảnh của CLB. Thành viên CLB đãđược đặc cách, nhờ chủ nhiệm Bảo đề xuất ý kiến là chỉ phải trực nhiệm vụ buổisáng ngày hôm nay, chiều sẽ được đi qua những khu khác.

Hân cứ nhìn ngắm những tấm ảnh còn lưu trữ trong máy, không hề để tâm đến mộtngười đang đứng ngay cửa vào, nhìn về khu vực chờ nơi cô đang ngồi,ánh mắt cóchút do dự, buồn bã.

Hải cứ nhìn Hân không chớp, không biết nên làm cách nào có thể nói chuyện vớicô. Đã mấy ngày nay, Hân không nói chuyện với Hải, nhưng không phải kiểu trốntránh, có cảm giác như cô không hề coi cậu tồn tại trong mắt mình. Trước đến nayHải chưa từng phải nghĩ đau đầu cách mở lời với Hân. Nếu là trước, cứ trêu chọcHân vài câu, cô sẽ dựng đứng người dậy, hét lanh lảnh tranh cãi với cậu. Bâygiờ….ngay cả cái liếc mắt cũng không có (khổ thân chưa, đụng phải người thù dainó thế đấy =\_=’).

Khai mạc đúng 1 tiếng, sau đó tiếng ồn ào vang lên còn gấp đôi mọi lần,cácgian hàng, khu tham quan đều tấp nập người qua lại. Khoa Hân, công trình “Conđường xanh” cũng thu hút không ít ánh mắt, ngoài những người trong khoa tò mòmuốn biết tác phẩm của khoa mình,đặc biệt còn thu hút đến khoa Du lịch, khoa TàiNguyên và Môi trường.

Từ sáng đến giờ Hân đã dẫn theo hơn 5 đoàn tham quan, đi hết ngóc ngách, chỉdẫn từng chút đến khàn cả giọng.

Nhưng đau ruột nhất có lẽ phải kể đến màn trả lời câu hỏi. Không hiểu ai soạnmà câu hỏi được đưa ra chuối đến không tưởng. Hân nhớ trạm đầu tiên, câu hỏiluôn là: “Đoạn đường bạn vừa qua nhìn thấy bao nhiêu cây thân gỗ, mấy loại dâyleo, mấy loài động vật….” Trạm hai lại hỏi khu vực này thuộc loại khí hậu nào,gặp ở những nước nào….Đúng là khoa nào không liên quan không khác gì đánhđố.

12 giờ trưa, Hân cầm theo cái bánh ngọt, chai nước suối, vác máy ảnh đi sănlùng tin tức quý hiếm. Vừa dặt chân đến cửa gian hàng khoa Kinh tế, chào Duy(chịu trách nhiệm giới thiệu ở cửa vào) được vài câu, Hân đã nghe tiếng gọi:

- Chị Hân!- 1 cô bé năm nhất hớt hải chạy đến

- Có chuyện gì? – Hân lạnh nhạt hỏi

- Trong khu vực rừng nhiệt đới, trang bị có chút vấn đề, em tìm không thấy aiphụ trách khu đó, phải qua tìm chị! – Cô bé vừa nói vừa thở dốc

- Vấn đề gì? – Hân nhíu mày

- Em không rõ, chỉ nghe anh nhóm trưởng kêu gọi chị về! – Cô bé nói, âm lượngnhỏ dần

- Hừm! – Hân quan sát nhất cử nhất động trên gương mặt cô bé,kể cả ánh mắt cóphần trốn tránh.

Nghĩ ngợi chốc lát, Hân quay sang Duy:

- Tôi về coi chút, lát ghé qua!

- này….liệu….không sao chứ? – Duy níu tay Hân lại,lo lắng hỏi

- An tâm, có chuyện gì được chứ! – Hân cười trấn an rồi quay lưng đithẳng

Duy đứng đó nhìn theo cô bạn, trong lòng không hiểu tại sao dâng lên sự bấtan không nhỏ.

## 68. Chương 68

Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã tập trung về ăn uống, nghỉngơi, trong khu vực mỗi khoa chỉ còn lại vài người ở lại trông nom. Hân nhìnquanh quất một hồi, đúng là không thấy ai trong nhóm, có lẽ cũng đi nghỉ rồi.Nghĩ vậy nên cô bước nhanh chân vào “Con đường xanh”, thẳng tiến khu vực nhiệtđới, bước đi không chút do dự.

Áng sáng bên trong được giảm thiểu tối đa để tạo độ chân thật cho khung cảnh,một phần do các phụ kiện trang trí lấn át hết không gian. Chính vì lẽ đó, Hânkhông hề hay biết ngay khi cô bước vào chỗ rẽ, cửa ra vào,được đan kết tài tìnhbằng tre và lá cây đã đóng lại một cách bí mật.

Khoa Sư phạm

Yến Nhi cầm theo vài chai nước ngọt (khoa này chơi sang ^^), cầm theo chút đồăn vặt tung tăng chạy qua Khoa BVTV kiếm Chi, Hân ăn chung cho vui cửa vui nhà.Cả sáng cô bận rộn với gian hàng trao đổi sách của khoa, chưa có thời gian điđâu. Giờ phải tranh thủ chút xíu. Đoạn đường từ khoa cô đến khoa Hân, Chi phảiđi qua khu vực khoa Kinh Tế. Đến gần cổng chào của khoa, Yến Nhi nhác thấy bốngngười quen quen,liền lên tiếng chào:

- Anh Duy! Anh không nghỉ sao?

Duy đang đứng bồn chồn đi lại ngoài cửa, nghe tiếng Yến Nhi ngoái đầu lạiphía sau:

- À, anh đang trực!

- Anh sao thế?- Yến Nhi khẽ hỏi khi thấy thái độ kỳ lạ của Duy

- Khi nãy Hân có qua đây… – Duy hơi chần chừ, nhưng cũng quyết định kể choYến Nhi nghe – sau đó có người gọi về khoa có việc. Nhưng….anh thấy bất an saođó!!!

- Hừm! – Yến Nhi xoa cằm, nghĩ nhanh – em với anh qua đó, vừa may em cũngđịnh đi tìm chị Hân. Dù sao…..em vẫn không tin tưởng mấy đứa bên đó đâu!

- Ừ được rồi!

Duy vào trong lều,nhờ vả một người đổi ca đứng gác cửa rồi nhanh chóng chạyra cùng Yến Nhi đi về hướng khoa BVTV. Một bóng đen do dự nhưng cũng nhanh chóngbước theo 2 người.

Đến nơi, Duy ngó ngang dọc, chả thấy một bóng dáng ai chịu trách nhiệm ở lạitrực trưa ở khoa. Có chút nghi vấn nên Duy ra hiệu cho Yến Nhi cùng mình đi vòngquanh ra phía sau cổng chính. Vì cả không gian trong lẫn ngoài đã được trang trítỉ mỉ, hơn nữa đường đi hạn hẹp do không gian chèn ép của hai khoa khác bêncạnh, cả hai người di chuyển hơi khó khăn. Đang mải tìm kiếm, Yến Nhi bất chợtthấy bóng dáng 2 người đứng khuất sau gốc cây gần đó, cô khẽ kéo tay Duy. Hiểuý, Duy cùng Yến Nhi đứng nấp mình sau góc tường, nghe ngóng

- Mày đảm bảo không ai biết chứ? – 1 giọng nói vang lên

- Chắc chắn đấy,giờ này có ai đi tham quan đâu chứ! Tao đóng cổng rồi,ai hỏichỉ cần nói đi nghỉ là xong – 1 giọng nói khác vang lên, có chút đắc ý

- Haha, được lắm! Lần này để xem con đó còn coi thường tao nữa không! – tiếngcười đắc ý pha chút nham hiểm vang lên không do dự

- Nhưng….liệu có ổn không? Nhỡ nó bị làm sao….

- Mày bênh ai thế? Con nhỏ đó luôn cố tình chọc giận đến tao, còn suốt ngàycặp kè hết người này đến người kia, đã vậy không biết điều dụ dỗ Hải của tao,tao không dằn mặt, nó sẽ lấn tới!

-Haizzzz, mày tên Hiền mà sao chả hiền chút nào!

-Hiền để bị bắt nạt sao? Haha, thôi tao về khoa, không lại bị nghi ngờ! Màyqua trông đi, nhỡ có ai đi vào kiểm tra, hỏng hết việc!

- Ừ, được rồi!

Bóng dáng 2 người con gái vừa khuất, Duy và Yến Nhi quay sang nhìn nhau,mặttái mét. Ngay lập tức Duy quay lưng, guồng chân chạy vòng về hướng cửa chính.Yến Nhi cũng hối hả chạy theo sau. Đến nơi, Duy định xông vào bên trong, nhưngbị 1 người cản lại

- Anh ơi, giờ chúng em không mở cửa đâu ạ! – 1 nữ sinh chạy đến, ngăn cảnDuy, Giọng nói đúng là của 1 trong 2 người lúc trước

- Tôi muốn vào,tránh ra! – Duy gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự tức giận

- Nhưng….giờ không mở cửa, anh có thể chờ đến 1 giờ được không???

- Không có luật đến giờ nghỉ không được mở cửa, bạn nghe phổ biến chưa? Giờnghỉ trưa cũng phải có người phụ trách! – Yến Nhi nói lý lẽ

- Thật sự là….không được! Có ai không??? – nhỏ đó bị hai người bắt bẻ, trởnên hốt hoảng, hét lớn cầu cứu đồng minh

- Xê ra!!! – Duy hét to, đẩy mạnh nhỏ đó vẫn đứng cản đường,bật tung hai cửa,phi vào trong. Cùng lúc, những người trong khoa nghe tiếng ồn ào cũng đỏ xô rangoài. Thanh Hiền liếc nhìn cô bạn, ánh mắt có phần hoảng loạn, Hải chỉ nhìnthoáng qua Yến Nhi đang chuẩn bị nối bước Duy,sau đó cũng nhanh chóng đi vàotrong, theo sau là Chi. Tất cả đều khó hiểu không biết sao Yến Nhi lại hốt hoảngđến mức đi vào trong khu vực không một bóng người.

Trong khu vực rừng nhiệt đới, Hân nheo mắt,cố gắng kiểm tra thật kỹ từng chitiết hòng phát hiện ra sơ suất mà cô bé kia nói. Nhưng với thị lực kém ngườithường, Hân vẫn không nhìn thấy gì.Bật điện thoại, hi vọng tia sáng yếu ớt cóthể giúp mình phần nào, Hân giẫm chân lên thảm lá khô, bước sâu hơn vào bêntrong.Tiếng lá khô gãy giòn tan dưới gót giày, càng khiến không gian yên ắng cóphần….kỳ dị. Khẽ rùng mình, Hân hít thở sâu, tiếp tục quan sát,

May sao, một lúc sau,cô đã phát hiện được thiếu sót. Một mảng lớn đám rêu vàdương xỉ được gắn lên bờ tường ngay sát mặt đất bị bong tróc,nhìn rõ được cả ánhsáng bên ngoài hắt vào qua lớp vải mỏng.

Hân ngồi thụp xuống, dùng vài que củi nhỏ gần đó, lúi húi gắn lại mảng rêulên trên tường. Xong xuôi đâu đó, Hân định đứng dậy thì tiếng lá khô xào xạcvang lên rất nhẹ. Hân thận trọng ngồi nghe ngóng.Thảm lá khô được rải xuống khádày,chỉ cần 1 chuyển động nhẹ cũng sẽ tạo nên âm thanh. Giờ Hân đang ngồi im,không di chuyển, lấy đâu ra tiếng động chứ?

Nghe thêm chốc lát không thấy gì, Hân nghĩ có lẽ mình nghe nhầm, liền đứngdậy nhanh chóng. Vừa quay lưng lại, Hân đã mở to mắt sửng sốt. Ngay dưới châncô, một con rắn lục đang uốn \*\* thân mình, bò chậm rãi. Cái đầu nó ngóc dậy nhìnHân chăm chú, như thầm đánh giá xem nên tấn công hay bỏ qua. Cứ mỗi lần con rắntrườn mình, lá khô lại khẽ vang lên lạo xạo.

Hân cứng người, muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân không nghe điều khiển củanão, chỉ biết dính chặt lấy nền đất. Cô thật sự….thật sự rất sợ.Nhìn thấy ánhmắt vàng khè bé tạo qua đôi mắt ti hí của con rắn,cái lưỡi chốc lát lại thè rathụt vào, Hân không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Ký ức từ ngày bé lại ùa về như lũ vỡ đê, tràn ngập trí óc đã sớm hoảng hốtcủa Hân. Hân không thể mở miệng kêu cứu, âm thanh dường như đã tắt hẳn trong cổhọng.

Con rắn càng lúc càng trườn đến gần hơn với Hân, đầu mũi nó đã chạn nhẹ đếnmũi giày của cô. Hân muốn quỵ xuống, hai đầu gối run rẩy, mồ hôi lạnh toát rakhông ngừng sau gáy. Ánh mắt cô mờ dần vì làn nước mỏng đang từ từ dâng lên.

Có ai….có ai cứu cô không???

## 69. Chương 69

Duy chạy nhanh trên con đường lá khô cùng vô vàn những thanh củi nhỏ chắn ngang, bỏ qua mấy vật cản rắc rối chĩa ra tận mặt, chỉ chăm chăm hướng đến nơi Hân có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu cũng bỏ qua cả tiếng gọi yếu ớt ngày càng nhỏ của Yến Nhi ớ sau lưng, đầu óc bây giờ chỉ duy nhất 1 chữ: Hân.

Vừa đến nơi, Duy đã thấy bóng dáng Hân đứng im như khúc gỗ trong cái góc xó xỉnh nhất của cả khu vực nhiệt đới xanh sậm màu của lá cây. Duy khẽ gọi:

- Hân!!!

Không có tiếng đáp lại lời cậu. Duy bước từng bước lớn, càng ngày càng tiến gần đến Hân. Sự im lặng của Hân khiến cậu càng thêm chắc chắn có chuyện đã xảy ra với cô bạn. Đến khi lại gần, Duy mới vỡ lẽ ra mọi chuyện,

Đập vào mắt cậu là con rắn xanh biếc đang điệu đà khẽ vặn người trường dần lên giày của Hân và có xu hướng ngày càng leo lên cao. Không cần suy nghĩ, Duy cúi xuống túm chặt lấy đầu con rắn ấy, không quan tâm việc nó giãy giụa thế nào, vứt mạnh xuống đất, đập phát chết liền (quá là....manly ^^).

Đánh mắt sang Hân, vẫn đứng như trời trồng. Duy nhìn gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt thiếu sức sống của Hân mà thấy đau xót trong lòng. Nhẹ nhàng đi đến gần (và quả là sai lầm), Duy khẽ chạm vào tay Hân, định mở miệng thì đã phải giật mình bởi tiếng hét:

- AAAAAAAAA!!!!!!!

Hân bừng tỉnh sau cơn mê muội, cảm giác dần trở lại, ngay khi cảm nhận được cái gi đó....mềm mềm, ấm ấm (tay chứ cái gì) chạm vào da, cô đã hét lớn, ngồi bịch xuống đất, hay tay ôm đầu, nước mắt cuối cùng cũng đã rơi. Cô giãy giụa thật mạnh khi nhận thấy có cái gì đó đang muốn chạm vào mình (lại là tay chứ cái gì =\_=), chi đến khi giọng nói quen thuộc cùng vòng tay ấm áp bao trùm lên cả người mình, Hân mới nhận ra

- Hân, là Duy đây mà! Đừng sợ nữa, không sao rồi!- Duy ôm chặt Hân vẫn còn run rẩy trong vòng tay, khẽ siết chặt, không ngừng an ủi cô

- D.....Duy???- Hân khó khăn mở miệng, cố gắng hỏi lại lần nữa

- Ừ, là tôi! - Duy gật đầu xác nhận, để rồi....phải giật mình lần 2 (khổ thân chưa)

- Huhuhu! - Hân òa lên khóc nức nở, không thèm để tâm chuyện mình đang như dứa con nít làm nũng - tôi cứ nghĩ mình chết rồi, cứ nghĩ lại như lần trước, không còn được thấy cái bản mặt đáng ghét của ông nữa!!!!

Duy thở dài cái thượt.rõ ràng đang hoảng hốt, khóc tu tu, mà vẫn có thể mở miệng đá xoáy cậu được. Vì vụ việc lần này, Duy bỏ qua,chỉ khẽ cười trấn an:

- Bà vẫn còn nhìn thấy tôi đây còn gì? Nói hay thật đấy!

Hai người cứ ôm nhau ngồi đó, người khóc, người cười, thi nhau chém gió tơi bời khói lửa. Lời nói nó mới "hợp" cảnh làm sao =\_=

Mấy người chạy đi theo sau khi thấy cảnh tương rất đỗi hùng vĩ ấy, cũng không ngại hỏi chuyện, đành dắt tay nhau ra ngoài, có gì....hóng hớt sau. Chỉ có 1 người đứng đó, bóng dáng cô đơn bao trùm, nỗi đau khó giấu trong vài tia sáng nhẹ hắt lên sâu thẳm nơi đôi mắt nâu trầm.

## 70. Chương 70

- Được rồi, bỏ cái bộ mặt ấy đi! Tôi đã nói không trách cậu rồi cơ mà!!!!!!!!!

Hân hét inh ỏi khắp gian phòng y tế nhỏ nhoi nhưng lại...đất chật người đông. Người vừa bị đe dọa về mặt tinh thần là cô, người vừa từ địa ngục trở về trái đất cũng là cô, người vừa trải qua cơn hoảng loạn chưa từng có lại là cô nốt, vậy cớ sao cái tên trời đánh kia, từ khi xuống phòng y tế cùng Yến Nhi, mặt tối sầm như mây đen mùa hè, à không, so sánh với than đen mới đúng chuẩn, rồi lại cứ ấp úng như gà mắc tóc nói là xin lỗi này, xin lỗi nọ. Đã vậy, cái đám người kia không thương xót cho cô có không gia nghỉ ngơi, chỉ biết đứng đó...xem phim. Tức quá đi!!!

- Thôi, chị Hân đã nói vậy rồi, cậu đừng tự dằn vặt nữa!- Yến Nhi đứng coi chán chê, thấy tình tiết "phim" ít gay cấn đến đáng thất vọng, đành lên tiếng

- Đúng đó! Dù sao thì....đâu phải do em đâu! - Hoàng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng

- Ai nói không phải? - Hân lại gân cổ lên cãi - vì hai anh em nhà ngươi, ta gặp rắc rối với đủ người. Trước là Yến Nhi với Hoàng, giờ lại con ranh kia với....tên kia!! Hừ!

- Sao mày nói không trách tội Hải cơ mà? - Chi đưa cho Hân lon nước ngọt, hỏi vặn vẹo

- Thì cũng định thế, nhưng có cái người cứ vô tư nghĩa mình không có tội cơ!- Hân lườm Hoàng một cái cháy xém, rồi mới chán nản thở dài - thôi, coi như mình đen đủi, ai bảo cứ xinh xắn dễ thương quá làm chi, thu hút nhiều hot boy quá nên mới bị đánh ghen thế đó! Ừ, nghĩ lại thì là lỗi của mình ha! (siêu cấp tự sướng <\_<)

Hân lải nhải tự sướng khiến cả phòng ai cũng bủn rủn cả người, da gà rụng đầy đất. Sực nhớ ra, Duy quay sang Yến Nhi hỏi:

- Em làm sao có đoạn ghi âm đó thế? Ghi âm khi nào nhanh quá vậy?

- À! - Yến Nhi cười toe toét, ngoác miệng khoe thành tích - trước khi đi nghỉ em có dùng điện thoại ghi âm vài nội dung cần làm trong ngày mai của Hội sinh viên, đó là thói quen của em từ lâu rồi. Xong lúc đi qua bên chị Hân quên mất không tắt. Vậy nên....thế đó!

- Ừm, - Chi gật gù - cũng may, nhờ đoạn ghi âm đó nên con nhỏ kia mới hết đường chối cãi, cả khoa được dịp biết bộ mặt thật của nó. Nhi, em phải cẩn thận, con nhỏ đấy nhất định không chịu ngồi im đâu!

- Chị khỏi lo, ai làm gì được em chứ! - Yến Nhi tự tin hất cằm, cười đắc thắng

- Ờ, trước còn nghĩ được cách chơi tao cơ, con nhỏ đó nhằm nhò gì! - Hân tranh thủ moi móc chuyện cũ ra trêu chọc cô em gái

- Chị!!!- Yến Nhi nũng nịu, nhìn Hân giận dỗi

- Ha ha, đúng còn gì! Hơn nữa, còn nạn nhân trực tiếp đây, mày nghĩ tao có để yên không?- Hân đánh ánh mắt sang Chi, cười nhếch mép

- Dĩ nhiên là....không! - Chi cũng cười bí ẩn đáp lại cô bạn

Cánh nam nhi đồng loạt nhìn nhau ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt thâm hiểm của mấy cô gái, đành lấy cớ lôi nhau xềnh xệch ra ngoài.

Chiều hôm đó, Hân được cho phép nghỉ, nhưng cái nhiệm vụ huy hoàng của CLB không cho phép cô được rảnh rang nằm nhà ngắm cảnh. Bảo dẫn sinh viên đi thực tiễn tận Điện Biên, nhưng sau dịp lễ hội sẽ trở lại trường, kiểu gì cũng không thương tiếc cô em gái, bắt nộp bài ngay và luôn cho xem.

Ghé qua khoa Kinh tế trước vì bản tính tò mò, lại có câu nói lấp lửng của Thiên nữa, Hân vác máy ảnh qua đó, lùng tin tức. Khoa Kinh tế chỉ làm đơn giản 1 gian hàng mô phỏng theo 1 công ty phỏng vấn nhân viên mới, nhằm giúp cho những sinh viên biết thêm kiến thức cần thiết, cách ứng xứ cơ bản chuẩn bị cho sau này. Chán òm, cứng nhắc! Đó là nhận xét của Hân sau 10 phút cố gắng kiên trì đứng xem. Lần mò lén lút chụp đủ thể loại ảnh quỷ không hay, người chả biết, Hân dự định xách máy ảnh qua khoa Sư phạm tham quan.

- Hân, đi đâu đó? - Tiếng gọi giật từ sau lưng khiến Hân dừng bước

- Hờ, khoa của mấy người chán quá, định ghé khoa khác chơi, cả ngày nay chưa đi được đâu! - Hân liếc nhìn Trần Duy và Thiên nắm tay nhau chạy lại gần (nắm tay thật ý, không phải nói quá đâu^^), chép miệng chê bai

- Ừ, chán, cứ chờ đến ngày mai đi nhá! - Trần Duy cười bí ẩn nhìn Hân, ánh mắt lóe lên sự thú vị nho nhỏ

- Thế hử? - Hân trố mắt, vờ ngạc nhiên - thế để mai tính! Hai người bây giờ có bận không?

- Không, xong nhiệm vụ hôm nay rồi! - Thiên trả lời thay - giờ rảnh lắm, đang định ghé mấy khoa khác, lùng tin tức đăng lên diễn đàn nè!

- Ấy, thế cùng đi đi! Tôi đang định ghé khoa Sư phạm nè! - Hân mừng quýnh, kiếm được đồng minh, đỡ phải lượn lờ 1 mình quanh trường như đứa tự kỷ rồi

- Em đi với! - Hoàng từ trong phi ra ngoài, chen lấn xô đẩy

- Hừ, suốt ngày chặn họng người khác là sao? - Hân lườm Hoàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng dẫn đầu đoàn quân "3 lính ngự lâm" xông pha vào khoa Sư phạm đầy những nữ sinh viên xinh xắn :)

Khoa Sư phạm làm 1 gian hàng nhỏ trao đổi sách, kèm theo gian hàng bán những đồ dùng tự chế do chính sinh viên khoa làm ra. Đúng là khoa tập trung hoa khôi của trường có khác. Ngó nghiêng một hồi, Hân rốt cuộc cũng nhìn thấy Yến Nhi. Đang định lên tiếng gọi thì Hân khựng lại:

- Ớ, sao cái tên kia suốt ngày thấy đi cùng Yến Nhi vậy nhỉ?

Nghe câu nói của Hân, 3 người con trai đồng loạt nhìn ra phía trước. Ngay gian hàng đối diện, Yến Nhi cùng người con trai Hân gặp ở sân bóng, Hoàng gặp ở khu phố mua đồ và sân trường....ầy, nói chung là gặp kha khá lần- đang cùng nhau giới thiệu nội dung những cuốn sách có trên quầy, rồi hướng dẫn cách thức đổi sách cho những sinh viên tham quan.

Mặt Hoàng bỗng chốc xám xịt một mảng, ánh mắt tóe ra tia lửa điện, nhìn chằm chằm vào cái thằng to xác nhưng chắc chắn não teo tóp kia, tức tối. Hân đứng bên cạnh, ngắm 1 hồi thì trề môi chê bai:

- Cái tên ái nam ái nữ này, không phải có ý đồ gì với Nhi nhà mình đấy chứ?

- Ái nam ái nữ? - Trần Duy thắc mắc

- Ừ,cái lần gặp hắn đón Yến Nhi vụ thi bóng ý, nhìn....eo ơi, nữ tính hơn cả tôi!! - Hân rùng mình, nghĩ lại lại thấy ớn lạnh

- Hắn mà ái cần gì phải có ý đồ với Nhi? - Thiên tiếp tục thắc mắc

- Hơ hơ, có thấy xung quanh Nhi toàn người đẹp trai lai láng, nam tính đầy mình không? - Hân nhìn Thiên và Trần Duy ngố ra nhìn mình, hất cằm ra vẻ bề trên, giảng giải - nào là Duy nhá, Hoàng nhá, Hải nhá, cả hai ông nữa! Ý đồ quá đi chứ! Hoàng, em thấy sao?

Hoàng giật mình khi Hân quay sang hỏi mình, khẽ hắng giọng, cậu vờ không để ý nhận xét một câu:

- Là người yêu Nhi thì sao? Em thấy cũng đàn ông đó chứ? Chị cứ nói quá!

- Đàn ông cái đầu em, đảm bảo thằng này không cong ít thì cũng cong nhiều! (ý là GAY á :D) - Hân chặt tay vào không khí, khẳng định

- Cược gì? - Thiên, máu cá cược lại nổi lên và bộc phát

- Cược 1 tuần tiền ăn vặt của tôi luôn! - Hân nhanh miệng cá luôn,gì chứ mấy vụ cá cược....cô hên lắm nhá. 10 ván thắng 5 (thế mà hên =\_=)

-OK, tiến thôi! - Thiên cười đắc ý, rồi vẫy tay ra hiệu cả đám đến gần quầy hàng, Hoàng chần chừ rồi cũng nhanh chân bước theo đám anh chị sáng mắt vì tiền, cậu cũng muốn biết tên đó thế nào....còn liệu chừng (liệu chừng gì vậy Hoàng :D)

Yến Nhi đang mải tập trung vào công việc thì thấy đám người cười tươi roi rói bước đến, vẫy tay mừng rối rít:

- Chị Hân! Anh chị ghé qua chơi hả?

- Chào mỗi Hân vậy, còn bọn anh thì sao?- Trần Duy nháy mắt trêu chọc

- Hihihi, em chào đại diện còn gì! Mọi người qua lâu chưa?

- Mới! - Hân nói nhanh,rồi lập tức nhìn sang người đứng cạnh Yến Nhi, đánh thanh thắng nhanh - em chào anh! Lần trước có gặp anh trên phố, không biết anh còn nhớ không ^^?

- Chào mọi người! - người tên Khánh được giới thiệu lần trước mỉm cười dịu dàng, chào Hân - nhớ chứ sao không, bạn của Yến Nhi cũng là bạn của anh!

Hân quay sang Thiên cười đắc ý, liếc mắt ra hiệu. Có đứa con trai chính hiệu nào nói năng nhỏ nhẹ, e ấp như con gái thế này không, lại còn cười duyên nữa chứ

Thiên chỉ cười đáp lại Hân, rồi cũng lên tiếng:

- Chào anh, em là Thiên, Kinh tế, cũng là bạn của Yến Nhi!

- Chào em, anh là Khánh! - Khánh quay qua Thiên, đưa đôi tay cơ bắp rắn chắc nắm chặt bàn tay Thiên, giọng nói trở nên mạnh mẽ, trầm và nam tính hẳn

Hân trố mắt nhìn Khánh trước con mắt đắc ý đáp trả của Thiên. Gì chứ? Sao thay đổi xoành xoạch như đổi cảnh thế này???? Mới dịu dàng đó mà đã mạnh mẽ được rồi?

Hai người mải mê kiểm chứng độ "nam tính" của Khánh, không thèm để ý đến Trần Duy lượn qua gian hàng khác ngắm nghía vòng cổ với vòng tay, Hoàng sắc mặt càng lúc càng đen đứng phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- "Bạn của Yến Nhi cũng là bạn của anh" ? Gì chứ, đùa sao, quan hệ gì mà lại nói câu đó, tên này điên nặng rồi, thần kinh, biến thái.....Hừ, đúng là người thế nào bạn thế ấy, sao nhỏ đó lại làm bạn với 1 tên nam nữ không phân định như hắn chứ????

Hoàng cứ đứng 1 mình lẩm bẩm, rủa xả Khánh hết mình, dùng hết vốn từ tích cóp 18 năm qua, không để ý đến ánh mắt Yến Nhi nhìn mình, mỉm cười thích thú khi thấy biểu hiện của cậu.

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ, không để ý đến xung quanh mình số người bỗng nhiên đông hơn hẳn.

- BỐP!

- Ối! - Hân kêu 1 tiếng khi có đám con gái vô ý thức va phải mình từ bên phải, khiến cô loạng choạng suýt ngã, may có Trần Duy đưa tay đỡ

Hân tức tối nhìn lên đám 5-7 đứa con gái vừa va phải mình, không lên tiếng xin lỗi, chỉ liếc qua cô rồi lủi nhanh vào đám đông.

- Có sao không Hân? - Thiên lên tiếng hỏi, lo lắng kiểm tra người Hân xem có bị thương không. Biết đâu lại có đứa chơi xấu

- Không sao! - Hân xua tay - đồ vô ý thức, va phải người khác còn không biết xin lỗi, vênh mặt bỏ đi thế! Hừ!

- Thôi bỏ đi! - Trần Duy an ủi

- Cháy kìa!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của 1 bạn nữ đứng ngay gần đó khiến cả đám hoảng hồn rồi kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt.

Gian hàng sách Yến Nhi đang phụ trách bỗng dưng bén lửa cháy cả 1 góc, ngọn lửa cứ thế to dần, lan ra khắp bàn một cách nhanh chóng, thiêu đốt dần dần từng cuốn sách.

Mọi người hốt hoảng tìm cách dập tắt đám lửa, cố gắng cứu lấy những cuốn sách còn lành lặn ở phía ngoài. Không ai có thời gian tìm hiểu xem lửa từ đâu đến, tại sao lại cháy, giờ việc cần thiết là cứu lấy gian hàng

Rất nhanh, 1 ánh mắt sắc bén khẽ lộ diện ở gốc cây đối diện rồi vụt tắt, biến mất vào trong đám đông đang bủa vây càng lúc càng nhiều

## 71. Chương 71

Cả trường đứng im bất động, ngay cả tiếng nói chuyện cũng ngừng lại. 3....2....1....Toàn bộ sân trường bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đầy phấn khích khi thấy người đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Người con gái với mái tóc vàng chói lọi xoăn tít như mì tôm, đôi mắt với hàng mi dài đen nhánh,cong vút khẽ chớp chớp đầy ngượng ngùng, đôi môi hồng chúm chím. Bộ váy dạ hội đính hạt kim sa đỏ rực rỡ, lung linh tỏa sáng dưới hiệu ứng ánh sáng bó sát vào đôi chân dài, tôn lên hình dáng đầy....quyến rũ. Đôi giày cao gót cùng tông màu khi ẩn khi hiện dưới đường xẻ tà dọc đến đầu gối bên phải bộ váy.

MC chính của chương trình, không ai khác, chính là....Trần Duy!!

Phải nói rằng khoa Kinh tế vốn nổi tiếng khô khan, dương thịnh âm suy năm nay hết sức mạo hiểm, đột phá. Nghe đến đây chắc ai cũng biết rồi đấy! Tiết mục của Kinh tế đó là trình diễn thời trang, nhưng đặc biệt ở chỗ nam nữ đảo lộn. Nam giả nữ, nữ giả nam,

Khẽ lấy tay che mặt xấu hổ, Trần Duy cũng lấy được can đảm lên tiếng:

- Chào mừng các bạn đến với show trình diễn thời trang của Khoa Kinh tế. tại đây các bạn sẽ được đã con mắt với những bộ váy rực rỡ dành cho phái nam, và những bộ quần áo đầy năng động dành cho phái nữ! (không nói nhầm đâu, chính xác từng từ đó :D). Chúng ta cùng chào đón những người mẫu bước ra sân khấu!

Ngay sau đó, Trần Duy khó khăn nhấc chân đi từng bước nhỏ, gót giày dính chặt vào nền nhà, đi dần bên cánh trái sân khấu, nhường chỗ cho phần trình diễn.

Tràng cười lại bùng nổ thêm lần nữa, to và lâu hơn lần trước khi thấy hai nàng công chúa với váy bồng xếp ly mày hồng phấn, đôi giày búp bê cùng tông màu rất điệu đà, nữ tính, trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ,mái tóc xoăn dài, khổ nỗi công chúa bắp chân hơi quá khổ và có cái-ai-cũng-biết-là-cái-gì. Hai công chúa e ấp dịu dàng đi qua đi lại, sau đó đứng về hai bên, chờ đợi.

Tiếp sau đó, hai hoàng tử trong trang phục hoàng gia cách điệu, trẻ trung,mới mẻ đồng loạt bước ra. Với mái tóc dài túm gọn phía sau cực lãng tử, đôi giày thể thao khỏe khoắn đi cùng quần ngố ôm sát người tiến đến cầm tay hai nàng công chúa, rồi dần dần vào trong.

Buổi trình diễn kéo dài gần 1 tiếng, với mức độ ồn ào, ủng hộ ngày càng dâng cao không có điểm dừng.Hân cùng Yến Nhi chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ, khóe miệng không khép lại được, hai bên hàm đã mỏi nhừ. Chi cũng cười không ngại ngần khi thấy Trần Duy có lúc suýt té nhào vì giẫm phải vạt sau của váy, Hải cũng bỏ đi gương mặt lạnh băng thường ngày, thích thú giơ máy ảnh lên quay từ đầu chí cuối (theo lệnh của Hân ^^ ).

Tiếng hò reo càng thêm phấn khích khi gần hết show diễn, Hoàng chậm rãi bước ra, trên tay cầm chiếc giỏ nhỏ xinh gắn nơ ở quai, với đầy cánh hoa hồng ở trong. Cậu mặc bộ váy trắng tinh khiết với những lớp vải ren bồng bềnh như mây, mái tóc đen nhánh xoăn tít từ đầu đến chân tóc, vương miện bằng hoa màu trắng tết khéo léo trên đỉnh đầu. Nhìn như một nàng dâu ngày cưới. Hoàng vừa đi, vừa cười duyên, nhẹ nhàng dùng tay tung từng cánh hồng trải khắp sân khấu.

Yến Nhi cười không che giấu khi thấy bộ dạng của Hoàng, kể cả khi cậu đến gần chỗ cô đứng, nhìn thấy bóng dáng cả nhóm, đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Hân chỉ biết nói 1 điều: dù trai hay gái, Hoàng cũng xinh :D

Để rồi sau đó, cả trường há hốc mỏ, khi thấy cô dâu cùng chú rể tay trong tay sóng bước ra ngoài. Chú rể là nữ sinh nào đó, lịch lãm với ái vest đuôi tôm màu trắng, găng tay trắng, giày trắng, nơ đen. Cô dâu e lệ khoác tay chú rể, vạt áo cưới dài thướt tha kéo lê đằng sau theo từng bước di chuyển. Lớp vải mỏng che đi khuôn mặt lấp ló phía sau.

Khoa Kinh tế đã trình diễn 1 lễ cưới y như thật, có phù dâu, có cha xứ, có cả những người tham dự hát đồng ca. Ai ai cũng tò mò không hiểu cô dâu nhan sắc ra sao. Đến khi chú rể nhẹ nhàng vén lớp vải mờ che mặt cô dâu, cả Hân và Chi đều cười sằng sặc, đến nỗi Chi phải ngồi xuống đất ôm lấy cái bụng đã nhanh chóng đau vì cười, Hân thì phải dựa vào vai Hải cho khỏi ngã.

Có ai tưởng tượng nổi cái người suốt ngày ở cạnh mình, sa sả tự sướng nói mình nam tính đến nhường nào, người đội trưởng uy nghiêm tung hoành trên sân cỏ, giờ đây lại xấu hổ cúi đầu trong bộ váy cưới cực lung linh không? Không thì cứ tưởng tượng đi hen ^^. Cô dâu lộ diện khiến cả Hân lẫn Chi đều sốc chính là cậu bạn thân Duy, Nguyễn Khánh Duy!!!!

Show diễn kết thúc khi các người mẫu ra sân khấu lần nữa, cùng tung hoa chúc mừng cặp cô dâu chú rể với khách mời đông nhất chưa từng thấy. Hơn một ngàn người đó, đâu có ít :D.

Buổi trình diễn khép lại ngày lễ hội đầu tiên náo nhiệt, hưng phấn, cuốn hút như vậy đấy, Hơn nữa, khoa kinh tế đã đặt áp lực không nhỏ lên đôi vai những khoa sẽ trình diễn 2 đêm tới,trong đó có khoa của Hân =\_=.

Ngày thứ hai, các khu vực vẫn còn đó, nhưng những hoạt động mua bán, tham quan, trao đổi đều đã dừng lại. Ngày hôm nay, ngoài cuộc thi cam đảm được tổ chức từ chiều đến gần đêm, các khoa sẽ thi nấu ăn trong buổi sáng, từ 9h-13h, sau đó nghỉ ngơi, 17h-22h thi can đảm.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã tấp nập người qua lại, lo dỡ và dọn dẹp những gì còn sót lại của đêm qua, bày biện đồ dùng, bàn ghế chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi nấu ăn.Thể lệ cuộc thi khá đơn giản. Ban tổ chức đưa 1 chủ đề, sau đó các khoa dự thi lên kho nguyên liệu trên sân khấu chính, lấy đồ về, nấu trong vòng 2 tiếng, ban giám khảo sẽ đi vòng quanh chấm và cho giải. Vì số lượng đông,nguyên liệu có hạn, nên các khoa nhanh chân sẽ có đủ nguyên liệu, thiếu phải chịu. Đó cũng là 1 phần trong kế hoạch tổ chức thi.

Các khoa sẽ gồm 10 người thi đấu, chia làm 2 đội. Cả trường có 15 khoa, tất cả là 30 đội (nhiều dữ, đi chấm điểm cũng đủ no =-=). Giải thưởng được trao cho đội,chứ không phải theo khoa. Tên đội viên được đăng ký trước khi chính thức vào cuộc thi.

Khoa Hân, mọi năm Hân chỉ là người đứng cổ vũ, rồi giải quyết sản phẩm sau khi chấm xong, nhưng năm nay, vì Chi lôi kéo dụ dỗ nên Hân loay hoay thế nào lại thành người tham gia. Nhóm Hân gồm Hân, Chi, Hải, Tuệ-lớp trưởng lớp Hân (đến giờ mới có nổi cái tên ^^ ) và 1 nữ sinh năm nhất.

Nhóm hai của khoa Hân hầu như là sinh viên năm nhất, trong đó có Hiên, bạn thân Thanh Hiền thay thế sau khi nhỏ bị cấm tham gia các hoạt động.

Mọi người đều chăm chú chuẩn bị kỹ càng dụng cụ của mình. Yến Nhi cũng tham gia nên cô không ghé qua thăm hai chị của mình được. Thay vào đó, bộ tứ siêu mẫu ngày hôm qua khá rảnh rang, lượn hết bên này đến bên kia.

Đến khoa Hân, Duy cùng Hoàng cất tiếng chào trước:

- Hé lô! Mọi người cố gắng đừng giật giải của Kinh tế nha!

- Chà, chưa gì đã định cảnh cáo hả? - Hân cười chọc ghẹo - đáng nhẽ mấy mỹ nữ phải tham gia nấu ăn chứ, sao đi lang thang vậy???

Cả 4 đồng loạt mặt mũi đỏ phừng phừng, nhìn Hân ai oán

- Mày đừng vùi hoa dập liễu! - Chi lên tiếng - mỹ nữ chỉ để ngắm thôi, lăn vào làm cả đống người xót xa, sao nỡ được!

Hai người cùng phá ra cười hềnh hệch, bất chấp ánh mắt oán hận của "4 mỹ nữ"

- Thôi, không trêu nữa! - Hân lau nước mắt chảy ra vì cười - nói thực, tôi cũng ghen tỵ với nhan sắc mấy ông lắm, nhưng biết làm sao được, ai bảo đẹp gái quá làm gì, theo hổng nổi!!! - Hân lại che miệng cười

Chi cũng cười hùa theo, nhìn biểu hiện từng người, lại tiếp tục cười dữ hơn. Đến Trần Duy, cậu nhìn Chi cười, chỉ biết xấu hổ cười đáp lại ngượng ngùng. Haizzzz, bị trêu nhưng sao biểu hiện sung sướng vậy Trần Duy! Thật dại gái, thấy nụ cười con nhà người ta đã quên hết cả xấu hổ!

Nhanh chóng sau đó, 4 người tạm biệt Hân, Chi, Hải, đến đứng ngoài khu vực thi đấu, quan sát và theo dõi.Trần Duy, Duy đứng yên gần khoa Bảo vệ thực vật, Hoàng định kéo Thiên qua hướng Sư phạm,nhưng Thiên lại chăm chăm hướng khoa mình thẳng tiến,đành lẩm bẩm càu nhàu, rồi lùi lũi 1 mình đi về hướng có khoa Sư phạm ở đó, trong lòng không ngừng phủ đinh, chỉ là đi về hướng đó thôi, không phải muốn qua coi....người nào đó nấu ăn!

Dẫn chương trình nhanh chóng ổn định tổ chức, thông qua thể lệ, rồi vào vấn đề chính:

- Như các bạn đã thấy trên sân khấu bây giờ là khá nhiều nguyên liệu cần dùng cho cuộc thi lần này. Ngay khi bắt đầu thời gian, mỗi nhóm cử 2 người lên lấy đồ dùng cần thiết, không tranh chấp, không cướp đoạt. Ai phạm quy sẽ bị trừ điểm. Chủ đề năm nay.....\*ngừng 1 lúc\* "Bánh ngọt cho người ăn kiêng". Các nhóm chuẩn bị......bắt đầu!!!!!!!!!

Ngay sau hiệu lệnh, mặc cho cả đám ai cũng dấu hỏi to đùng trong đầu về cái chủ đề quá mức kỳ quặc, nhưng vẫn phải chạy vội lên lấy nguyên liệu về.

Chi cùng Hân chạy nhanh hết mức có thể đến khu nguyên liệu, vừa đi vừa trao đổi:

- Làm món gì đây? Người ăn kiêng nên hạn chế chất béo, hay chất đạm....

Chi vừa cúi người xuống khi gia vị vừa lẩm bẩm. Gia vị vẫn là cái đầu tiên cần lấy. Hân đứng ngơ ra 1 lúc, sau đó bất chợt nghĩ đến 1 món, cô nhanh chóng quay sang Chi:

- Lấy bột đi, lấy cả siro trái cây nữa! Sau đó qua gian trái cây,lấy nhiều chút!

- Trái cây á? Quả gì? - Chi ngạc nhiên hỏi lại

- Dâu tây, kiwi, đào, nho xanh, nho tím, táo! - Hân nhanh chóng kể tên những thứ có thể dùng

Chi cũng chả có thời gian để hỏi ý định của cô bạn,chỉ nhanh chóng chạy đi lấy đồ cùng Hân.

Một phút trôi qua, các nhóm lại trở về khu vực của mình để nấu ăn. Nhóm Hân nhìn đống củ quả hai cô mang về, chỉ biết đứng nhìn nhau, không hiểu nên làm bánh gì với đủ loại hoa quả thế này.

- Chúng ta làm gì đây? - Tuệ cất tiếng hỏi

- Bánh Tart trái cây! - Hân nhanh chóng đáp, đem toàn bộ nguyên liệu đổ ra bàn

- Bánh gì? - bốn cái miệng đồng thanh như một

- Giải thích không có thời gian! - Hân cáu - giờ thì 3 người rửa sạch trái cây cho mình, Chi, giúp tao nhồi bột làm bánh!

Cả nhóm không ai ý kiến nữa, chăm chú làm theo yêu cầu của Hân.Chi vừa dùng lực tay vừa phải vừa nhồi bánh, tranh thủ hỏi Hân đang tỉa từng lát hoa quả mới được rửa sạch:

- Mày định làm gì vậy?

- Tao từng đọc được trong truyện "Nụ hôn bánh mì" của Minh Moon, tao khá ấn tượng với loại bánh này, chỉ cần biến hóa 1 chút so với bánh gốc là được! Người ăn kiêng thường ăn tăng nhiều trái cây, rau xanh, giảm đường, chất béo, thế nên trong phần bánh mày cho ít bơ sữa thôi, chỉ ngọt thanh vừa phải thôi nhớ! Tráng bánh mỏng thôi, không cần dày, tầm....2 centimet thôi!

- Ừ, hiểu rồi! - Chi gật gù đồng tình

Chi khá giỏi làm bánh trái, nên Hân mới giao cô làm phần đế bằng bánh xốp. Chi biết Hân ham đọc tiểu thuyết, và khá lạ rằng Hân vận dụng khá tốt nhưng gĩ mình biết qua truyện vào thực tế. Có lần Chi bị đau dạ dày, cũng nhờ đọc được mẹo chữa trị ở đâu đó, Hân đã giúp cô không phải đến viện uống đủ loại thuốc, chỉ nằm nhà 2 ngày là đỡ. Vậy nên Chi tin tưởng Hân hoàn toàn.

3 thành viên còn lại rửa trái cây, thay nhau chuyền lên bàn, lau khô, rồi cũng túm lại giúp đỡ. Nữ sinh kia cùng Hân tỉa mỏng hoa quả theo Hân hướng dẫn, Chi nhanh chóng nhồi bánh, đem đổ vào từng khuôn nhỏ tròn dẹt, rồi chuyển cho Hải và Tuệ đem đến lò nướng ở khu vực chung, 1 người đứng canh, 1 người chạy về tiếp tục làm việc vặt.

Để 3 người con gái gọt tỉa hoa quả, Hải lo sắp xếp khay bánh dùng để đựng sản phẩm, trang trí sạch đẹp, rồi dọn luôn đống vụn bánh, bột mỳ còn sót lại.

60 phút nhanh chóng trôi qua. Tất cả đang chăm chú làm việc thì....

- Au!!!! - Hân khẽ suýt soa 1 tiếng, khiến cả 3 đồng loạt quay ra nhìn

- Sao vậy? - Chi lo lắng hỏi

- Hix, sơ sảy cắt vào tay! - Hân khẽ nhăn mặt, nắm chặt ngón tay trỏ bắt đầu rỉ máu

- Chị rửa tay đi, em chạy đi lấy bông băng! - cô bé năm nhất vội vã đặt dao xuống nền bếp, rồi chạy vút đến bàn sơ cứu đằng xa, được sử dụng đề phòng những tai nạn dao kéo khi nấu ăn

- Có sao không? - Chi vừa nhìn vừa hỏi

- Không sao, nhẹ thôi! - Hân cười động viên

- Vẫn chảy máu này! - Chi vẫn không hết lo lắng, nhìn ngón tay Hân đã nhanh chóng đỏ lòm

- Để tao đi rửa tay, máu trôi hết ngay ý mà!

Han vừa quay mặt hướng bồn rửa đi tới thì 1 đôi tay to, ấm với ngón tay thon dài đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, khiến Hân giật mình quay lại

Hải nhìn vết thương của Hân trong chốc lát, sau đó không do dự.....đưa ngón tay vẫn đang chảy máu của Hân vào miệng mình!

O\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_O Biểu hiện chung của Hân và Chi

Shock, đơ toàn tập!

## 72. Chương 72

Cả trường đứng im bất động, ngay cả tiếng nói chuyện cũng ngừng lại.3….2….1….Toàn bộ sân trường bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đầy phấn khích khi thấy người đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Người con gái với mái tóc vàng chói lọi xoăn tít như mì tôm, đôi mắtvới hàng mi dài đen nhánh,cong vút khẽ chớp chớp đầy ngượng ngùng, đôimôi hồng chúm chím. Bộ váy dạ hội đính hạt kim sa đỏ rực rỡ, lung linhtỏa sáng dưới hiệu ứng ánh sáng bó sát vào đôi chân dài, tôn lên hìnhdáng đầy….quyến rũ. Đôi giày cao gót cùng tông màu khi ẩn khi hiện dướiđường xẻ tà dọc đến đầu gối bên phải bộ váy.

MC chính của chương trình, không ai khác, chính là….Trần Duy!!

Phải nói rằng khoa Kinh tế vốn nổi tiếng khô khan, dương thịnh âm suy năm nay hết sức mạo hiểm, đột phá. Nghe đến đây chắc ai cũng biết rồiđấy! Tiết mục của Kinh tế đó là trình diễn thời trang, nhưng đặc biệt ởchỗ nam nữ đảo lộn. Nam giả nữ, nữ giả nam,

Khẽ lấy tay che mặt xấu hổ, Trần Duy cũng lấy được can đảm lên tiếng:

- Chào mừng các bạn đến với show trình diễn thời trang của Khoa Kinhtế. tại đây các bạn sẽ được đã con mắt với những bộ váy rực rỡ dành chophái nam, và những bộ quần áo đầy năng động dành cho phái nữ! (không nói nhầm đâu, chính xác từng từ đó ). Chúng ta cùng chào đón những người mẫu bước ra sân khấu!

Ngay sau đó, Trần Duy khó khăn nhấc chân đi từng bước nhỏ, gót giàydính chặt vào nền nhà, đi dần bên cánh trái sân khấu, nhường chỗ chophần trình diễn.

Tràng cười lại bùng nổ thêm lần nữa, to và lâu hơn lần trước khi thấy hai nàng công chúa với váy bồng xếp ly mày hồng phấn, đôi giày búp bêcùng tông màu rất điệu đà, nữ tính, trên đầu đội chiếc vương miệnnhỏ,mái tóc xoăn dài, khổ nỗi công chúa bắp chân hơi quá khổ và cócái-ai-cũng-biết-là-cái-gì. Hai công chúa e ấp dịu dàng đi qua đi lại,sau đó đứng về hai bên, chờ đợi.

Tiếp sau đó, hai hoàng tử trong trang phục hoàng gia cách điệu, trẻtrung,mới mẻ đồng loạt bước ra. Với mái tóc dài túm gọn phía sau cựclãng tử, đôi giày thể thao khỏe khoắn đi cùng quần ngố ôm sát người tiến đến cầm tay hai nàng công chúa, rồi dần dần vào trong.

Buổi trình diễn kéo dài gần 1 tiếng, với mức độ ồn ào, ủng hộ ngàycàng dâng cao không có điểm dừng.Hân cùng Yến Nhi chỉ biết ôm bụng cườinắc nẻ, khóe miệng không khép lại được, hai bên hàm đã mỏi nhừ. Chi cũng cười không ngại ngần khi thấy Trần Duy có lúc suýt té nhào vì giẫm phải vạt sau của váy, Hải cũng bỏ đi gương mặt lạnh băng thường ngày, thíchthú giơ máy ảnh lên quay từ đầu chí cuối (theo lệnh của Hân ^^ ).

Tiếng hò reo càng thêm phấn khích khi gần hết show diễn, Hoàng chậmrãi bước ra, trên tay cầm chiếc giỏ nhỏ xinh gắn nơ ở quai, với đầy cánh hoa hồng ở trong. Cậu mặc bộ váy trắng tinh khiết với những lớp vải ren bồng bềnh như mây, mái tóc đen nhánh xoăn tít từ đầu đến chân tóc,vương miện bằng hoa màu trắng tết khéo léo trên đỉnh đầu. Nhìn như mộtnàng dâu ngày cưới. Hoàng vừa đi, vừa cười duyên, nhẹ nhàng dùng taytung từng cánh hồng trải khắp sân khấu.

Yến Nhi cười không che giấu khi thấy bộ dạng của Hoàng, kể cả khi cậu đến gần chỗ cô đứng, nhìn thấy bóng dáng cả nhóm, đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Hân chỉ biết nói 1 điều: dù trai hay gái, Hoàng cũng xinh

Để rồi sau đó, cả trường há hốc mỏ, khi thấy cô dâu cùng chú rể taytrong tay sóng bước ra ngoài. Chú rể là nữ sinh nào đó, lịch lãm với áivest đuôi tôm màu trắng, găng tay trắng, giày trắng, nơ đen. Cô dâu e lệ khoác tay chú rể, vạt áo cưới dài thướt tha kéo lê đằng sau theo từngbước di chuyển. Lớp vải mỏng che đi khuôn mặt lấp ló phía sau.

Khoa Kinh tế đã trình diễn 1 lễ cưới y như thật, có phù dâu, có chaxứ, có cả những người tham dự hát đồng ca. Ai ai cũng tò mò không hiểucô dâu nhan sắc ra sao. Đến khi chú rể nhẹ nhàng vén lớp vải mờ che mặtcô dâu, cả Hân và Chi đều cười sằng sặc, đến nỗi Chi phải ngồi xuống đất ôm lấy cái bụng đã nhanh chóng đau vì cười, Hân thì phải dựa vào vaiHải cho khỏi ngã.

Có ai tưởng tượng nổi cái người suốt ngày ở cạnh mình, sa sả tự sướng nói mình nam tính đến nhường nào, người đội trưởng uy nghiêm tung hoành trên sân cỏ, giờ đây lại xấu hổ cúi đầu trong bộ váy cưới cực lung linh không? Không thì cứ tưởng tượng đi hen ^^. Cô dâu lộ diện khiến cả Hânlẫn Chi đều sốc chính là cậu bạn thân Duy, Nguyễn Khánh Duy!!!!

Show diễn kết thúc khi các người mẫu ra sân khấu lần nữa, cùng tunghoa chúc mừng cặp cô dâu chú rể với khách mời đông nhất chưa từng thấy.Hơn một ngàn người đó, đâu có ít .

Buổi trình diễn khép lại ngày lễ hội đầu tiên náo nhiệt, hưng phấn,cuốn hút như vậy đấy, Hơn nữa, khoa kinh tế đã đặt áp lực không nhỏ lênđôi vai những khoa sẽ trình diễn 2 đêm tới,trong đó có khoa của Hân =\_=.

Ngày thứ hai, các khu vực vẫn còn đó, nhưng những hoạt động mua bán,tham quan, trao đổi đều đã dừng lại. Ngày hôm nay, ngoài cuộc thi camđảm được tổ chức từ chiều đến gần đêm, các khoa sẽ thi nấu ăn trong buổi sáng, từ 9h-13h, sau đó nghỉ ngơi, 17h-22h thi can đảm.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã tấp nập người qua lại, lo dỡ và dọndẹp những gì còn sót lại của đêm qua, bày biện đồ dùng, bàn ghế chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi nấu ăn.Thể lệ cuộc thi khá đơn giản. Ban tổ chứcđưa 1 chủ đề, sau đó các khoa dự thi lên kho nguyên liệu trên sân khấuchính, lấy đồ về, nấu trong vòng 2 tiếng, ban giám khảo sẽ đi vòng quanh chấm và cho giải. Vì số lượng đông,nguyên liệu có hạn, nên các khoanhanh chân sẽ có đủ nguyên liệu, thiếu phải chịu. Đó cũng là 1 phầntrong kế hoạch tổ chức thi.

Các khoa sẽ gồm 10 người thi đấu, chia làm 2 đội. Cả trường có 15khoa, tất cả là 30 đội (nhiều dữ, đi chấm điểm cũng đủ no =-=). Giảithưởng được trao cho đội,chứ không phải theo khoa. Tên đội viên đượcđăng ký trước khi chính thức vào cuộc thi.

Khoa Hân, mọi năm Hân chỉ là người đứng cổ vũ, rồi giải quyết sảnphẩm sau khi chấm xong, nhưng năm nay, vì Chi lôi kéo dụ dỗ nên Hân loay hoay thế nào lại thành người tham gia. Nhóm Hân gồm Hân, Chi, Hải,Tuệ-lớp trưởng lớp Hân (đến giờ mới có nổi cái tên ^^ ) và 1 nữ sinh năm nhất.

Nhóm hai của khoa Hân hầu như là sinh viên năm nhất, trong đó cóHiên, bạn thân Thanh Hiền thay thế sau khi nhỏ bị cấm tham gia các hoạtđộng.

Mọi người đều chăm chú chuẩn bị kỹ càng dụng cụ của mình. Yến Nhicũng tham gia nên cô không ghé qua thăm hai chị của mình được. Thay vàođó, bộ tứ siêu mẫu ngày hôm qua khá rảnh rang, lượn hết bên này đến bênkia.

Đến khoa Hân, Duy cùng Hoàng cất tiếng chào trước:

- Hé lô! Mọi người cố gắng đừng giật giải của Kinh tế nha!

- Chà, chưa gì đã định cảnh cáo hả? – Hân cười chọc ghẹo – đáng nhẽ mấy mỹ nữ phải tham gia nấu ăn chứ, sao đi lang thang vậy???

Cả 4 đồng loạt mặt mũi đỏ phừng phừng, nhìn Hân ai oán

- Mày đừng vùi hoa dập liễu! – Chi lên tiếng – mỹ nữ chỉ để ngắm thôi, lăn vào làm cả đống người xót xa, sao nỡ được!

Hai người cùng phá ra cười hềnh hệch, bất chấp ánh mắt oán hận của “4 mỹ nữ”

- Thôi, không trêu nữa! – Hân lau nước mắt chảy ra vì cười – nóithực, tôi cũng ghen tỵ với nhan sắc mấy ông lắm, nhưng biết làm saođược, ai bảo đẹp gái quá làm gì, theo hổng nổi!!! – Hân lại che miệngcười

Chi cũng cười hùa theo, nhìn biểu hiện từng người, lại tiếp tục cườidữ hơn. Đến Trần Duy, cậu nhìn Chi cười, chỉ biết xấu hổ cười đáp lạingượng ngùng. Haizzzz, bị trêu nhưng sao biểu hiện sung sướng vậy TrầnDuy! Thật dại gái, thấy nụ cười con nhà người ta đã quên hết cả xấu hổ!

Nhanh chóng sau đó, 4 người tạm biệt Hân, Chi, Hải, đến đứng ngoàikhu vực thi đấu, quan sát và theo dõi.Trần Duy, Duy đứng yên gần khoaBảo vệ thực vật, Hoàng định kéo Thiên qua hướng Sư phạm,nhưng Thiên lạichăm chăm hướng khoa mình thẳng tiến,đành lẩm bẩm càu nhàu, rồi lùi lũi 1 mình đi về hướng có khoa Sư phạm ở đó, trong lòng không ngừng phủ đinh, chỉ là đi về hướng đó thôi, không phải muốn qua coi….người nào đó nấuăn!

Dẫn chương trình nhanh chóng ổn định tổ chức, thông qua thể lệ, rồi vào vấn đề chính:

- Như các bạn đã thấy trên sân khấu bây giờ là khá nhiều nguyên liệucần dùng cho cuộc thi lần này. Ngay khi bắt đầu thời gian, mỗi nhóm cử 2 người lên lấy đồ dùng cần thiết, không tranh chấp, không cướp đoạt. Aiphạm quy sẽ bị trừ điểm. Chủ đề năm nay…..\*ngừng 1 lúc\* “Bánh ngọt chongười ăn kiêng”. Các nhóm chuẩn bị……bắt đầu!!!!!!!!!

Ngay sau hiệu lệnh, mặc cho cả đám ai cũng dấu hỏi to đùng trong đầuvề cái chủ đề quá mức kỳ quặc, nhưng vẫn phải chạy vội lên lấy nguyênliệu về.

Chi cùng Hân chạy nhanh hết mức có thể đến khu nguyên liệu, vừa đi vừa trao đổi:

- Làm món gì đây? Người ăn kiêng nên hạn chế chất béo, hay chất đạm….

Chi vừa cúi người xuống khi gia vị vừa lẩm bẩm. Gia vị vẫn là cái đầu tiên cần lấy. Hân đứng ngơ ra 1 lúc, sau đó bất chợt nghĩ đến 1 món, cô nhanh chóng quay sang Chi:

- Lấy bột đi, lấy cả siro trái cây nữa! Sau đó qua gian trái cây,lấy nhiều chút!

- Trái cây á? Quả gì? – Chi ngạc nhiên hỏi lại

- Dâu tây, kiwi, đào, nho xanh, nho tím, táo! – Hân nhanh chóng kể tên những thứ có thể dùng

Chi cũng chả có thời gian để hỏi ý định của cô bạn,chỉ nhanh chóng chạy đi lấy đồ cùng Hân.

Một phút trôi qua, các nhóm lại trở về khu vực của mình để nấu ăn.Nhóm Hân nhìn đống củ quả hai cô mang về, chỉ biết đứng nhìn nhau, không hiểu nên làm bánh gì với đủ loại hoa quả thế này.

- Chúng ta làm gì đây? – Tuệ cất tiếng hỏi

- Bánh Tart trái cây! – Hân nhanh chóng đáp, đem toàn bộ nguyên liệu đổ ra bàn

- Bánh gì? – bốn cái miệng đồng thanh như một

- Giải thích không có thời gian! – Hân cáu – giờ thì 3 người rửa sạch trái cây cho mình, Chi, giúp tao nhồi bột làm bánh!

Cả nhóm không ai ý kiến nữa, chăm chú làm theo yêu cầu của Hân.Chivừa dùng lực tay vừa phải vừa nhồi bánh, tranh thủ hỏi Hân đang tỉa từng lát hoa quả mới được rửa sạch:

- Mày định làm gì vậy?

- Tao từng đọc được trong truyện “Nụ hôn bánh mì” của Minh Moon, taokhá ấn tượng với loại bánh này, chỉ cần biến hóa 1 chút so với bánh gốclà được! Người ăn kiêng thường ăn tăng nhiều trái cây, rau xanh, giảmđường, chất béo, thế nên trong phần bánh mày cho ít bơ sữa thôi, chỉngọt thanh vừa phải thôi nhớ! Tráng bánh mỏng thôi, không cần dày,tầm….2 centimet thôi!

- Ừ, hiểu rồi! – Chi gật gù đồng tình

Chi khá giỏi làm bánh trái, nên Hân mới giao cô làm phần đế bằng bánh xốp. Chi biết Hân ham đọc tiểu thuyết, và khá lạ rằng Hân vận dụng khátốt nhưng gĩ mình biết qua truyện vào thực tế. Có lần Chi bị đau dạ dày, cũng nhờ đọc được mẹo chữa trị ở đâu đó, Hân đã giúp cô không phải đếnviện uống đủ loại thuốc, chỉ nằm nhà 2 ngày là đỡ. Vậy nên Chi tin tưởng Hân hoàn toàn.

3 thành viên còn lại rửa trái cây, thay nhau chuyền lên bàn, lau khô, rồi cũng túm lại giúp đỡ. Nữ sinh kia cùng Hân tỉa mỏng hoa quả theoHân hướng dẫn, Chi nhanh chóng nhồi bánh, đem đổ vào từng khuôn nhỏ tròn dẹt, rồi chuyển cho Hải và Tuệ đem đến lò nướng ở khu vực chung, 1người đứng canh, 1 người chạy về tiếp tục làm việc vặt.

Để 3 người con gái gọt tỉa hoa quả, Hải lo sắp xếp khay bánh dùng đểđựng sản phẩm, trang trí sạch đẹp, rồi dọn luôn đống vụn bánh, bột mỳcòn sót lại.

60 phút nhanh chóng trôi qua. Tất cả đang chăm chú làm việc thì….

- Au!!!! – Hân khẽ suýt soa 1 tiếng, khiến cả 3 đồng loạt quay ra nhìn

- Sao vậy? – Chi lo lắng hỏi

- Hix, sơ sảy cắt vào tay! – Hân khẽ nhăn mặt, nắm chặt ngón tay trỏ bắt đầu rỉ máu

- Chị rửa tay đi, em chạy đi lấy bông băng! – cô bé năm nhất vội vãđặt dao xuống nền bếp, rồi chạy vút đến bàn sơ cứu đằng xa, được sử dụng đề phòng những tai nạn dao kéo khi nấu ăn

- Có sao không? – Chi vừa nhìn vừa hỏi

- Không sao, nhẹ thôi! – Hân cười động viên

- Vẫn chảy máu này! – Chi vẫn không hết lo lắng, nhìn ngón tay Hân đã nhanh chóng đỏ lòm

- Để tao đi rửa tay, máu trôi hết ngay ý mà!

Han vừa quay mặt hướng bồn rửa đi tới thì 1 đôi tay to, ấm với ngóntay thon dài đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, khiến Hân giật mình quaylại

Hải nhìn vết thương của Hân trong chốc lát, sau đó không do dự…..đưa ngón tay vẫn đang chảy máu của Hân vào miệng mình!

O\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_O Biểu hiện chung của Hân và Chi

Shock, đơ toàn tập!

## 73. Chương 73

Mùi bánh ngọt bắt đầu lan tỏa dần dần trong không gian, kích thích vị giác cùng cái dạ dày đã đến giờ lên tiếng của tất cả khán giả, cổ độngviên xung quanh. Nhiều người đã vô thức tiến đến gần khu vực nướng bánhtừ khi nào. Duy, đang đứng xem gần đó cũng chả ngoại lệ, cứ hếch mũi lên trời, hít lấy hít để đúng theo chân lý “Không khí là sự sống”, bàn chân cũng muốn phi qua đó ngay và luôn, thế nhưng tên bạn cứng đầu cứng cổlại níu tay cậu lại. Chả để Duy kịp lên tiếng phàn nàn, Thiên đã chỉtrỏ:

- Nhìn về hướng kia đi, ông sẽ biết ơn tôi khi tôi giữ ông lại, hoặc không!

Duy thề nhìn Thiên bây giờ cực đểu luôn. Nhưng vì tò mò, nên cũngdành chút thời gian lia đôi mắt ti hí qua bên đó. Sau đó, mắt ti hí biến thành mắt ếch. Duy trố mắt, trố mũi, há miệng nhìn chằm chằm cái cảnhvô cùng….đáng ghét trước mặt. Ngay gian của khoa Bảo vệ thực vật, trênkhung nền rất hoàn mĩ là những người bận rộn xung quanh, nổi lên hìnhảnh Hải đang cầm ngón tay Hân đưa vào miệng….làm gì có trời hiểu, Chiđứng cạnh đó, rất thức thời làm khán giả văn minh, không lên tiếng,không phá đám, chỉ đứng nhìn.

Đầu Duy bốc hỏa, khói xì ra khét lẹt. Từ 1 con người, cậu dần biếnthành núi lửa ngầm hoạt động, sau đó hóa đá như nham thạch nguội tanh(so sánh hơi kỳ quặc =\_=). Thiên chỉ biết che miệng ngăn trận cười nhưđiên, rồi cố làm mặt tỉnh bơ khi thấy Trần Duy quay sang nhìn mình. Trần Duy thấy thái độ kỳ lạ của hai thằng bạn, định hỏi nhưng rồi cũng kệ,chú tâm vào ngắm người-ai-cũng-biết-là-ai đã!

Trong khi đó, lia ống kính qua khu vực nấu nướng. Hân vẫn chết lâmsàng vì hành động đường đột, bất ngờ của Hải. quên cả phản ứng đơn giảnnhất là…nói. Chi chỉ đứng cạnh, tủm tỉm cười bí ẩn.

Đến khi cô bé năm nhất vội chạy về cầm theo đồ y tế, Hân mới giậtmình bừng tỉnh, rút mạnh tay mình ra, mặt mũi đỏ tưng bừng. Hải không để tâm đến thái độ của Hân, chỉ thản nhiên cầm lấy tay Hân, tự mình sơ cứu cho cô, mặc kệ thêm 1 khán giả nữa chứng kiến.

- Tôi….tôi tự làm được! – Hân khó khăn mở miệng, giọng nói phát ra cứ như của người khác

- Đứng im đi! – Hải nói nhẹ nhàng (?), chăm chú, cẩn thận bôi thuốc,rồi tỉ mỉ dán urgo băng kín vết thương lại cho Hân, sau đó ra lệnh nhưđúng rồi – để đó mọi người làm, Hân nghỉ đi

- Nghỉ là nghỉ thế nào? – Hân giãy nảy – còn nhiều thời gian đâu! Phải làm cho xong chứ!

- Có tao cùng mọi người làm được rồi, mày nghỉ tay đi! – Chi cũng lên tiếng khuyên giải

- Vết cắt bé xíu chứ gãy tay gãy chân đâu mà nghỉ! – Hân kiên quyết không chịu thua

- Vậy thì chị trang trí đi ha, anh Tuệ đang mang bánh về, còn cắt tỉa trái cây để em cùng chị Chi làm cũng được! – cô bé năm nhất, hiền lànhgiữa rừng anh chị, thẽ thọt nêu ý kiến

- Thôi được rồi! – Đến nước này Hân cũng đành chấp nhận, dù gì cũngnên bày biện dần là vừa. Ừ thì cô cũng hơi “rét” trước cái nhìn tia chớp giật đùng đùng của Hải đi, nhưng chỉ là phụ thôi! (vâng, tự thôi miênbản thân =^=).

Sau đó, mọi người lại nhanh chóng vào việc. Hân chỉ cho Hải cùng Tuệcách bày từng lát trái cây lên mặt bánh, với tiêu chí sáng tạo, đa dạng, độc đáo, không quy tắc, Muốn bày thế nào thì bày, chỉ cần đủ vị chuangọt hòa quyện là được. Còn cô sẽ sắp bánh vào khay, rồi dùng sirochanh, siro dâu trang trí trên cùng.

Nhờ phân chia công việc cụ thể, nên khi trọng tài thông báo thời gian còn 15 phút, nhóm Hân đã xong xuôi tất cả, chỉ còn chờ chấm điểm. Ainấy dọn dẹp sạch sẽ khu bếp, điểm trình bày cũng chiếm phần trăm khálớn. Sau đó, tất cả đều im lặng. Hân thì tránh Hải, không dám nhìn mặt,Hải lại không biết mở miệng thế nào, Chi bận nhìn ngó sản phẩm các nhómkhác, nhỏ năm nhất thì ngại nên không dám nói chuyện. Chỉ còn anh lớptrưởng nhóp nhép ăn sản phẩm thừa trên khay.

Hoàng đẹp trai xinh gái của chúng ta thì sao? Lại lia ống kính tiếpnào, vất vả cho người quay phim ghê ^^. Hoàng cắm chốt ở khoảng giữakhoa Sư phạm cùng khoa Ngoại ngữ, lý do…coi hai bên cho đều. Trong khiđó, Yến Nhi tập trung nghiêm túc vào công việc, nên không hề hay biếtbóng dáng 1 người đứng cổ vũ trong thầm lặng, còn vô tư trêu đùa cùngmấy câu bạn trong nhóm khi hoàn thành món ăn, (lại) không hề biết có 1tia sáng hình lưỡi lao đầy mùi ám khí hướng về phía mình ^^

Kết thúc phần thi, tất cả các nhóm dừng tay, sau đó để lại 1 ngườithuyết trinh món ăn, còn lại phải ra hết bên ngoài khu vực thi đấu. Đãgần 12 giờ trưa, ai cũng mệt, đói, chỉ biết chầu chực chờ xâu xé cả chục khay bánh sau khi giám khảo nếm xong.

Chi đại diện cho nhóm ở lại thuyết trình, 4 người còn lại nhanh chóng ra ngoài, hòa cùng đám đông khán giả, chăm chú dõi theo từng bàn, từngbàn giám khảo đi qua. 30 phút sau, kết thúc phần nếm món ăn, ngay lậptức, ngần ấy bánh ngọt được tất cả mọi người xông vào giải quyết như bão táp, vụn bánh cũng không thừa.

10 phút sau, tất cả cùng nghiêm túc đứng theo hàng theo lối, các nhóm dự thi tập trung trên sân khấu, chờ phần công bố điểm. Thầy phụ tráchlễ hội đứng lên, khẽ hắng giọng rồi nói to:

- Bây giờ sẽ là phần công bố và trao giải. Các nhóm đã làm rất tốtchủ đề cuộc thi lần này, ngoài sự tưởng tượng của đoàn giám kháo. Tuy có 1 vài nhóm hiệu quả ngược, nhưng cũng đã thể hiện sự cố gắngkhôngngừng…..bla..bla…bla…

Thầy vẫn cứ vô tư trước bao nhiêu con mắt nản lòng, hồi hộp của đámsinh viên, thao thao bất tuyệt với bài diễn văn gần 10 phút, rồi mớiđủng đỉnh chậm rãi cầm tờ giấy A4, tuyên bố:

- Sau đây, tôi sẽ công bố 4 giải khuyến khích. Thuộc về cácnhóm…….\*ngừng 3 giây\* nhóm 1 khoa Ngoại ngữ, nhóm 1 khoa Sư phạm, nhóm 2 khoa Kinh tế, nhóm 2 khoa Tài chính!

Danh sách dài ngoằng của giải khuyến khích vang lên, nhóm dược đọctên reo hò phấn khởi bên cạnh sự im lặng đầy căng thẳng của những nhómkhác. Sau đó là giải 3, gồm 3 nhóm.

- Giải nhì thuộc về….nhóm 2 khoa Sư phạm! – thầy tiếp tục – và nhóm 2 khoa Bảo vệ thực vật!

Cả nhóm Hân xuôi xị, trừ Hân. Nhóm cô là nhóm 1, chả nhẽ lại hụt nhưthế sao, đến giải cũng không được. Hân còn mải hướng đến Yến Nhi đứngđằng xa, cười toe toét, vẫy tay lia lịa chúc mừng Yến Nhi được giải nhì, chả thèm để ý xem mình có được giải không.

- Cuối cùng là giải nhất! Món ăn đã chinh phục ban giám khảo tuyệtđối, từ ý tưởng, cách trình bày, đến hương vị, sự hòa hợp trong từngchiếc bánh. Giải nhất…..thuộc về……nhóm 1……- thầy phụ trách cứ hiên ngang đọc từng từ, từng từ, đến khi cả trường hướng ánh mắt sát thủ muốn xông vào xâu xé, ổng mới chịu nói cho trọn vẹn – khoa Bảo vệ thực vật!!!

Tiếng hét sung sướng, reo hò vang lên khắp 4 góc sân trường, sinhviên khoa đứng rải rác khắp nơi mà ^^. Nhóm Hân sau khi bất ngờ với kếtquả thì ôm nhau nhảy tưng tưng trên sân khấy trong tràng vỗ tay chúcmừng kèm theo tiếc nuối của những nhóm khác. Cười tít cả mắt không biếttrời trăng mây gió, đến khi nhìn thấy người đang cùng ôm cùng nhảy vớimình là ai, Hân mới giật mình, vội cuống cuồng buông tay ra, gương mặtđỏ như con tôm luộc, cúi gằm xuống đất đầy xấu hổ. Hải nhìn biểu hiệncủa Hân, chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại gào thét đầy phấn khích

Kết thúc buổi thi nấu ăn, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi chuẩn bịcho sự kiện thi can đảm lúc chiều tối. Hân cùng Chi nhanh chóng vềphòng, thay nhau chiếm giữ phòng tắm sau ngày dài mướt mát mồ hôi.

Trong phòng, Hân ngồi ngẩn ngơ trên giường, ôm chặt con heo hồngtrong vòng tay, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ mông lung. Cứ khi nào nhớ lạiban sáng, cô lại không tự chủ được mình, mặt cứ nóng bừng lên như bịsốt. Khoảnh khắc đó, Hân bất ngờ, sửng sốt, nhưng 1 tia cảm động lại khẽ len lỏi vào trong tim, khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác nóng cháy nơi đầu ngón tay đi kèm với chút đau xót vì vết thương,chút nhột nhột nữa….khiến cô không thể bình tâm lại được.

Cô bị làm sao thế này? Có khi nào…bị bệnh nan y không? Chắc mấy hômnữa phải kêu mẹ yêu đến dẫn đi khám thôi! Chứ cứ thế này…biết đâu chếtsớm, cô còn yêu đời lắm hix (chịu thua toàn tập <\_<)

Chi mở cửa phòng tắm bước ra, dùng khăn lau đầu, ngó thấy nhỏ bạn thân ngồi thẫn thờ. Khẽ lại gần, Chi lên tiếng hỏi:

- Hân! Mày sao thế?

-…………..\*im re\*

- Hơ, nhỏ này, bệnh à? Sao tao hỏi không nói?

-…………..\*tiếp tục im re\*

- HÂN!!!!!!!!! – đến nước này, nhẹ nhàng không tác dụng, Chi mất kiên nhẫn, ghé sát vào tai Hân hét lớn

- Oái, cái gì thế? – Hân giật mình, tay che tai, nhìn Chi nhăn nhó

- Tỉnh chưa cưng? Bị cái gì mà tao gọi, tao hỏi không thèm thưa? Khinh nhau hả? – Chi lườm Hân 1 cái rõ sắc, khoanh tay tra hỏi

- Mày gọi tao bao giờ? – đáp lại là 1 câu hỏi khác cực ngây thơ nai tơ của Hân

- Mày bệnh hả? Hôm nay đứng dưới nắng nhiều quá say nắng à? – Chi giả bộ đưa tay sờ trán Hân, chẩn đoán như bác sỹ

- Ừ, chắc thế! – Hân xuôi xị thừa nhận luôn khiến Chi bất ngờ, tưởng nhỏ phải bật lại tanh tách như mọi lần chứ?

- Haizzz, nói nghe coi, có chuyện gì cần suy nghĩ hả? – Chi lấy lại bộ mặt nghiêm túc, nhìn Hân quan tâm

- Không có gì, chỉ là….

Hân ngập ngừng, rồi cũng nói ra cảm giác của mình, thậm chí còn nóimãi mới diễn đạt được hết ý kiến. Tiếng Việt phong phú thế mà Hân cảmgiác vốn từ 20 năm chạy đi bằng sạch.

Chi ngồi chăm chú lắng nghe, sau khi Hân nói xong, thờ dài cái thượt, nhìn Hân bằng ánh mắt thương hại pha tạp cả chịu thua:

- Mày không biết tại sao lại có cảm giác đó, hay biết nhưng giả ngơ?

- Giả ngơ gì! – Hân nghệt mặt nhìn Chi

- Chẹp chẹp, chuyện người khác phát giác nhanh vậy, chuyện của mìnhngười ngoài ai cũng biết, sao mày không nhìn ra thế hả cưng???

- Mày thích ăn roi hả? Nói lấp lửng mãi thê? – Hân nhìn vẻ mặt câng câng khiêu khích của Chi, chỉ muốn đấm, hằn học đe dọa

- Không, mùa roi chưa đến đâu cưng! – Chi tỉnh bơ đáp lại, rồi tuyênbố 1 câu – tót nhất, mày nên tự tìm hiểu thì hơn, tao có nói mày cũngkhông thừa nhận

- Đã nói đâu mà kêu tao không thừa nhận, nói đi, tao thề tao sẽ không đánh hay mắng mày! – Hân giơ tay thề thốt, mắt chớp chớp nhìn Chi, đầynịnh nọt

- Thật không? – Chi nheo mắt nghi ngờ, thấy Hân gật đầu như giã lạc, khi ấy bình tĩnh buông ra 1 câu – mày fall in love rồi!

- Hả??? Với ai??? – Hân mở to mắt, ngạc nhiên

- Với ai còn hỏi? Hải chứ ai!!

Chi dứt lời, mắt Hân đã lọt tròng, rơi lộp bộp xuống đất, hàm dướicũng rớt cái cạch. Chi nhìn nhỏ bạn thân đang đứng hình tạm thời, não bộ chậm chạp tiếp thu và xử lý thông tin cô vừa đưa ra. Nói ngắn mà xử lýrõ lâu. Mãi sau mãi sau mãi sau đó….

- Mày muốn chết hả???? – Hân hét inh ỏi, cầm con heo hồng nhằm hướng Chi mà ném

- Này, mày nói không đánh tao cơ mà? – Chi giơ tay đỡ đạn, cầm cái gối của mình, ném trả đầy mạnh mẽ

- Mày nói linh tinh bảo tao không đánh nghe được à? – Hân vớ lấy cái gối, ném lại ngay lập tức

- Đã nói mày sẽ phủ nhận mà, y như rằng….lần sau đừng có chờ tao cho ý kiến nữa nhá! – Chi đá con heo dưới chân hướng mặt Hân mà bay

- Có chết tao cũng không tìm mày lần thứ hai!

Trong căn phòng đầy ấm cúng, chiến trường hoành tráng cứ thế tiếpdiễn với đồ bay, gối bay, heo bay, thỏ bay, ầm ĩ, náo loạn, tựa nhưkhông có điểm dừng.

## 74. Chương 74

5 giờ chiều, lễ hội tiếp tục với phần thi biểu diễn của 5 khoa tiếp theotrước khi tổ chức cuộc thi can đảm thường lệ. Hân cùng Chi đi xuống sântrường, dõi theo màn biểu diễn của khoa Tài chính. Cả hai đều không tham dự nên cứ thế thảnh thơi đứng dưới xem và cổ vũ thôi. Có vẻ như sau bom tấn khoa Kinh tế dội từ tối qua, các khoa khác áp lực hơn hẳn, thêm vào đó, nếu so sánh về độ độc đáo kém hẳn 1 cấp bậc nữa.

Yến Nhi len lỏi giữa dòng người chen chúc, cố gắng lết xác đến gần Hân, Chi, vừa hét vừa bịt tai hỏi

- Chị có tham gia thi can đảm không?

- Không, em tham gia hả? – Hân cũng cố gắng hét trả to nhất có thể

- Có chứ! Năm nay không làm nhà ma nữa đâu! Chị tham gia cùng em đi!!! – Yến Nhi lại bắt đầu hét ông ổng đề nghị

- Không, có chết cũng không tham gia!-Hân lại hét, lắc đầu cật lực

- Hai người này, ra chỗ khác nói chuyện! Tra tấn lỗ tai người ta thế hả? – Chi bực tức gắt inh ỏi, đá bay Hân và Yến Nhi qua 1 góc

Đã bị dàn loa thùng đánh trống tưng tưng bên tai, lại nghe hai cái đứato còi này hét hai bên, ai chịu nổi chứ? Đuôi đi cho nhanh. Hân liếc xéo Chi, đấm nhỏ bạn một phát cho hả giận rồi dắt Yến Nhi chuồn ra chỗnào….ít ồn ào hơn chút.

Trong hậu trường sân khấu, người qua lại tấp nập, ồn ào, náo nhiệt, hếtchỉnh sửa trang phục, trang điểm, rồi chỉnh lại nhạc cụ, đọc lờithoại….vân vân và vân vân.

Ở một góc phòng, Hải ngồi im lặng ôm cây đàn ghita, điều chỉnh dây đàn,tiếp theo sẽ đến lượt diễn của khoa Bảo vệ thực vật. Vốn dĩ cậu chả hamhố gì mấy hoạt động hát hò văn nghệ văn gừng này,cũng chả thèm điểmchuyên cần ít ỏi được cộng thêm khi tham gia. Chỉ vì thiếu người, cậu vô tình được “ai đó” vô tư đề cử lên với trưởng khoa, đành ngậm ngùi tuânlệnh thôi! Haizzzz.

Dang thử âm thanh, một bóng đen tiến đến gần, che đi ánh đèn sáng trưngkhắp phòng. Hải hơi ngẩng đầu lên, ròi lại cúi xuống khi nhìn mặt ngườitiến đến gần, chờ người đó mở miệng. Nhưng người kia cũng định thi ganvới cậu thì phải. Chỉ đứng đó, không nói câu gì, không hành động gì. Hơi bực mình, Hải đành đầu hàng trước:

- Có chuyện gì thế?

Hân biến mất cùng Yến Nhi hết màn biểu diễn của khoa Tài chính, sau đó lôinhau trở lại chỗ Chi, chờ đợi màn biểu diễn của khoa mình. Chủ yếu là để cổ vũ tinh thần là chính, chứ chỉ mỗi màn hát hò thì sao dấu lại baonhiêu tiết mục đầy sống động trước đó chứ? Không hi vọng, nên cũng chảcần thất vọng. Hân ghé sát tai Chi, rút kinh nghiệm lúc trước, hỏi nhỏnhẹ:

- Khoa mình định hát không thôi à?

- Nghe nói toàn bộ con trai sẽ trình diễn cùng nhạc cụ những bài háttình yêu, với định hướng “Gợi ý tỏ tình cho các chàng trai”. Nghe sếnchết đi được! – Chi chếp miệng, nói qua loa, đụng đến chủ đề củ chuốiđám con trai nhất quyết đặt tên mà sởn da gà

- Haizzz, khoa mình có khi khô khan hơn cả Kinh tế ấy! Hey, ở đây! – Hân thở dài chê bai, rồi (lại) tra tấn tai Chi khi hét vang gọi mấy ngườikhác đang tìm chỗ đứng

Rất nhanh sau đó, đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng vàngđậm từ bóng đèn duy nất ở trung tâm. Một bóng người bước ra, khẽ điềuchỉnh micro, cùng với cây đàn ghita., Đèn lại bật sáng, chiếu rõ dungnhan người mở màn cho tiết mục của khoa Bảo vệ thực vật.

Bỏ qua màn giới thiệu, Tuệ,anh chàng lớp trưởng điển trai lớp Hân bắtđầu gảy đàn, từng âm thanh êm ái vang lên. Bài hát đầu tiên là “Stand by me” của Noo Phước Thịnh được hát aucostic. Tiếng hát nhẹ nhàng, tìnhcảm, hòa cùng tiếng đàn ghi ta gây nên hiệu ứng không nhỏ. Hân cứ trònmắt nhìn sân khấu rồi lại há hốc miệng nhìn đám con gái ngây ngất ở xung quanh. Không hiểu cảm động vì bài hát hay vì hình tượng lãng tử của anh chàng lớp trưởng nữa. Mặc kệ, trai đẹp phải tận dụng, cứ có hiệu quả là vô tư đê.

Phần biểu diễn kết thúc, nhất loạt tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, xóa đi cái im lặng tận hưởng âm nhạc trước đó.

Tiết mục thứ hai, 3 sinh viên năm nhất rụt rè bước ra sân khấu, hợpthành 1 band nhạc, cực chất với dàn trống, ghita điện, bass. Hân nhíumày, nghe từng câu hát, quay sang Chi hỏi

- Mày có hiểu gì không? Sao bài này lạ thế?

- Tao chịu, tiếng Nga hay sao ý! – Chi lắc đầu bó tay, nhưng vẫn chêmthêm câu bình luận cho…hiểu biết – giai điệu cũng hay đó chứ?

- Một bài hát trữ tình của Nga, nói là bất hủ cũng được! – Thiên đứngbên cạnh Hân khẽ nói, giải thích cho mấy cô bạn mù nhạc quốc tế

- Thế cơ đấy! – Hân chẹp miệng, Người việt hát tiếng Việt đi chứ, dùng tiếng Nga ai hiểu. Mất điểm là cái chắc

Nhưng bất chấp câu nguyền rủa của Hân, tiết mục vẫn thành công. Hân bắtđầu nghi ngờ có phải cái đám hát hôm nay toàn mỹ nam nhằm giành được láphiếu của kha khá con gái không nữa. Nghi ngờ càng được khẳng định khingười tiếp theo, tiếp theo nữa bước ra đều là những mĩ nam lung linh,thu hút, nổi tiếng nhất được nhặt nhạnh từ các lớp trong toàn khoa. Hết“Bức thư tình dầu tiên”, rồi “Every thing i do, i do it for you”. Ừm,đúng chủ đề đó chứ nhỉ?

Còn 2 tiết mục nữa, phần diễn của khoa BVTV sẽ kết thúc. Đến lúc này, cả đám mới thấy Hải bước ra sân khấu, thêm 1 phần biểu diễn với ghita khác nữa. Hải lạnh lùng ngồi xuống, chỉnh lại tư thế, rồi tỉnh bơ liếc nhìntoàn bộ sân trường 1 vòng, như để tìm kiếm cái gì. Đám đông im lặng, chờ đợi…..đến bao giờ mới thèm hát đây????

Chừng như gây được sự tò mò, kiên nhẫn vừa đủ, Hải bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu chậm rãi vang lên.

“Tôi yêu xem một cuốn truyện hay

Tiếng chim hót đầu ngày

Và yêu biển vắng

Tôi yêu ly cafe buổi sáng

Con đường ngập lá vàng...

Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa

Mái tranh dưới hàng dừa

Và yêu trẻ thơ

Bữa cơm canh cà và điếu thuốc

Giấc ngủ không mộng mị

Và tôi cũng yêu em

Và tôi cũng yêu em

Và tôi cũng yêu em

Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...”

Cả đám, từ Hân, Chi, Yến Nhi, đến Duy, Trần Duy, Thiên đều sửng sốt vớigiọng hát của Hải (trừ Hoàng đã được nghe đến nhàm tai). Giọng hát trầmấm, diu dàng, tình cảm, khác hẳn với phong cách lạnh lùng của cậu. Dường như cả sân trường đã bất tỉnh khi cậu cất tiếng hát.

“Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây

Đấu vui với bạn bè

Và ly rượu ngon

Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá

Tôi yêu những người già.

Tôi yêu những gì đến tự nhiên

Những câu nói thành thật

Và yêu ngày nắng

Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng

Yêu trăng sáng ngày Rằm

Và tôi cũng yêu em”

Giai điệu về cuối bài hát càng ngày càng vui tươi, rộn ràng hơn, nhưdiễn biến cảm xúc của một chàng trai tìm thấy tình yêu của mình vậy. Đến điệp khúc cuối cùng của bài hát, Hải đột nhiên nhìn chăm chú về phíatrước, nhìn vào ai đó, gửi gắm toàn bộ suy nghĩ, tay vẫn đàn, miệng vẫnhát, nhưng tình cảm không thể che giấu

“Và tôi cũng yêu em

Và tôi cũng yêu em

Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn

Yêu em chứa chan....”

Cả trường không có mù, chỉ cần nhìn biểu hiện cũng biết người hát đanghướng đến một ai đó cụ thể. Gần như ngay lập tức, cả nghìn đôi mắt cùnghướng về một phía, tìm người Hải đang hướng đến. Ngay gần sân khấu, mộtbóng người đứng đó, tiếp nhận ánh mắt của Hải, thậm chí còn nhìn lạimạnh mẽ hơn, bốc lửa hơn. Mấy cô gái mơ mộng ban đầu còn tự tưởng tượngđó là mình, nhưng dần dần, ai ai cũng tách ra, để lại 1 người đứng biệtlập, nổi bần bật.

Tiếng đàn đã dứt, cả trường quên hẳn việc vỗ tay, chỉ biết chứng kiếnmàn đấu mắt của hai nhân vật chính. Cảm giác ấm áp, tình cảm trong ánhmắt Hải nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng thường ngày,kèm theo quyết tâm, thách thức. Thế nhưng sự thay đổi đó không ai biếtđến, ngoài người đứng đối diện với cậu.

Hải lặng lẽ xách đàn ghita đi vào. Đến lúc này, toàn trường mới vỡ òa.Các nữ sinh ôm nhau khóc nức nở, các đấng mày râu thì nhìn nhân vậtchính đầy an ủi, thậm chí có cả chế giễu. Xung quanh, tiếng xì xầm bàntán vang lên càng lúc càng nhiều

- Không ngờ đẹp trai thế mà lại…..

- Đệp trai mới dễ như thế ý, haizzz, khổ thân chưa, nhìn người kia đứng im như tượng vì shock kìa!

- Hải đẹp trai, tình yêu của tôi, sao lại có thể….phụ lòng tôi?????

Chuyện gì xảy ra thế????

Quay ngược thời gian lại 1 phút trước đó. Khi mà Hải đang dần trình diễn đến cuối bài hát. Hân mải mê lắc lư người, đong đưa theo giai điệu nhẹnhàng, chậm rãi ấy, thầm khen tên nhóc bướng bỉnh, xấu tính thường ngàycũng có hôm lên cơn trở nên tử tế đột xuất. Chăm chú nhìn lên sân khấu,Hân bất chợt chạm phải ánh mắt Hải cùng lúc đó nhìn lên, hướng về phíamình…..

Chỉ có như thế, ngay sau đó tầm nhìn của Hân bị che khuất bởi cái lưngvô tình của thằng bạn thân cố ý. Duy bỗng dưng đứng lên, chặn trước mặtHân, với cái vóc dáng cao là gen trội, đọ với lùn là truyền thống củaHân, chẳng khó khăn gì đã che hết mọi thứ trong tầm mắt Hân.

- Này, ông đứng tránh ra tôi coi cái nào! – Hân đập vai Duy, khẽ nhắc

-…………..\_Duy im lặng, như không hề nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đứng vững như tượng đồng

- Duy, có điên không thế hả? - Hân bực mình, cố xô Duy ra, nhưng vô ích, kiến không đấu lại bọ hung.

Tiếng hát dần dần nhỏ đi, sau đó tắt hẳn, rồi tiếng nhạc cũng tắt đi,Hân ỉu xìu, không xem được nữa rồi, đành quay sang Chi hỏi thăm tìnhhình

- Thế nào rồi Chi? Sao im thế? Tiết mục cuối chưa ra hả? Chi? Chi!!!!!

Hân bất lực. Chuyện quái gì xảy ra với mọi người thế? Ai nấy đứng im như phỗng, nhìn chăm chăm phía trước, không phản ứng, Đến nước này, tò mòđập ngã ý chí, Hân nhảy xổ ra bên cạnh, quyết tâm tìm hiểu chuyện gìđang xảy ra, nhưng…..chỉ còn cái sân khấu văng hoe, không bóng người.

- Hoàng, nói coi, vừa xảy ra chuyện gì thế? – Hân kéo tay người (có vẻ)tỉnh táo nhất ở đó, đồng thời là người dễ bắt nạt nhất, tra hỏi

- Cái này…..chị chờ coi diễn đàn ngày mai nhá! – Hoàng lúng túng lấy tay vò đầu, lảng tránh ánh mắt xung quanh đang nhìn mình như nghi ngờ, dòxét.

- Cái quái gì đây???????? – Hân đã nổi khùng, không còn giữ được bình tĩnh.

Có lẽ…không biết sẽ tốt hơn đó Hân

## 75. Chương 75

Ngày thứ 3., ngày tổng kết lễ hội, đồng thời công bố kết quả và trao giải.Buổi lễ được tổ chức vào buổi sáng, ngay từ 7 giờ sáng, các khoa đã tậptrung đông đủ, đứng xếp hàng thẳng lối. 7h30, buổi lễ chính thức bắt đầu với màn diễn văn như thường lệ, năm nào cũng xài đến mòn cả giấy củathầy hiệu trưởng. Sau đó lại đến màn tặng hoa, kỷ niệm cho đại diện nhàtài trợ, cho các trưởng khoa, các Câu lạc bộ có đóng góp….

1 tiếng sau, thầy phụ trách lễ hội bước lên trong sự sung sướng xen hồihộp của các sinh viên. Có vẻ như biết tâm trạng của đám học trò, thấyrút ngắn phần phát biểu, nhanh chóng đi trực tiếp vào vấn đề. Mỗi mộtphần được tổ chức sẽ trao 1 giải, sau đó tổng kết lại toàn bộ quá trìnhlễ hội.

- Giải trình diễn xuất sắc: khoa Kinh tế (chả nói cũng đoán được), Giảitổ chức xuất sắc (giài dành cho các gian hàng, các khu tham quan củangày đầu tiên): khoa Ngoại ngữ, khoa Điện ảnh.

Cả khoa Hân xuôi xị, có lẽ vì vướng phải vụ lùm xùm khoa Sư phạm nênkhoa Hân không được xét để trao giải. Quả thực là đen đủi. Thầy phụtrách tiếp tục công bố chuỗi dài các giải. Cuối cùng, phần quan trọngnhất cũng đã đến. Thầy khẽ hắng giọng, rồi nghiêm trang nói:

- Lễ hội năm nay các em đã rất cố gắng, hiệu quả cũng rất tốt. Giải ba, thuộc về…..khoa Thể dục thể thao!

Cả đám thể dục đô con thi nhau ôm ấp nhảy nhót trong sự thất vọng của mọi người xung quanh. Haizzzz!

- Năm nay các khoa đều rất xuất sắc, nên giải ba được trao cho 1 khoa nữa! – thầy phụ trách tiếp tục – đó là khoa….Sư phạm!

Cả trường đều bất ngờ bởi 2 điều: thêm giải ba được trao, khoa gặp sự cố lại được giải. Nhưng, bất chấp tất cả, khoa Sư phạm thoải mái tận hưởng điều đó.

Thầy phụ trách lại tiếp tục:

- Giải nhì…..cũng có hai giải! – chờ tiếng ồn ào tạm lắng, thầy nói 1 mạch – khoa Ngoại ngữ và khoa Bảo vệ thực vật!

Chi nhảy cẫng, ôm chầm lấy Hân cùng mấy cô bạn đứng gần nhau, hò hét inh ỏi. Được giải nhì đấy nhá, 2 năm trước lần nào cũng tay trắng đi về,năm nay lại có được giải nhì, thêm hai giải phụ nữa chứ! Còn gì hạnhphúc hơn nữa. Hân cũng cười toe toét, quay sang Hải đứng cách đó 1 hàng, giơ ngón tay khen ngợi, Hải cũng mỉm cười gật đầu đáp lại cô. Tất cảnhờ vào màn biểu diễn đêm qua, rồi giải nấu ăn, giải nhất thi can đảmhôm qua cũng do Hải rinh về cho khoa mới được thành tựu thế này.

Giờ chỉ còn giải nhất, liệu có hai giải nhất nữa không nhỉ???? Thầy phụtrách chờ đám sinh viên ăn mừng chán chê rồi mới tuyên bố nốt:

- Giải nhất….chỉ có một gải nhất! (thầy chơi đểu sinh viên thế đấy =\_=)thuộc về….một khoa có bước đi rất liều lĩnh, đột phá, một khoa gây sựngạc nhiên cho toàn trường, đánh tan những định kiến…..Khoa Kinhtế!!!!!!!!!!!!!!

Chả ai bất ngờ, trừ sự phấn khích quá độ từ Kinh tế, toàn trường đềudành những tràng pháo tay chúc mừng, Kinh tế xứng đáng với giải đó, khishow diễn thời trang đánh bật các đối thủ khác, chễm chệ đứng hạng nhấtbầu chọn, không ai có thể đe dọa ngôi vị hay có khả năng đánh bại.

Lễ hội cứ thế kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, thư giãn, chuẩn bị tinhthần để bước vào học kỳ mới, gian nan, vất vả hơn bội phần

1 tuần sau, học kỳ mới chính thức bắt đầu. Sinh viên lại lao vào guồngquay học hành, hết trên lớp, đến thư viện, rồi ký túc xá, sôi nổi vớinhững hoạt động ngoại khóa, háo hức với những buổi học thực tế.

Hôm nay Hân có tiết thể dục vào buổi chiều, cái môn được gọi là cực hình với cô. May mắn là môn học đầu học kỳ 2 là cầu lông, không đến nỗi tồinhư nhảy cao. Chỉ cần không đối diện với cái xà ngang thẳng tưng, vôtình, môn gì Hân cũng chấp nhận được, à, trừ bóng rổ, cái môn mỉa maichiều cao kia nữa!

Tranh thủ lúc thầy giáo vào phòng giáo vụ uống nước chè chém gió với mấy cô văn phòng, Hân ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây râm mát, tu nước ừng ực.

Bên kia sân, khoa Kinh tế đang học bóng rổ. Nhác thấy bóng dáng Duy tranh chấp quyết liệt cùng Thiên, Hân lại thấy buồn cười.

Nghĩ lại cũng hay quá đi chứ! Vào sáng sớm cái buổi lễ hội cuối cùng ấy, Hân dậy sớm đột xuất, đột nhập diễn đàn trường. Đập vào mắt là clip tỏtình gây shock, đứng hàng đầu danh sách nổi bật luôn. Nhấp chuột vàoxem, từ tò mò, đến ngạc nhiên, kinh hãi, cuối cùng…..Hân ôm bụng cườilăn lộn dưới đất,cười đến nỗi Chi mắt nhắm mắt mở tình dậy tặng cho mộtđạp cũng không thẻ dứt nổi tràng cười bùng nổ ấy.

Hóa ra là thế. Clip sắc nét, hình ảnh chân thực, miêu tả sống động chitiết việc Hải cùng Duy đứng đối diện nhau, nhìn nhau ánh mắt âu yếm. Một người nói yêu em, một người chắc xúc động quá nên dừng hình. Thảo nàobuổi tối đó biểu cảm mọi người kỳ lạ đến vậy.

Haizzz, nói thật chứ dù có sốc thật, Hân cũng không có kỳ thị nhữngngười giới tính thứ 3 cho lắm. Suốt ngày lên mạng coi đủ moment củaSuju, rồi DBSK, Hân miễn nhiễm rồi, thậm chí còn có phần yêu thích ýchứ. Với ý nghĩ quái đản ấy, Hân đã rất nhiệt tình động viên cổ vũ cặpđôi hoàn cảnh kia ngay buổi liên hoan của cả nhóm vào buổi tối. Mặc chohai ánh mắt giận dữ chiếu thẳng vào mình như tia laze chết người, Hânvẫn nghĩ do hai người ngượng, không dám thừa nhận giữa rừng tin đồn lanra toàn trường như bệnh truyền nhiễm kia thôi! (ngây thơ số !). Hân hứalên hứa xuống rằng sẽ lập FC ủng hộ hai người, dẹp tan những thành phầnxấu xa chê bai. Kết quả của lòng tốt là cái đạp của Chi, cái nhìn bấtlực của Yến Nhi, cùng cơn giận của hai nhân vật chính. Đúng là làm ơnmắc oán!!!!

Nghĩ lại Hân vẫn thấy mù mờ, bình thường Hải và Duy lúc thì thân như anh em, lúc lại đấu đá nhau như kẻ thù, rốt cuộc thế nào ta?

Mải mê chìm đắm trong mộng tưởng, Hân không để ý đến cái nháy mắt nhắcnhở nguy hiểm của đám bạn, không thấy bóng dáng to đồ sộ của đao thủđang tiến gần đến mình, chỉ ngồi đó…chờ chết

- Có vẻ như em học tốt quá rồi nên không cần tập nhỉ! – ông thầy béo có số đi hành hạ người khác nói chậm rãi

- Ối……thầy…….. – cô gái có số bị người khác (cụ thể là thầy béo) hành hạ giật mình đứng phắt dậy, méo mặt

- Học kỳ nào cũng chỉ đủ điểm qua, có lúc thì thi lại, vẫn không chừahay sao hả? – thầy béo lườm nguýt một cái rõ dài. Đôi khi Hân không hiểu thầy có khai man tuổi không, ngoài 30 sao xì tin thế chứ

- Em chỉ…nghỉ chút thôi ạ, em….tiếp tục bây giờ! – Hân lúng túng, rồinhanh chóng cầm vợt chạy thẳng, để con mắt cảnh cáo của ông thầy rơi lộp bộp sau lưng.

Giờ ăn chiều. Hân cùng Chi gặp Thiên và Yến Nhi tại bàn ăn quen thuộc của cả đám. Nhìn quanh quất, Chi hỏi:

- Mấy người khác đâu rồi???

- Đội bóng có lịch tập! – Thiên nói ngắn gọn

- À há! – Hân gật gù, ngồi xuống tập trung vào bữa ăn

- Chị…không có gi để hỏi à? – Yến Nhi nhìn Hân, hỏi thăm dò

- Cái gì là cái gì? – Hân bóc túi nước sốt đổ ra khay, không ngẩng đầu lên, hỏi

- Ví dụ như….ai đó không có ở đây… - Yến Nhi lại tiếp tục úp mở. Gợi ý cho bà chị này hại não thật!

- Thiên nói mọi người tập bóng, còn hỏi làm gì? – Hân nhìn cô em, thắc mắc không hiểu hôm nay nhỏ làm sao

- Ý Nhi hỏi sao mày không hỏi về Hải! – Chi nói, nhìn sang Yến Nhi, cốtruyền đạt bằng ánh mắt “Với con nhỏ này, nói thẳng cho nhanh”

- Xời, mấy người chả tinh tế gì hết! – Hân chép miệng chê bai, rồi lêngiọng bề trên giảng giải – Duy đang tập bóng, Hải dĩ nhiên phải đi xem,cổ vũ, rồi lấy khăn, lấy nước phục vụ rồi! Phải tranh thủ thời gian bênnhau chứ!

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

Đồng loạt 3 đôi đũa đi gặp mặt bàn.

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

Đồng loạt 3 cái cằm rớt thẳng xuống đất.

3 người còn lại…không còn gì để nói với tư duy quá mức không bình thường của Hân, chỉ biết nhìn nhau, rồi cũng kệ con nhỏ không tinh tế ấy, kệngười trong cuộc đi mà giải quyết hậu quả.

Cả bàn đang im lặng ăn uống, một sinh viên nam đi đến gần, đứng ngay bên cạnh Chi, thu hút sự chú ý của toàn bàn.

4 cặp mắt ngẩng đầu lên nhìn, thắc mắc, tò mò. Chàng trai ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Chi, tay cầm con tôm, tay cầm đũa, nóilớn, vang vọng cả cantin:

- Chi, mình thích bạn!

O\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_O Đó là biểu hiện chung của toàn bộ những ai có mặt. Lại chuyện động trời gì đây?

## 76. Chương 76

Cái số của người nổi tiếng đó là đi đâu, làm gì, kể cả chính bản thânmình không làm gì thì vẫn cứ thu hút đám đông như mật hút ong. Ví dụ?Rất nhiều, tỉ dụ như hiện tại, đang yên đang lành hưởng thụ sự riêng tưim lặng hiếm có vì dân số của nhóm giảm một nửa lại bị câu nói hồn nhiên vô tư của người lạ mà bị phá vỡ, kéo theo trung tâm chú ý lại thuộc vềnhóm. Chiến thắng quá vinh quang hiển hách.

Lảm nhảm nãy giờ, vào chủ đề chính, sau khi cơn sốc đi qua, hầu hết đềuchung một biểu hiện, cúi gằm mặt vào khay thức ăn xúc lấy xúc để, nhưnạn đói năm 1945. Chỉ có nhân vật chính là đủ bình tĩnh đối diện. Chivẫn cầm nguyên đôi đũa trên tay phải, thìa tay trái, nhìn cậu bạn mới tỏ tình một lượt từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, sau đó lạnh lùngbuông một câu:

- Không!!!

- Tại sao? – cậu bạn đó hỏi.

Ờ, câu hỏi muôn thủa ai cũng đoán được nếu bị từ chối. Thấy cậu bạn vẻmặt hiền lành, nhút nhát, giờ càng thêm run rẩy, lương tâm của Hân trỗidậy (có lương tâm hả O\_O. Hân: \*tát au\*), nhẹ nhàng an ủi

- Bạn à, muốn tỏ tình ý, phải chú ý đến 3 vấn đề: thời gian, địa điểm,cách thức! Các cụ có câu “Trời đánh còn biết đường tránh miếng ăn”. Đang lúc người ta ăn uống thế này, hình ảnh kém lung linh nhất, nếu khôngnói đến….bôi bác nhất, bạn lại đi tỏ tình, dù đối phương thích bạn cũngtừ chối. Đã vậy, nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người, bị từ chối cóthấy ê mặt không, chọn chỗ vắng mà hành sự chứ! Tỏ tình phải có hoahồng, hay nến lung linh…

Hân lải nhải, không hiểu an ủi hay càng xát muối vào tim con người tanữa. Thiên cùng Yến Nhi trố mắt nhìn Hân, không chặn họng lại được, Chingồi cạnh lại để Hân tự tung tự tác, điềm tĩnh ăn uống tiếp, cứ như Hânđang kể chuyện hài như mọi lần.

- Đó! – Sau 5 phút nói liên tục, Hân chốt hạ - vì vậy đã bị từ chối, mặt dày thì chọn khi khác tỏ tình tiếp, xấu hổ thì nên đi nhanh trước khibị mọi người nhớ mặt nhớ tên! Rút kinh nghiệm nhá!

Khuyến mãi thêm nụ cười dịu dàng hết khả năng, Hân quay trở lại dỗ dànhdạ dày thân yêu đã kêu gào thêm lần nữa vì thiếu năng lượng, bỏ mặc anhchàng kia đứng như phỗng, không nhúc nhích, cơ miệng đóng băng. Xemra….mặt dày thật rồi!

Nhóm 4 người kết thúc bữa ăn mới thấy 4 người còn lại kéo nhau đếncantin sau buổi tập, rồi đồng loạt vẫy tay chào, đồng loạt ngoảnh mặt đi luôn, chả để cho ai nói thêm câu gì.

Hân, Yến Nhi, Chi bỏ rơi Thiên ở lại hội họp với đám con trai, kéo nhauvề ký túc xá, ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Vừa an tọa, Hân đã đâmngay vào vấn đề:

- Mày nghĩ sao? Lại có người tỏ tình kìa! Trong năm nay chắc cũng đến người thứ 10 rồi đấy nhỉ!

- 10 người á? – Yến Nhi kinh ngạc – sức hút của chị Chi quả thực không thể phủ nhận! Không như em hix

- Thôi đi cô, chị đây còn chưa kêu, cô suốt ngày đi cùng anh này anh nọ, còn kêu hả? – Hân trề môi, chê bai

Yến Nhi liếc lại cô chị không kiêng nể. Là do chị quá kém, không nhận thấy tín hiệu của người ta, chứ không có ở đâu nào?

Chi gác chân lên ghế, nhai kẹp rôm rốp, nói tỉnh bơ:

- Tao không thích làm quen kiểu cũ rích đấy, mày biết còn hỏi đểu hả?

- Ờ, biết quá chứ! Tao với mày khác gì nhau đâu!- Hân gật gù, tranh thủ thăm dò – thế…..mày không để ý ai hết hả?

- Ai là ai? – Chi liếc – năm ba rồi đấy bà, tập trung học cho tôi nhờ!

- Xì, chỉ giỏi lấy cớ! Cẩn thận đến lúc mất rồi tha hồ tiếc nhá! – Hânxầm xì, không thèm nói chuyện nữa, quay sang cùng Yến Nhi tám chuyện còn hơn

Chi vẫn trưng bộ dạng thờ ơ ấy, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, suy nghĩ mông lung. Mất rồi mới tiếc ư?

Ngày hôm sau, như thường lệ, vẫn giờ ấy, cantin vẫn đông đúc, không có gìkhác thường, mấy vụ tỏ tình ở trường ngày nào chả có, ở đâu chả thấy, 10 phút sau đã được cho vào dĩ vãng xa xăm. Thế nên mọi sự vẫn yên bình.Khác thường ngày, nhóm Hân lại tụ tập đông đủ, không thiếu ai. Hân liếctrộm Trần Duy ngồi thấp thỏm bên cạnh Chi, vẫn cố gắng cười đùa bìnhthường nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc, cố gắng lắm mới nhịn cườinổi. Kiểu gì cũng được Thiên thông báo tình hình nên mới lo lắng thế.

Sực nhớ ra, Hân lục túi, lấy một xấp giấy không dày không mỏng, đưa choDuy, đang im lặng ngồi ăn cạnh Hoàng, không phải Hải nha, thì thầm:

- Này, cho ông mang về đọc tham khảo!

Duy nhìn tập giấy, lại nhìn vẻ mặt hí hửng của cô bạn, nghi ngờ:

- Cái gì đây? Bà định bày trò gì?

- Ầy, nể tình ông là bạn thân, hôm qua tôi phải gạt đống bài tập, mày mò tìm tòi tuyển chọn cho ông đấy! – Hân phẩy tay ra vẻ không cần cám ơn(đã ai cảm ơn đâu =\_=), dúi vào tay Duy

Duy nhìn chằm chằm tập giấy, vẫn không dám mở ra coi, sợ bị gài bẫy.Thiên ngồi bên ngước lên nhìn, cũng ngó nghiêng, rồi tò mò giật lấy trên tay Duy, mở ra coi, nói to:

- Truyện à?

- Ừ, nói đúng hơn là…. – Hân vừa uống cola vừa đính chính – Fan fiction

(Fanfiction (fanfic) là thuật ngữ chỉ chung cho tất cả các sản phẩmtưởng tượng (thơ, truyện, trường ca, danh sách, bài phỏng vấn, tản văn…) của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Trong trường hợp này làfanfic nam-nam nhá :D)

- PHỤT! Khụ khụ!– Chi, Yến Nhi đồng loạt sặc cơm sặc canh, ho sù sụ, mặt đỏ tưng bừng, thi nhau vỗ ngực vỗ vai cho đối phương

- Hai người sao thế? – Thiên, cùng tất cả đáng nam nhi trong bàn nhìnChi, Yến Nhi khó hiểu, Trần Duy ngồi cạnh lặng lẽ tiếp nước

- Mày kiếm từ khi nào? – Chi tu cạn cốc nước, đặt mạnh xuống bàn, hoảng hốt hỏi

- Hôm qua, à, cũng được 2 tối rồi, tổng hợp đấy nhớ, hay lắm luôn, toàn tác phẩm tao tâm đắc! – Hân hếch mặt, tự hào khoe khoang

- Ôi trời ơi! – Yến Nhi chỉ biết kêu, sau đó gục mặt xuống bàn, che giấu sự xấu hổ

- Hai người có cần phản ứng thế không? – Hân nhăn mặt trách móc rồi ngay lập tức lại hớn hở - an tâm, tao đã chọn những truyện cực “trong sáng”rồi, gì thì gì cũng nên tiến hành từng bước há há!

Cả đám ai cũng thộn mặt không hiểu 3 cô gái duy nhất đang nói về cái gì. Thiên quyết định, tai nghe mắt thấy sẽ dễ dàng hơn, không do dự đọclướt qua từng dòng từng dòng. Ban đầu vẫn rất bình thường, Thiên còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Truyện đầy chữ thấy này không phải sở thích của cậuhay con trai nói chung. Nhưng….chỉ 5 phút sau, sắc mặt Thiên càng ngàycàng biến đổi như bảy sắc cầu vồng. Vội vàng gấp tập truyện lại, Thiênyếu ớt đưa lại cho Duy, bỏ của chạy lấy mạng:

- Cái này….đành để ông chịu khổ vậy! – Thiên vỗ vai Duy an ủi

- Sao thế sao thế? Có gì HOT? Em đọc với? – Hoàng xớn xác ngó nghiêng

- Nội dung có gì hay sao sắc mặt mày kỳ thế? – Trần Duy cũng tò mò hỏi, giơ tay ra trước mặt Duy – đưa tôi đọc thử coi!

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC! – Yến Nhi và Chi hôm nay rất đoàn kết, đồng tâm hiệplực hét lớn, khiến cái bàn vốn siêu nóng hôi từ vụ lễ hội chưa nguội lại thành trung tâm của sự chú ý

- Tại sao? – Trần Duy ngơ ngác, bàn tay vẫn lơ lửng trên không trung, chưa kịp rút về vì giật mình

- À, thì…. – Chi ấp úng – Hoàng, em nhỏ tuổi, không nên đọc truyện ấy! – Chi đổi trọng tâm chú ý sang đối tượng khác

- Đúng đúng, anh Duy, anh không nên đọc truyện này, không hợp với anh! – Yến Nhi cũng nhanh nhảu nắm bắt cơ hội, hùa theo

Hân dành cho hai người một cái nhìn đầy khinh bị, miệt thị rõ rệt. Cócần phải trốn tránh sự thật hiển nhiên thế không chứ? Hân quay sang Duy, chớp chớp mắt đầy hi vọng, chờ mong cậu sẽ nhận lấy thành ý của mình.Duy cảm giac da gà mình rụng lả tả đầy đất, đành miễn cưỡng cầm lấy,chìa cho Hải đang tò mò không kém, chồm người qua đọc ké.

Thấy cảnh tượng hùng tráng ấy, Mắt Hân long lanh, cười ngây ngốc, trongnão bộ bắt đầu tưởng tượng xa xăm, hai anh chàng trao nhau ánh mắt đắmđuối con cá chuối……

Đúng như dự đoán, phản ứng của Duy và Hải không khác Thiên là mấy, thậmchí còn quyết liệt hơn, nhanh hơn, chỉ cần 2 phút đã có phản ứng rồi.Duy vứt tập giấy như virus lây bệnh, muốn tránh càng xa càng tốt, Hảihai tai đỏ tưng bừng, cúi gằm mặt, cố kiềm nén cơn giận dữ có thể bùngnổ lên người mình không muốn làm tổn thương kia.

Hân nghệt mặt hết nhìn bên nọ đến bên kia, hỏi 1 câu:

- Sao thế? Không hay à? Tôi đã chọn toàn truyện ngắn tìm hiểu cho nhanh rồi đấy! Có thích không???

- KHÔNG THÍCH!

Hôm nay là ngày đồng thanh, song khẩu hợp bích hay sao thế này? Hết Nhivà Chi, giờ Duy và Hải. Hân chu mỏ giận dỗi, cầm tập giấy vuốt ve, khóclóc ầm ĩ:

- Huhu, sao mọi người lại như thế chứ? Có biết tâm huyết tôi đổ rakhông? Tôi không đủ can đảm tìm truyện gay nên mới mày mò moi trong khofan fiction cho mà xem, lại nỡ…..hắt hủi thế sao hở giời!!!!

5 cái đầu cùng chung 1 suy nghĩ: “Sao mình lại thích/làm bạn với người lập dị này cơ chứ?”

Bận khóc lóc một hồi, Hân bỗng sụt sịt nhìn phía xa, thông báo:

- Vệ tinh của mày lại xuất hiện kìa Chi!

Cả bàn đồng loạt hướng về cửa cantin. Anh chàng tỏ tình hụt hôm qua lạixuất hiện, lại mắc cái sai lầm thời gian địa điểm cách thức y sìđúc, tiến lại gần đầy khí thế.

Trần Duy gườm gườm nhìn anh bạn đó như muốn ăn tươi nuốt sống, hai mắtphát tia laze thiêu chết người, sẵn sàng phản ứng nếu thằng đó mở miệngtán tỉnh lần nữa. Chi vẫn bình thản, không nhìn đối tượng, tỉnh bơ cầmtập giấy Hân đang giữ khư khư, chăm chú đọc

Cậu bạn đó hít sâu, rồi…..y sì như hôm qua, nói lớn, âm lượng còn vang hơn, xa hơn, rõ hơn:

- Từ giờ mình chính thức theo đuổi bạn……….Hân!

- Mày dám…….. – Trần Duy tâm lý sẵn sàng phản ứng đứng bật dậy ngay khicậu bạn mở miệng rồi đứng khựng lại – khoan, cái gì cơ???????

- Haizzzz, đã nói đừng có tỏ tình lúc đang ăn uống rồi, không nghe! –Hân chép miệng, lấy ngón tay chọc chọc lỗ tai (rốt cuộc cô có nghe rõkhông hả <\_<) – Chi, cho đòn quyết định đi!

-………………..

Không thấy tiếng Chi trả lời, Hân tò mò nhìn lên. Nào mình cùng tậpđếm! Ngoại trừ tất cả ánh mắt tò mò của đám người không liên quan, hiệngiờ có 1, 2, 3…..6 con mắt, nhầm, 6 đôi mắt chiếu thẳng vào Hân, trừ hai đôi mắt còn lại chiếu đến người vừa tỏ tình. Hân ngơ ngác hỏi

- Sao thế?

- Mình muốn theo đuổi bạn, Hân! – cậu bạn tiếp tục lặp lại

- Biết rồi, muốn theo đuổi…….AI CƠ??????? – Hân đang bình tĩnh định khuyên nhủ lần nữa đã giật thột người hét inh ỏi

- Hân! – cậu bạn kiên trì lập lại

- Ai? – Hân vẫn ngơ như bò đội nón hỏi lại, nãy chọc ngón tay sâu quá hay sao thành nghễnh ngãng rồi???

- Là mày đấy! – Chi bực mình, véo tai nhỏ bạn, kề miệng hét lớn – TrịnhBảo Hân, là mày, không phải tao, nghe rõ chưa?????????????

## 77. Chương 77

- NO WAY!!!!!!!!!!!! – Hân bịt tai, cố gắng xua đi cảm giác ù ù như đi máy bay, hậu di chứng sau tiếng hét của Chi

- Mình nói thật! – cậu bạn kia không biết mối nguy hiểm nhân đôi đang đứng ngay cạnh mình,cứ hồn nhiên khẳng định như thật

- Đùa nhau đủ chưa? Hân nổi khùng, đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt “con đỉa” – cậu định lấy tôi làm trò đùa à? Bày tỏ 1 người không được, định quaysang tán tỉnh bạn thân người ấy hả? Có cần tôi đá ra ngoài cho tỉnhkhông?

- Mình không đùa mà! – cậu bạn mặt méo xệch, cố gắng giải thích – ngàyhôm qua bị từ chối, mình đã bị cá tính của cậu đánh đổ, vậy nên…..mìnhquyết định sẽ khiến cậu thích mình! (lãng xẹt =\_=)

- Hừ! Đến tết Tây tạng cũng đừng có mơ! – Hân khinh khỉnh đáp, khoanh tay oai vệ - tôi có bạn trai rồi!

- AI????????? – một từ, ngắn gọn, xúc tích, nhưng vẫn truyền tải được ý đồ người nói.

Trong trường hợp này, là ý đồ của “những” người nói. Vì cùng lúc, cả cậu bạn đó, lẫn 2 người theo Hân thấy chả liên quan tẹo nào cũng nói theo,đó là cặp tình nhân cùng giới Duy, Hải. Hân nhìn quanh bàn 1 lượt, rồibước đến, vớ lấy vai áo Thiên, kéo lên thô bạo:

- Đây, bạn trai tôi đây! Vậy nên bỏ cái ý định đó đi, nghe chưa? Đừng đến làm phiền tôi!

- Hân, đừng hại tôi! – Thiên nhăn nhó, nghiêng đầu thì thầm với Hân, cốgắng gạt đi hai con mắt tử thần vừa chuyển hướng sang mình

- Giúp tý đi, tôi sẽ hậu tạ chai nước khoáng (=\_=) – Hân cũng ghé sáttai Thiên thì thầm to nhỏ, vô tình khiến Thiên càng đến gần cửa ngõ đivào địa ngục trần gian

Cậu bạn kia nhìn Thiên đánh giá, có lẽ thấy đối phương hơn hẳn mình,đành lủi thủi chuốc thêm 1 màn xấu hổ, lê bước ra khỏi cantin. Hân thở phàonhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế:

- Hú hồn, tưởng chết đến nơi chứ!

- Ông lại đây! – Duy đứng lên, ngay khi Hân vừa ngồi, chỉ liếc nhìnThiên, thông báo rồi không để cậu có cơ hội từ chối, lấy tay xốc thẳngdậy

- Ấy, bình tĩnh đã nào! – Thiên hoảng hốt, nhìn Trần Duy cầu cứu, chỉ nhận được cái nhún vai vô tội của thằng bạn

Hải không nói không rằng, hợp tác cùng Duy, xách tay bên cạnh, tạo thế gọng kìm cột chặt Thiên, cứ thế lôi đi xềnh xệch.

Chẳng mấy chốc, cantin lại im lặng tập 3 nhìn cảnh tượng lý thú diễn ra không ngừng nghỉ, Hân khều khều tay Yến Nhi, hỏi han:

- Mấy người ấy kéo nhau đi đâu thế?

Yến Nhi không biết nên nói thế nào, chỉ biết cười gượng gạo, trao đổi ánh mắt chớp nhoáng với Chi, ai nấy đều bất lực.

Tại một góc khuất nơi sân tập thể dục sáng sủa, thưa thớt, 1 thanh niênkhôi ngô, tuấn tú đang bị hai người chiều cao thấp hơn xấp xỉ 1cm vâykín, chỉ biết im thin thít, chắp hai tay, ngoan ngoãn nhận tội. Tranhthủ cơ hội. Thiên nhanh mồm nhanh miệng giải thích trước:

- Hân chỉ lấy tôi ra làm lá chắn thôi, hai người thừa biết còn gì! Chỉđể thằng ranh kia rút lui thôi, thật sự không có gì hết, tôi vô tội, tôi chỉ là bạn cực trong sáng với Hân!!!

Để lời nói thêm trọng lượng, Thiên còn giơ tay lên trời, thề thốt. Hảicùng Duy khoanh tay đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên nuốt khan, chưa bao giờ cậu bị lép vế thế này, sức mạnh ái tình thật kinhkhủng. Thấy hai người kia vẫn không có dấu hiệu mở miệng, Thiên lạichuẩn bị tuôn diễn văn. Đúng lúc ấy, Duy nhoẻn miệng cười toe toét, vỗvai Thiên:

- Cám ơn ông đã thay tôi đuổi thằng chướng ngại vật ấy, không có ông, chắc tôi đã xông đến đấm vỡ mặt nó rồi! Ha ha!

- Quả là anh em tốt! Cám ơn anh! – Hải cũng gật đầu đồng tình, bộ dạng vẫn tỉnh cơ

Thiên nghệt mặt nhìn hai tên bạn, càng thêm phần ngố đến không tưởng. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Thiên cẩn thận nói:

- Hai người…..biết….

- Tôi biết rồi, Hải cũng thế! – Duy gật đầu xác nhận, nhanh chóng hiểu thắc mắc của Thiên

- Cạnh tranh công bằng! – Hải nói thêm

- Từ khi nào mà….. – Thiên khôi phục lại phong độ bình thường, tiếp tục khai thác

- Cái này… - Duy ngập ngừng, xoa xoa đầu

\*flashback\* Quay ngược lại đêm lễ hội thứ hai

- Có chuyện gì thế? – Hải ngẩng đầu nhìn Duy, không chút tò mò, chỉ hỏi cho có

- Cậu….thích Hân phải không? – Duy nhìn Hải thêm một lúc, rồi nhanhchóng nói thẳng vấn đề, với tuyp người như Hải, vòng vo chỉ mất công

- Như anh thôi! – Hải nhún vai, thừa nhận, lại cúi đầu chỉnh dây đàn

- Cậu đã biết anh sẽ không nói nhiều! Nhưng….anh sẽ không nhường Hân cho cậu đâu! – Duy nói khẽ, ngữ khí đậm chất hiếu chiến mạnh mẽ

- Em cũng không cần anh nhường! – Hải ngước lên, mắt đối mắt nhìn Duy

Hai người con trai, hai anh em, hai tính cách, cùng dành trái tim vàtình cảm cho một cô gái. Trong ánh mắt của cả hai đều toát ra quyết tâmkhông thể lau chuyển, chỉ nhìn nhau, tự nói với nhau sẽ cạnh tranh côngbằng trong chuyện này. Vì dù người con gái ấy chọn ai, hai người đềumong người ấy sẽ được hạnh phúc

\*end flashback\*

- Vậy thì hai người cần đẩy nhanh tiến độ đi chứ? – Thiên gật gù, xoa xoa cằm nhìn nhận

- Khỏi cần ông nhắc! – Duy xua tay, thấy lời khuyên ấy quá mức thừa thãi

- Không biết Hân nghĩ gì về hai người nhỉ? – Thiên nhếch mép cười đầy thú vị.

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh

Chủ nhiệm Bảo đã đi thực tế hướng dẫn các sinh viên năm cuối làm đồ ántốt nghiệp, phó chủ nhiệm Mai – trợ giảng khoa Sư phạm tạm thời dẫn dắttoàn câu lạc bộ. Hôm nay, như thường lệ, là buổi họp hàng tuần. Cả cănphòng im lặng, ai cũng chăm chú theo dõi lên máy chiếu, lắng nghe phổbiến kế hoạch những tháng cuối năm.

Sang học kỳ thứ 2, theo truyền thống, các sinh viên năm ba sẽ được miễngiảm những công việc hay sự kiện nhỏ nhặt, ví dụ như thi thố giữa cácnhóm. Chuẩn bị sự kiện 20/10, 20/11. chỉ phải tham gia khi lễ hội cuốinăm bắt đầu khai mạc. Vì vậy nên hôm nay Hân khá nhàn, chỉ việc ngồi đó, tham gia cho có, không cần tham gia bất cứ việc gì.

Kết thúc buổi họp, Hân xách ba lô, dự định đi mua sắm cùng Chi thì có tiếng gọi:

- Hân!

Hân dừng chân, ngoảnh lại nhìn. Hải gọi cô rồi chậm chạp đi lại gần

- Chuyện gì thế? – Hân hỏi

- Ừm, tôi có chuyện muốn nói! – Hải ngập ngừng giây lát rồi cũng đề nghị - dành chút thời gian cho tôi được chứ?

Hân nhìn Hải, nhìn điệu bộ lúng túng, ngượng ngùng khác hẳn vẻ mặt bútphớt thường ngày,cười bí hiểm, gật đầu ngay tắc lự. Hải mỉm cười, dẫnđường đi trước, không hay biết suy nghĩ không mấy tốt đẹp của người phía sau. Kiểu gì cũng lại hỏi xin tập fan fiction kia cho coi, chắc lầntrước đông người, xấu hổ ^^

Đến góc khuôn viên trường, Hải dừng bước, hít sâu, quay lưng lại, đối mặt với Hân, khàn giọng nói:

- Tôi…..muốn nói 1 chuyện…..

- Ừ, nói đi! – Hân gật đầu, chờ đợi. Gọi ra đây dĩ nhiên phải có chuyện muốn nói rồi

- Chuyện là…..vấn đề là… - Hải ấp úng, cố gắng giữ bình tình – tôi và anh Duy….không phải như Hân nghĩ đâu!

- Hửm? – Hân hơi nhướn mày, nhìn Hải đầy thắc mắc. Không như mình nghĩ? Thế thì là cái gì?

- Nghĩa là… Tôi không thích anh Duy, anh Duy cũng không thích tôi! – Hải khó khăn tiếp tục

- Cậu ghét Duy? – Hân hiểu lầm, hỏi lại

- Không, à….ý tôi là….tôi có thích anh Duy,nhưng chỉ là anh em thân thiết, không phải…. – Hản vò đầu, cố gắng diễn đạt cho đúng

- Ý cậu là….hai người không GAY. Hai người nam nhi chính hiệu chứ gì? – Hân mất kiên nhẫn, đành nói thay

- Đúng thế! – Hải nhanh chóng gật đầu

- Haizzzz – Hân thở dài, nhìn Hải có phần thông cảm – có ai là Gay lạinhận mình gay đâu, không sao, tôi không có kỳ thị người giới tính thứ 3, không cần ngại!

- Không phải! – Hải đã muốn nổi khùng, hai tay khua khoắng

- Chứ là gì? – Hân hồn nhiên hỏi lại – cậu thích anh nào không phải Duy hả????

- Không! Hân, nghe này! – Hải nắm chặt hai vai Hân, cúi người xuống, đểmình ngang tầm mắt Hân. Nếu ánh mắt có thể nói thay trái tim, có lẽ cậuđã nói hàng ngàn, hàng tỉ lần với Hân 3 từ quan trọng ấy rồi.

Hân chột dạ, không cử động, thấy ngại ngùng khi bị Hải nhìn chằm chằm, ở khoảng cách gần như thế. Cô muốn trốn tránh đôi mắt nâu trầm đầy tâmtư, như nhìn xuyên thấu tâm can ấy, nhưng Hải đã nắm chặt vai Hân, ép cô đối diện mình.

Hải nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân, rồi quyết tâm nhìn thẳng vào Hân, đôi môi hé mở

- Mình thích cậu!

## 78. Chương 78

Hân mở tròn mắt, tưởng chừng như hai con mắt muốn rớt khỏi tròng, rơi xuống đất đến nơi. Cô nhìn Hải chăm chăm, không chớp, không phản ứng.Hải….cũng đang ngạc nhiên hết mức có thể nhìn cô. Hân thều thào hỏi lại:

- Sao cơ?

- Hả? Gì cơ? – Hải cũng hỏi – câu đó tôi đâu có nói?

- Thế ai nói?

Ngay lập tức, hai người đồng loạt quay ra bên ngoài, rồi ngồi thụpxuống bụi cây gần đó. Đối diện với nơi hai người đứng, chỉ cách nhau 1giàn hoa và một cây cổ thụ, có một nam một nữ đang đứng đó, cũng vớicảnh tượng mặt đối mặt, mắt chiếu mắt. Nam mặt mũi đỏ gay, hai tay hếtnắm lại mở. Nữ đứng quay lưng lại hướng Hân, Hải, chỉ im lặng nhìn người nam.

Hân khẽ nhìn Hải, thầm nói với nhau qua ánh mắt “Chứng kiến vụ tỏ tình bất đắc dĩ rồi!”

Qua một lúc lâu, người con gái nhẹ nhàng lên tiếng:

- Xin lỗi cậu, mình….thích người khác rồi!

- Cậu có thể cho mình cơ hội được mà! – nam sinh van nài, lộ rõ vẻ tuyệt vọng

- Xin lỗi! – nữ sinh nhẹ nhàng cúi đầu, rồi chậm rãi đi thẳng về hướng ký túc xá

Hân cùng Hải, biết điều khe khẽ bước đi trong tư thế ngồi, lẩn sangchỗ khác trốn. Đến khi an toàn, Hân đứng thẳng người, ngờ vực nhìn Hải:

- Cậu có thấy giọng nữ sinh kia rất quen không?

- Có chứ sao không?- Hải đáp – Hân không nhận ra giọng Yến Nhi hả?

- Yến Nhi á? – Hân há hốc miệng, sửng sốt – Hoàng găp nguy rồi!

Chưa kịp để Hải phản ứng, Hân chạy như bay về hướng sân bóng đội bóng vẫn tập, quên bẵng đi một việc hệ trọng Hải vẫn chưa nói với mình, đểmình cậu đứng đó, nỗi buồn lan tỏa, nhìn bóng Hân dần khuất một cáchtiếc nuối.

Sân bóng xanh rì một màu cỏ non tươi mát, vạch sơn trắng nổi bật trên nền cỏ tự nhiên, từng khoảng trống ẩm ướt vì mồ hôi của các cầu thủ dần khô dưới ánh mặt trời cuối ngày. Người đi lại thưa thớt hơn, những quảbóng được đá lăn dần về giỏ, đồ đạc được dọn bớt. Trên ghế nghỉ, mộtbóng người cô đơn ngồi đó với tia nắng yếu ớt nơi chân trời, lưng cúigập mệt mỏi, nặng nề, từng giọt nước cứ thế từ trên mái tóc dài ướt sũng nhỏ từng giọt xuống nền bê tông.

Hoàng thở dốc, thấy bực bội, không phải vì mệt, càng không phải vìbuổi tập không như ý muốn. Cậu không thể lý giải cảm xúc của mình lúcnày. Từ lúc Hân hót hoảng chạy đến sân tập, kéo cậu ra khỏi bài tập cơbản cho các thành viên mới, nói nhanh như gió về việc ấy, cậu không cònsức tập trung vào công việc nữa, chỉ biết điên cuồng tập luyện, chạy cảchục vòng quanh sân, cố xua đi cảm giác bất an kia.

Yến Nhi có người tỏ tình….liên quan gì đến cậu! Cậu và cô ấy không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè, rất bình thường. Thậm chí Yến Nhi đãkhông còn đeo bám làm phiền cậu nữa, cậu nên cảm thấy thích thú chứ? Tại sao nghe tin đó từ Hân, cậu thấy tim mình trống rỗng, như vừa vụt mấtcái gì vậy???? Cậu điên rồi!

Trở về phòng, Hoàng mệt mỏi nằm phịch xuống giường, không liếc quaHải đang ngồi bên bàn học, bỏ qua cả cái nhìn thắc mắc của cậu em, Hoàng nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh cô gái tràn đầy sức sống bám cậu mỗi ngày, từ giảng đường đến sân tập, rồi hình ảnh cô cười nhưng nỗi buồn dângđầy trong đôi mắt sáng trong, rồi cả lúc cô không còn chú ý đến cậu, nụcười vốn chỉ dành cho cậu nay hướng đến những người khác………

Quên đi, quên đi! Mày nghĩ gi vậy Hoàng????? Hoàng bật dậy, phi vàonhà tắm, cứ thế mặc nguyên quần áo, để mặc dòng nước lạnh buốt làm dịuđi bản thân.

Mấy ngày sau đó, thấy Yến Nhi cậu lại tránh mặt, biểu hiện chạy trốnrõ ràng đến nỗi Trần Duy, Duy còn phải bắt cậu lại tra hỏi. Hoàng chỉ im lặng, không nói, không đáp lại ánh mắt quan tâm của Chi, cái nhìn thấuhiểu của Hân.

Thơ thẩn đá từng hòn sỏi trên đường từ giảng đường đến sân bóng,Hoàng lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Mắt liếc ngang liếc dọc,cố tìm gì đó đánh lạc hướng suy nghĩ, cậu vô tình nhìn thấy bóng hình đó, người cậu đãtrốn, đã không nhìn mặt.

Yến Nhi đứng đó, tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng cùng anh chàng Khánh đó, ánh mắt tràn đầy tình cảm hướng về người con trai đáng ghét đó.Hoàng thấy đầu mình như bốc cháy, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đaunhói. Cậu không chịu đựng được nữa rồi! Hoàng chạy như bay đến, đứngchắn trước mặt Yến Nhi. Yến Nhi giật mình khi đụng phải cậu, rồi bìnhtĩnh chào:

- Hoàng,đi đâu vội vậy?

Hoàng nhìn Yến Nhi chằm chằm, nụ cười đó….không phải chỉ dành chocậu, là nụ cười công thức đến mức nhàm chán Yến Nhi dành cho tất cả mọingười. Khánh đứng im quan sát vẻ mặt của Hoàng, khẽ mỉm cười, rồi quaysang Yến Nhi nói nhỏ:

- Anh đi trước nhé!

- Vâng, cuối tuần gặp anh sau nha! – Yến Nhi hớn hở vẫy tay chào Khánh, rồi chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng – cậu sao thế?

- Rốt cuộc cậu là người thế nào vậy? – Hoàng gằn giọng

- Sao cơ? – Yến Nhi sững người

- Nói thích tôi, nhưng lại đi tươi cười với thằng khác! – Hoàng quátinh ỏi – lại còn để đứa khác tán tỉnh nữa! Cậu muốn là trung tâm sự chú ý đến vậy à? Cậu luôn miệng nói thật lòng với tôi, thế nhưng biểu hiệncủa cậu hoàn toàn ngược lại! Vậy là sao?

Yến Nhi vẫn bình tĩnh đối diện với Hoàng, chờ cậu nói xong, mỉm cười hỏi lại:

- Cậu ghen sao?

- Gì cơ? – Lần này đến lượt Hoàng sửng sốt

- Cậu nói không thích mình, vậy mình thích ai, đi với ai, cười vớiai, cậu đâu cần quan tâm? – Yến Nhi vẫn cười thích thú nhìn Hoàng – cóphải….cậu thích mình rồi, đúng không???

- Cậu…..cậu nói linh tinh gì thế! Ai thèm thích cậu! Cậu thích ai, có bao nhiêu người thích, tôi….không quan tâm! – Hoàng chối bay chối biến

Thấy Yến Nhi vẫn cười bí hiểm nhìn mình, Hoàng xoa đầu, quay lưngchạy thẳng, ngược với hướng đến sân bóng. Chạy được 10 bước mới nhận ramình đi sai hướng, ngập ngừng quay lại, rồi cúi gằm ặt lướt qua Yến Nhi. Yến Nhi nhìn theo cậu, niềm vui lan tỏa trong tim, quay người lai, giơtay chữ V với gốc cây gần đó (?):

- Em thắng rồi!!!!!!!!!!!!

Sáng sớm hôm sau, Hân cùng Chi ngồi nhâm nhi bữa sáng trong cantin,bình chân như vại.Tiết 3 mới phải lên lớp, thế nên hai người mới có thời gian hưởng thụ bữa sáng, như mọi khi đã ôm bụng rỗng đi học rồi, vìtính dậy muộn của Hân.

Hải, Trần Duy cũng không có tiết, ngồi ăn chung cùng hai người. Hân hỏi vu vơ, không nhằm vào ai

- Hoàng hôm nay học chiều sao không thấy bóng dáng nhỉ?

- Vẫn đang ngủ! – Hải thông báo ngắn gọn – cả đêm qua lăn lộn mất ngủ, nên giờ chắc chưa dậy nổi!

- Sao mất ngủ? – Trần Duy hỏi (toàn thấy ông này phụ trách hỏi, không biết gì hết)

- Sao em biết! – Hải nhún vai

Chi liếc Hân, hai nụ cười đồng loạt hiện lên trong thoáng chốc rồinhanh chóng tắt ngấm, trở lại bình thường. Giờ giải lao nhanh chóng đến, Duy chạy như bay xuống cantin, giải quyết dạ dày trống rỗng, hợp vớinhóm 4 người.

- Ăn nhanh đi, chuẩn bị có tiết rồi! – Chi nhắc nhở Hân vẫn cà kê nhai từng miếng bánh mì khô khan

- Xong ngay đây! – Hân vừa nuốt vừa nói, tay chỉ ra cửa– Hoàng kìa!

Ngay cửa cantin, Hoàng thiếu sinh khí vật vờ bước vào, va hết ngườinày đến người kia, nhưng vẫn không thể tỉnh táo được. Thậm chí cậu cònđi qua bàn mọi khi vẫn ngồi nếu không có Trần Duy kéo lại.

- Rốt cuộc em bị cái gì thế? – Duy hỏi

Hoàng lờ đờ nhìn lên, lướt qua 3 XY một lượt, hướng mắt sang 2 XX, rồi bỗng dưng nắm tay Hân, nói thẳng thừng:

- Chị Hân, em thích chị!

Quạ! Quạ! Quạ! Tất cả đứng hình, nhìn Hoàng như sinh vật lạ nhất hành tinh. Hân vẫn ngậm nguyên miếng bánh mình, chưa kịp nhét vào miệng, chỉ biết dùng mắt biểu thị sự ngạc nhiên. Không ai nói câu nào. Hoàng nhìnHân chăm chú, sau đó….buông tay cô nhanh như khi nắm, ngay lập tức, vồlấy tay Chi để bên cạnh:

- Chị Chi, em thích chị!

………..Quạ lại bay đầy trời nữa rồi.

## 79. Chương 79

Đối diện có 3 người há hốc mỏ, ngơ ngác không hiểu, Hoàng chỉ nhìnHân, Chi đánh giá gì đó, rồi thở dài cái thượt, thất thểu đi thẳng.

- Nó bị cái gì thế? – Trần Duy tỉnh dậy đầu tiên, thắc mắc

- Bệnh tim! – Hân cười toe, nói 1 câu gây sốc lần hai cho 3 “con nai vàng ngơ ngác”, không giải thích thêm, kéo Chi lên lớp.

Vừa đi, Hân vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy, xong xuôi nhét điện thoại vào túi, cười sảng khoái

“ To: Hoàng ngố

Đừng lừa dối chính mình nữa! Đừng khiến bản thân phải hối hận! Tự tin, can đảm lên em!”

Giờ ăn trưa, nhóm lại tụ tập đông đủ. Hoàng hôm nay không chạy trốnnhư mọi lần, chỉ ngồi im lìm trong góc bàn. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, không thèm để ý có 1 người đang tự kỷ.

Yến Nhi nhanh chóng xuất hiện, kéo theo 1 khách mời danh dự – Khánh.

- Chào mọi người! – Khánh lên tiếng trước, hồn nhiên kéo ghế xuống tham gia hội nghị bàn chữ nhật ghép hai

- Chào anh! – Hân cười toe toét, khác hẳn vẻ miệt thị thường thấy khi gặp Khánh – anh lại đi cùng Yến Nhi rồi!

- Hihi, em với anh ấy thân nhau mà! – Yến Nhi cũng thừa nhận, không chối

==> Góc bàn, một đôi mắt lén lút nhìn trộm.

- Cuối tuần này mọi người rảnh chứ? – Yến Nhi hỏi thăm

- Có chuyện gì à? – Chi gật đầu ra hiệu có, rồi hỏi luôn

- Anh Khánh muốn mọi người về nhà anh ấy, em đi một mình chán lắm, đi đông mới vui! – Yến Nhi giải thích

- Đông thế này, làm phiền anh ấy lắm! – Chi ái ngại, nhìn 1 lượt hai cái bàn chập đôi chật ních người là người

==> Góc bàn, một đôi tai vểnh lên hết cỡ, sống lưng thẳng tắp

- Không phiền đâu! – Khảnh mỉm cười hiền lành – mọi người đến anh còn vui hơn ý!

- Đến nhà anh, hỏng hóc hay đập phá cấm kêu nhá! – Duy trêu chọc

- Vô tư, đền cho anh là xong! – Khánh cũng thoải mái đáp lại, không chút khó chịu

- KHÔNG ĐƯỢC! – Hoàng đập bàn cái rầm, phản đối.

Đính chính đính chính, cantin giờ này…..thần kỳ một nỗi không đôngngười. Trời nóng mọi người ưu tiên chọn chỗ ngoài sân cho thoáng, thếnên trong phòng đếm sơ qua cũng chỉ hơn 20 người thôi ^^.

- Cậu không muốn đi, có thể ở nhà! – Yến Nhi liếc nhìn lên, tỉnh bơ nói

- Tôi không cho cậu đi! – Hoàng nhấn mạnh, ánh mắt tóe lửa nhìn Yến Nhi

- Tại sao? Cậu có quyền gì mà cấm mình? – Yến Nhi hơi bực mình, nhưng vẫn cố đè nén, nói bình thường hết mức có thể, không hiểu thế nào cóchút ấm áp len lỏi

- Vì…..tôi thích cậu! Tôi không muốn có ai ở gần cậu! Được chưa? – Hoàng hét lớn.

Đến khi nhận thức được mình vừa nói câu gì, nhìn thái độ nhất quán của cả bàn, cậu đỏ mặt tía tai, cúi xuống vân vê vạt áo.

Hân e hèm, cố gắng ngăn tràng cười đang đòi thoát ra trong cổ họng:

- Hôm qua, em cũng nói thích chị với chị Chi cơ mà? Đừng có……

- Không, không phải thích kiểu ấy! – Hoàng ngẩng phắt đầu dậy, phảnđối, ngay sau đó đối diện với nụ cười rực rỡ của Yến Nhi, lại cứng họngtập hai

- Vậy….cậu thích mình theo kiểu nào? – Yến Nhi tiếp tục tra hỏi, ép Hoàng xác định cho rõ ràng thì thôi

Cả bàn đền hướng mắt hết nhìn bên nọ đến bên kia, thích thú xem phimtình cảm trực tiếp. Hoàng nhìn đi nhìn lại, không thấy ai có biểu hiệncứu nguy, đành xuôi xị, nhắm chặt mắt tuôn 1 tràng:

- Tôi thích cậu, không phải theo nghĩa bạn bè, càng không giống thích chị Hân, chị Chi. Tôi ghét cậu bơ tôi, không quan tâm tôi, ghét cáchcậu cười với anh chàng đó hay bất kỳ thằng con trai nào khác! Tôi…..thừa nhận, tôi thích cậu!

- Hurayyyyyy!!!!!!!! – Hân đứng bật dậy, dùng khăn lau tay khua khoắng ăn mừng – Hoàng tỏ tình rồi kìa! Thừa nhận rồi kìa!

Mặc dù đã biết thừa cậu em sớm thích Yến Nhi, lại mục kích tận mắtcơn ghen của Hoàng, nhưng Hân vẫn mừng, như người mẹ nhìn thấy đứa conđã trưởng thành vậy. Chi xấu hổ kéo tay Hân ngồi xuống:

- Mày bình thường hộ tao cái!

- Tao vẫn bình thường còn gì! – Hân cãi – phải chúc mừng Hoàng chứ,bao nhiêu lâu mới có thành quả, giờ tao hiểu tâm lý người trồng cây được thu hoạch rồi há há! (có liên quan không thế?)

- Quan trọng vẫn là Yến Nhi! – Thiên nói chậm rãi,đánh thức mọi người trong cơn sung sướng quên đi nhân vật chính

Yến Nhi cúi đầu, mái tóc dài óng mượt rủ xuống, che hết biểu hiện của cô bé. Cả bàn lại lần nữa tập trung vào một trọng tâm. Hoàng thấp thỏmchờ mong, hai bàn tay đã ướt đẫm vì mồ hôi. Khánh ở bên bỗng dưng cấttiếng:

- Cậu thật sự thích Yến Nhi sao? Không đùa chứ?

- Tôi không đùa! – Hoàng nhìn Khánh, lấy lại sự tự tin – tôi khôngcần biết anh thân với Nhi thế nào,nhưng tôi nhất định sẽ không thua anhđâu! Đừng có tự tin thái quá! Rồi có ngày anh phải thừa nhận tôi làngười thắng cuộc!

- Sao phải thừa nhận? – Khánh điềm nhiên nói

Trong con mắt gần chục khán giả ngồi đó, câu này chả khác nào khiêukhích, thậm chí còn khiến cho Hoàng tức giận hơn. Khánh vẫn giọng điệubình thản ấy, không chú ý đến ai, từ từ nói:

-Tôi là anh rể Yến Nhi!

- Hả? Anh rể? – đồng thanh tập 1

- Cuối tuần mời mọi người về nhà để tham dự lễ cưới của anh cùng chị gái Nhi! – Khánh phá lên cười, không thể kiềm chế được nữa

- Lễ cưới? – đồng thanh tập 2

- Mọi người nghĩ anh Khánh là người yêu em sao? – Yến Nhi bấy giờ mới lên tiếng, nhìn tất cả khẽ trách móc

- Vậy tức là…. – Hoàng chớp thời cơ, nhìn Yến Nhi đầy hi vọng

- Tức là…. – Yến Nhi đứng dậy, đối diện với Hoàng, mỉm cười – mình vẫn còn thích cậu!

Hoàng nở nụ cười nhẹ nhõm, thậm chí có phần…..ngơ ngơ. Yến Nhi nhanh chóng tắt nụ cười, nghiêm mặt nói:

- Nhưng mình không chấp nhận lời tỏ tình của cậu!

- HẢ? – Hoàng méo mặt

- Nghe này cưng, thời gian, địa điểm, cách thức! – Hân lại bắt đầu lên lớp, thì thào vào tai Hoàng

Hoàng nghe xong, không hề cảm thấy phiền phức hay bực bội, ngược lạicòn cười tươi hơn nữa, chỉ nhìn Yến Nhi một lúc lâu, ánh mắt trước đâychỉ có sự thờ ơ lạnh lùng nay đã ấm áp, chan chứa tình cảm. Sau đó cậuchạy vụt đi, để lại sau lưng tràng cười rộ của cả bàn.

Hân vỗ vỗ tay, hướng sang Duy, Trần Duy, Hải, nói 1 câu đầy ẩn ý:

- Hoàng đã có can đảm nói rồi! Mấy người cũng nên xúc tiến nhanh đi chứ?

Cả 3 đồng loạt giật thót người, ánh mắt lấm lét, trốn tránh. Trần Duy nhanh chóng hiểu ý của Hân, chỉ cười nhẹ, nhưng còn Duy và Hải, tâmtrạng không tốt như thế.

Hân vẫn vô tư, tiếp tục khuyên răn:

- Cả trường đều biết rồi, nhưng hai người vẫn nên có lời thông báo chính thức thì hơn!

- Thông báo gì? – lần này ngay cả Chi cũng không hiểu nhỏ bạn có ý gì

- Thì chuyện Duy và Hải qua lại ý! – Hân hồn nhiên nói

Không khí vui mừng chưa lan tỏa và duy trì lâu, quạ đã xuất hiện, bay đầy trời……….Hân ơi là Hân!!

## 80. Chương 80

Những ồn ào, náo động của ban ngày nhanh chóng lui dần, nhường lạikhông gian yên tĩnh khi hoàng hôn xuống. Mới chỉ cuối hè, chưa vào thu,thời tiết vẫn còn khá nóng nực, trên đoạn đường nhỏ dọc theo khuôn viênký túc xá và theo hàng cây cổ thụ bao quanh trường có khá đông sinh viên đi dạo cho tiêu bữa cơm tối, ngồi hóng mát, hay học bài dưới ánh đènbắt đầu được chiếu sáng.

Chi thong thả đi dạo loanh quanh sau buổi họp thường ngày của HộiSinh viên, nhẩm tính thời gian chắc giờ này Hân đang lên CLB, chờ thêmchút nữa rồi cùng đi ăn tối muộn vậy. Thứ Sáu nào, cô cùng Hân cũng phải gần 8 giờ mới xử lý bữa tối, như bao sinh viên tham gia các hoạt độngngoại khóa khác. Ngắm nhìn hàng cây xanh mướt xì xào trong từng ngọn gió mát mẻ, Chi hít một hơi thật sâu, tràn đầy hương thơm nồng của hoa sữanếu thưởng thức quá nhiều.

Đôi chân đang bước trên đường vô tình chạm phải quả bóng hai màu đentrắng. Theo quán tính, Chi đưa chân chặn lại, ngẩng đầu ngó ngiêng tìmnơi xuất xứ. Từ xa, Trần Duy mặc áo ba lỗ, quần thể thao khỏe khoắn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang chạy lại gần. Chi cầm quả bóng, nhanh chóng đưa cho cậu bạn, mỉm cười:

- Cậu tập muộn thế sao?

- Cám ơn nha! – Trần Duy cầm quả bóng, vừa quạt quạt tay vừa nói – mùa hè, giờ này là còn sớm ý chứ! Chi chưa đi ăn tối sao?

- Chưa, chờ Hân sinh hoạt câu lạc bộ xong đi luôn thể! Giờ chắc cũng xong rồi! – Chi liếc nhìn điện thoại kiểm tra thời gian

- Vậy sao? Để mình đi cùng luôn! –Trần Duy nhìn đồng hồ trên tay,cười toe toét, đề nghị

- Không phải cậu đang tập sao? – Chi thắc mắc

- Ở lại tập cho mấy thành viên mới thôi! Còn đội trưởng mà, không sao!

Nói đoạn Trần Duy chạy về, ném quả bóng cho cậu thủ môn gần đó, nhanh nhẹn cầm lấy balo, áo sơ mi, cùng khăn bông, ôm một đống thứ chạy ranơi Chi đang đứng, cứ như sợ cô đi mất

- Đi thôi!

Chi chỉ cười nhẹ, không phản đối, cùng sóng bước với Trần Duy trêncon đường lác đác hoa sữa rơi. Cả hai cùng im lặng, không nói năng gì.Mọi lần, không có Hân, lại có Duy, Thiên đi cùng, chưa khi nào hai người đi riêng như thế này, nhất thời không kiếm được chủ đề nói chuyện. Trần Duy đảo mắt nhìn xung quanh, cố che giấu sự lúng túng, gượng gạo, khẽhắng giọng:

- À, ờm……dạo này Chi thế nào?

- Thế nào là thế nào? – Chi hỏi lại, vẫn nhìn thẳng phía trước

- À thì…học hành, cuộc sống……tình cảm….

- Ngày nào cũng gặp nhau mà cần hỏi câu này nữa hả? – Chi nghiêng đầu nhìn Trần Duy, khẽ cười vì sự lúng túng của cậu

Trần Duy lại lần nữa không biết nên nói câu gì. Chi nói vậy cậu biết duy trì câu chuyện thế nào hả trời???

- Á! Hai người đi cùng nhau kìa!!!!!! – giọng Hân hét vang lanh lảnh ở phía xa, ngay lối vào cantin thu hút chú ý của Trần Duy và Chi

- Chưa thấy người đã nghe tiếng! – Chi lầm bầm nho nhỏ rồi cũng hét trả

Trần Duy cũng bật cười theo, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ khi thấy sựxuất hiện của Hân. Nếu trước đây cậu khó chịu khi Hân toàn cố tình pháđám giữa cả hai, thì giờ lại thấy biết ơn cô bạn quỷ nhỏ đã dẹp tan đicái im lặng đầy bối rối vẫn tồn tại giữa cậu và Chi.

Hai người tiến lại gần, thấy Hân đứng đó chờ cùng Thiên, Hải. Hân tiếp tục liến thoắng trên đường đi:

- Mọi lần tao có bao giờ gặp mày đi riêng cùng Duy đâu chứ! Thay đổi rồi hả?

- Có gì mà thay đổi! – Chi uýnh nhỏ bạn – là bạn bè cả, không đi với nhau được sao?

- Ha, thế cơ đấy!- Hân trề môi, định nói không phải trước ghét lắm à nhưng lại không dám, chỉ lén nháy mắt cho Trần Duy một cái

- Giờ mới xong hả? – Chi chuyển chủ đề, ngồi xuống ghế

- Ờ, bà Mai còn nói dai hơn ông Bảo nhà mình! – Hân thở dài – rõ ràng cũng chả phải làm gì, thế mà vẫn bắt ngồi nghe mới chán!

Câu chuyện lại tiếp tục, từ chuyện này đá sang chuyện kia dường nhưkhông dứt. Sau bữa ăn, Hân chỉ muốn phi về ngâm mình trong nước, gạt bỏcảm giác bức bối bám dính do mồ hôi, thế nhưng nào có được tha. Trần Duy chưa gì đã chặn đường chạy maraton của Hân:

- Ở lại chút, tôi có việc muốn nói với cậu!

- Chuyện gì? Lát nữa được không? – Hân nhăn nhó khổ sở

- Chỉ một lúc thôi! Không lâu đâu! – Trần Duy kéo tay Hân ngồi xuống, cố trấn áp cô bạn đang muốn nổi loạn

Mọi người chỉ nhìn, không ai nói gì, rồi nhanh chóng tản đi, để không gian riêng tư trở lại cho cả hai. Hân xụ mặt, cau có nói:

- Sao, có tâm sự gì? Nói nhanh đi!

- Sao biết tôi định tâm sự? – Trần Duy hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi

- Tôi lạ ông nữa sao? Chắc lại thấy bế tắc không biết thân với Chi ra sao, nên làm thế nào để bày tỏ chứ gì! – Hân liếc bằng nửa con mắt –khi nãy thấy cả hai đi cạnh nhau chả nói năng gì tôi đủ hiểu!

- Ờ, hiểu thì tốt! – Trần Duy cũng lườm nguýt lại, ngay sau đó trởnên chán nản – tôi thật sự đã cố thân hơn, nhưng đi cạnh Chi lại khôngbiết nói gì, hơn nữa cảm giác như Chi không hề có hứng thú nói chuyệncùng tôi, không có chút xíu nhiệt tình nào. Thế thì tôi biết làm thế nào được?

Hân nghe cậu bạn khổ sở giày vò bản thân, chỉ ngồi im, khẽ nhíu mày.

Trở về phòng, Chi đã thay quần áo ngủ, ngồi bên bàn học từ lúc nào.Hân đóng cửa, ngồi xuống trước quạt, nhìn Chi chăm chú từ sau lưng.

Dường như cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt từ sau lưng, thêm vào sựim lặng bất thường , không có tiếng ồn mỗi khi Hân về phòng, Chi quaylại hỏi:

- Mày có chuyện gì à?

- Hử? Không, chuyện gì đâu! – Hân lắc đầu

- Sao nhìn tao mãi thế? – Chi gác chân phải lên chân trái, dựa lưng vào ghế, dò xét Hân

- Chi này! – Hân ngồi thẳng lưng dậy, nghiểm túc nhìn Chi – nói thật cho tao nghe coi, có phải mày ghét Duy không? Trần Duy ấy!

- Hỏi lạ thế? – Chi trố mắt – sao tao phải ghét cậu ấy?

- Thì ngày trước Trần Duy….. – Hân khó khăn khi nhắc lại quá khứ đauthương, đành nói giảm nói tránh – thì vì nhiều vấn đề trong quá khứ,trước đây mày ghét Duy đó thôi, giờ….vẫn thế à?

- Thích hay ghét đâu thể mãi không thay đổi, trước tao có ghét, nhưng tiếp xúc nhiều thấy cũng không đến nỗi, hơn nữa, quá khứ cũng đã qua,cứ ôm hận mãi làm gì! – Chi nói đều đều

- Tức là không ghét?

- Ừ!

- Vậy sao mày khó khăn khi nói chuyện với cậu ấy thế? – Hân tiếp tụcnói thẳng, không phải đơn giản là thăm dò hộ Trần Duy, mà chính bản thân cô cũng thắc mắc lắm

- Tao nói thật nhé! – Chi cúi đầu nhìn Hân, chờ nhỏ bạn gật gật đầurồi bày tỏ – sau lần ấy, tao ban đầu có ghét, sau thì cũng nhìn cậu ấythoáng hơn, nhưng tao cảm giác như Trần Duy trốn tránh tao, nói chuyệnvới tao đều hết sức cẩn thận, dè chừng. Mày thử nghĩ xem có ai nóichuyện thoải mái với thái độ đó của đối phương không? Ngay cả mày trướcđây như chó với mèo, cũng còn tự nhiên hơn với tao!

- Cậu ấy lo sẽ làm mày ghét thêm thôi mà, chứ đâu phải trốn tránh! – Hân thanh minh thay

- Đó chỉ là cảm giác của tao! Vậy nên, tao không nói chuyện tự nhiênđược như với mọi người! Mà sao hôm nay mày lại tò mò chuyện này? – Chibất chợt hỏi

- Không, thắc mắc thôi! – Hân đáp qua loa, rồi tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Vậy là, vấn đề ở cả hai bên, chứ không phải một người. Phải dẹp bỏđược bức tường chắn ấy, sau đó mới nghĩ đến những chuyện khác được. Hânbiết Chi không ghét Trần Duy, đấy là chưa nói đến có một mức độ quan tâm nhất định, nhưng tính Chi vốn ngoài cứng trong mềm, cứ trưng thái độhời hợt, lạnh lùng ra, không hiểu lệch hướng mới lạ. Mà sao Hân lại phải đau đầu tính kế cho hai người này ta? (Vì cái tính thích chen vàochuyện người khác chứ sao.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u đầy mây đen, từng khoảng nắng nhỏ bédần tắt, không gian đượm mày xám xịt. Tiếng sấm đì đùng vang vọng từbình minh đến tận bây giờ, thế nhưng vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống, chỉ có gió thổi từng đợt mạnh mẽ, cuốn đi từng chiếc lá xóay tròn trong không khí.

Chi sắp xếp giấy tờ sổ sách, nhét vào trong túi, nhìn thời tiết cóchút lo lắng. Hân ngái ngủ ngồi cạnh cửa sổ, hứng từng cơn gió táp vàomặt, hỏi:

- Hôm nay không có tiết học, mày đi đâu thế?

- Hội Sinh viên có chút việc, tao phải qua văn phòng đoàn họp trao đổi! – Chi vội vàng xỏ giày, cố gắng đi trước khi mưa ập đến

- Ơ, này! Không cầm ô theo à? – Hân gọi với theo nhưng bóng Chi đã khuất xa sau cánh cửa.

Hân xuôi xị nhìn cái ô vẫn chễm chệ trên giá, kiểu gì lúc mưa cũng bị Chi hò đi đón, lại phải ra đối mặt với ẩm ướt. Hân bỗng nảy ra một sáng kiến, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt sáng choang, cầm điện thoại hí hửng bấm bấm không ngừng.

Những đám mây nặng trịch cuối cùng không chịu nổi, thả từng hạt nướcxuống mặt đất, tạo nên những vòng tròn dày đặc, sau đó, cơn mưa cuối hèđổ xuống, rào rào như nước lũ. Mưa trắng xóa tầm mắt, nhanh chóng làmướt vạn vật, từng bóng nước thi nhau nổi lên khi có thêm giọt mưa rơixuống.

Chi đứng lặng trước dãy nhà hiệu bộ, co ro trong mái hiên. Quên ô ởphòng rồi, vội quá không mang theo, haizzz, chắc cô lây bệnh đãng trícủa Hân. Trời mưa, đem theo luồng khí mát lạnh, xua tan đi cái nóng oinồng rạo rực, chỉ còn lại mùi đất thi thoảng lướt qua cánh mũi. Xem racơn mưa sẽ kéo dài lâu đây, không dễ tạnh được. Chi sốt ruột đứng nhịpnhịp chân, sau cùng, phải rút điện thoại ra cầu cứu.

Ngón tay tra danh bạ đến tên Hân, chưa kịp nhấn nút gọi, một đôi giày thể thao đã đến gần, đứng song song với Chi. Chi ngẩng đầu lên, sữngsờ:

- Hi! – Trần Duy cười tươi, vẫy vẫy tay – có cần đi nhờ không? Xem ra Chi đang mắc kẹt với cơn mưa nhỉ!

- Cậu làm gì ở đây? – Chi vẫn đứng im, không di chuyển

- Mình có việc bên đội bóng, giờ mới về thì thấy Chi đứng đây, đoán Chi không mang ô nên ghé vào, không phải à?

- À, ừ – Chi lúng túng cất điện thoại. Trong 1s cô đã nghĩ đây là trò nghịch ngợm của Hân (chuẩn), nhưng chắc cô nhầm (óe)

- Đi chứ? – Trần Duy khẽ hất mặt, nụ cười vẫn được duy trì trên môi

- Cám ơn cậu! – Chi nói nhỏ rồi cũng nhanh chóng chui xuống dưới tán ô màu xanh dương của Trần Duy.

Hai người tiếp tục đi từng bước chậm rãi dưới mưa, không phải muốn đi đâu, chỉ là đi nhanh sẽ bị mưa hất, càng thêm ướt, đã vậy 1 ô haingười, đi nhanh khac nào không che. Vậy nên….thế đó

Cả hai chỉ lắng nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên đất, ngắm nhìn cảnhvật nhòa đi sau màn mưa trắng, không ai có ý định mở lời nói chuyện gì.Chi liếc nhìn Trần Duy đi bên cạnh, cánh tay chắc khỏe hơi sạm màu giơcao che cho cả hai. Một chút gì đó xuyến xao lay động trong đáy mắt Chikhi nhận ra Thiên che cho cô còn nhiều hơn bản thân, mặc cho bên vaiphải của cậu đã bắt đầu ướt sũng. Chi nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉnh chocán ô trở về vị trí trung tâm. Trần Duy giật mình, chỉ nhìn Chi thắc mắc

- Cậu bị ướt rồi! – Chi mỉm cười, nói ngắn gọn giải thích hành động của bản thân

- Nhưng nếu thế cậu cũng ướt mất! – Trần Duy do dự, lại chỉnh ô nghiêng về phía Chi

- Thế này sẽ không ướt nữa!

Nói dứt lời, Chi đứng sát hơn gần Trần Duy, tiện tay chỉnh lại ô. Hai cánh tay khẽ chạm vào nhau, mang theo những thay đổi. Trần Duy ngạcnhiên đến ngẩn ngơ khi thấy Chi chủ động thu hẹp khoảng cách với mình,Cậu thấy căng thẳng hơn trước gấp đôi, sống lưng cứng nhắc, ngay đếnviệc mình đang đi thế nào, ra sao, bộ não cũng không điều khiển đượcnữa. Cứ chốc lát, đôi vai nhỏ của Chi lại chạm vào cậu theo từng bước di chuyển. Trái tim cậu nhảy lung tung đòi được giải phóng khỏi lồng ngực, nụ cười trong vô thức được vẽ trên gương mặt hoàn hảo.

Trần Duy không biết rằng, bên cạnh cậu, một người con gái cũng đanglén giấu một nụ cười cùng những cảm xúc đan xen lần đầu tiên xuất hiện,gây rối loạn cả trái tim và lý trí của cô.

Màn mưa đem theo lạnh giá, ướt át, nhưng dưới tán ô nhỏ, hai con người lại cảm thấy ấm áp, thấy xuyến xao lạ thường.

Trong căn phòng ấm cúng gần đó, một con quỷ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, cười khoái trá với ý tưởng tuyệt diệu của mình.

## 81. Chương 81

- Thấy tôi thông minh không? Giờ chỉ việc chờ tin vui đến thôi haha!

Hân toét miệng cười không che giấu, thủ thỉ kể lại tỉ mỉ cho Duy nghe tường tận sự vụ xảy ra giữa Chi và Trần Duy, vẻ mặt tự hào. Duy liếc nhìn Trần Duy đang ngồi cùng Chi ở hàng ghế sau nói chuyện rôm rả, không còn xa cách hay ngại ngùng gì nữa, quay lên nhìn Hân, buông câu nhận xét:

- Tương lai khó đoán lắm!

- Khó đoán cái gì! – Hân nạt – đã xóa bỏ đi bức tường vô hình, càng lúc sẽ càng tiến gần đến nhau, không chóng thì chày, kiểu gì chả thành công!

- Ai nói thế! – Duy phản bác – không thiếu trường hợp ở cạnh nhau thân thiết hơn ruột thịt nhưng vẫn không có gì kìa!

- Ví dụ coi! – Hân hếch mặt thách thức, không tin rằng điều mình dự đoán có thể sai

Duy câm họng nhìn Hân, có chút bất lực, đành chuyển chủ đề:

- Hôm nay bà không say xe à? Nói nhiều thế?

- Anh Khánh cho tôi thuốc chống say gia truyền, nên giờ thấy bình thường lắm hehe! – Hân giơ nắm tay đầy mạnh mẽ

Chuyện là cả đám hiện tại đang trên đường đến dự lễ cưới của anh Khánh cùng chị Yến Nhi, vì thời gian hạn hẹp của sinh viên, đành đến thẳng nhà trai dự luôn thể, về nhà Yến Nhi thì mất buổi học đầu tuần mất.

Cả đoàn chục người rồng rắn nối đuôi nhau lên xe do Khánh cầm lái, ồn ào náo loạn từ lúc lên xe đến tận khi xuống. Chỉ mất 2 tiếng chạy xe, mọi người cũng không mệt mỏi nhiều. Ngay đến cái đứa bệnh say xe bẩm sinh như Hân còn nói chuyện như bắn súng liên thanh thì đủ hình dung hiện trạng của đám đông rồi đấy.

Xe chạy vào con đường rợp bóng râm với hai hàng cây cao vút hai bên, bồn hoa ngăn cách ở giữa. Khung cảnh tráng lệ, huy hoàng, từng ngôi nhà cao tầng đủ màu sắc lấp ló qua thân cây sù si, gợi nên cảm giác sung túc, trang trọng không thể bỏ qua. Xe dừng, Khánh ngoái lại thông báo cho cả nhóm:

- Đến rồi, xuống thôi!

Hân bắng nhắng đẩy Duy qua một bên, chen lấn chà đạp không thương tiếc cậu bạn thân, xông ra ngoài đầu tiên, rồi tha hồ á ố liên tục. Nếu lần đầu tiên đến nhà Hoàng, Hải, Hân đã phải trầm trồ vì diện tích và kiến trúc, giờ còn sửng sốt hơn nữa.

Cổng nhà màu nâu trầm, hàng rào cao quá đầu cùng màu với cửa, trước ngôi nhà 3 tầng màu ghi nhạt là khoảng sân cực lớn, đủ diện tích cho bữa tiệc hơn trăm người bằng gạch đỏ, hai bên hàng rào được che kín bởi những chậu cây cảnh uốn lượn đủ hình dáng. Ai ai xuống xe cũng phải ngước đầu nhìn ngó khắp nơi một lượt, hai mắt cứ phải gọi là mở to hết cỡ đi. Nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra từng gốc cây, ngọn cỏ đều được chăm sóc kỹ lưỡng, cẩn thận không chút sai sót. Khánh cho xe vào gara ở đối diện, sau đó cũng giục cả đám:

- Vào nhà đi thôi! Không ai thấy nóng sao đứng đầy ngoài cửa thế này?

Anh chị ấy đang mải chiêm ngưỡng nhà anh! – Yến Nhi giải thích, chỉ có cô là tỉnh bơ trước khung cảnh năm nào cũng nhìn mấy lần

Khánh chỉ biết lắc đầu cười. Một lúc sau, tất cả đã yên vị bên trong. Ờ, bỏ qua màn miêu tả nội thất đi hen, cứ để có trí tưởng tượng bay xa là được à ^^. Thu xếp chỗ ngủ, Khánh để mọi người nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Chi bước ra phòng khách, nhìn Yến Nhi hỏi:

- Anh Khánh đi đâu rồi?

- Anh ấy qua nhà chính, chắc bên đó đang chuẩn bị tiệc tối nay! – Yến Nhi vừa bê khay nước vừa nói

- Để mình! – Hoàng nhanh nhẹn chạy lại, giành bê khay nước hộ Yến Nhi (chục cái cốc chứ có ít đâu), cười tươi rói

- Gớm, tình cảm quá nhỉ! Sao chưa bao giờ thấy em ga lăng như thế với chị hử? – Hân mới ra khỏi WC đã thấy đậpvào mắt cảnh sướt mướt, không nhịn nổi mở miệng trêu chọc

- Có bao giờ em thấy chị làm việc nặng gì đâu, toàn nhẹ nhàng, muốn giúp cũng chả được! – Hoàng không chịu thua, trả đũa lại

- Không thèm nhìn thì có! Toàn bộ tập trung hết lên 1 người, lấy đâu ra mắt nhìn đến người khác! – Hân tiếp tục chọc ngoáy

- Hi, thôi chị! Lần sau em sẽ giúp! – Yến Nhi lên tiếng giảng hòa, đưa cho Hân cốc nước cam

- Bênh nhau hả?- hân vẫn tiếp tục nói, nhưng tỉnh bơ cầm cốc nước tu 1 hơi – có người yêu bỏ cả chị em! Chi, mày không được như thế đâu đấy nhớ!

Chi lườm Hân 1 cái sắc lẻm, rồi bơ luôn con bạn cười bẽn lẽn đầy tội lỗi, tiếp tục quay sang Yến Nhi hỏi chuyện

- Em vừa nói có nhà chính nữa là sao?

- À, đây là nhà anh Khánh, anh ấy ở riêng với bố mẹ, đành rằng nhà chính cũng chỉ cách đây vài dãy nhà thôi! – Yến Nhi giải thích – Tối em sẽ đưa mọi người qua đó. Gia đình anh Khánh sống theo chế độ đa thế hệ nên đông lắm, ai muốn tách ra riêng cũng phải được các trưởng lão kiểm tra xem có đủ khả năng không mới được ra kìa!

- Khiếp, nghe cứ như phong kiến ý! – Hải rùng mình nhận xét. Nhà cậu mà quy củ thế có nước phát khùng sớm

- Quy tắc vậy thôi nhưng ai nấy đều thoải mái vui tính lắm! – Yến Nhi cười – em qua nhà chính chơi với mấy đứa em họ anh ấy suốt à!

- Cậu hay đến nhà anh ấy thế sao? Thân thiết quá nhỉ! – Hoàng lên tiếng, mang danh là hỏi nhưng giọng điệu lại tràn ngập giận dỗi

- Có mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây…….. – Hân (lại) trêu Hoàng, vờ hếch mũi lên, quay đầu tứ phía hít hít

- Chị Hân!!!!!!! – Hoàng xấu hổ hét lớn khiến cả phòng phá ra cười

Từ ngày bày tỏ thành công, chính thức tuyên bố thành 1 cặp đến giờ, Hoàng và Yến Nhi càng ngày càng thân hơn, bỏ hết mọi ngại ngùng, ngang nhiên bày tỏ tình cảm trước thanh thiên bạch nhật, Hoàng thì dịu dàng, quan tâm hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn nhiều lúc trẻ con không nói nổi, Yến Nhi cũng hiền lành, nữ tính (trước đó em nó cũng vẫn vậy). Cả đám cũng không thấy phiền hà cho lắm, ít ra hai đứa ấy còn biết ranh giới ở đâu, chỉ có Hân thích thú, suốt ngày trêu chọc quậy phá thôi.

Nghỉ ngơi chán chê, 6 giờ tối, Yến Nhi dẫn đường đưa mọi người đến nhà chính đại gia tộc. Vừa đến gần đã thấy hàng xe hơi chói lọi, đủ mọi hãng đậu hai bên cánh cổng siêu bự, được mở siêu rộng. Choáng ngợp! Đó là hai từ duy nhất có thể miêu tả được về nhà chính. Nhà Khánh là 1, thì nhà này phải là 10.

Nhất thời mọi người đều cảm thấy căng thẳng, nhìn cảnh người người đi lại nhộn nhịp, trang phục đẹp đẽ, trang trọng, không áp lực mới lạ đó. Yến Nhi liếc nhìn nụ cười cứng nhắc của anh chị mình, lên tiếng trấn an:

- Mọi người cứ thoải mái đi, hôm nay chỉ có họ hàng anh ấy cùng họ hàng nhà em đến sớm tham gia thôi! Không có khách khứa gì cả!

O\_\_\_O Chỉ họ hàng đã gần trăm người thế này á???? Giờ thì mỗi người 1 biểu cảm. Duy cùng Hân đồng loạt há hốc miệng nhìn Yến Nhi như người ngoài hành tinh, Chi cùng Thiên vẫn ngó dáo dac xung quanh, Trần Duy cùng Hải vẫn cứ tỉnh bơ mũ phớt, không có thái độ. Hoàng….bỏ qua bỏ qua =\_=. Có thèm nhìn đâu cơ chứ!

Yến Nhi dẫn mọi người đến bàn tiệc nhỏ gần cửa ra vào, gọi lanh lảnh:

- Ông ơi, con đến rồi!

Người ngồi quay sang nhìn Yến Nhi, vẻ mặt trịnh thượng nghiêm túc nhanh chóng nở nụ cười tươi:

- Tiểu Nhi đến rồi đó hả? Lại đây với ông coi nào! Bạn bè con đây sao? Đông quá ha!

- Vâng hihi, để con giới thiệu cho ông nha!

Yến Nhi đưa tay nói tên tuổi từng người cho người cô bé gọi là ông ấy. Ông mỉm cười hiền từ, gật đầu thay cho lời chào. Mái tóc trắng như mây bồng bềnh cùng với ánh mắt ấm áp, đôn hận, tuy đang mặc lễ phục nhưng biểu hiện lại gần gũi cứ như người trong gia đình khiến cho mọi ngượng ngùng đều tan biến vào không khí. Sau màn giới thiệu, ông mỉm cười nói chậm từng từ:

- Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà, dành thời gian đến tham dự lễ cưới của đám nhỏ như vậy, ông rất mừng. Con chưa ghé qua nhà đúng không? – ông quay sang Yến Nhi hỏi

- Vâng, con đến thẳng đây cùng anh Khánh! Nhà con ai đến vậy ạ?- Yến Nhi ngồi xuống tiếp chuyện ông

- Có hai bác con đến rồi đó, mẹ con mai mới đến cùng Đại Nhi! Đưa bạn con đi làm quen đi, đừng đứng đây làm gì! – ông giục giã

- Vâng, lát con sẽ lại qua chỗ ông! – Yến Nhi đứng dậy chào rồi nhanh chóng kéo cả đám đi khi thấy có người đến gần ông

Lạ người, lạ chỗ, thành ra Yến Nhi mang tiếng em út lại thành người dẫn đầu, các anh chị cứ thế lò dò đi theo sau. Chi thắc mắc:

- Chị em tên Đại Nhi sao? – Chi thấy cái tên đó siêu kỳ cục, nhưng nhịn không nói, chỉ hỏi 1 câu ngắn gọn

- Ha ha, không phải đâu! – Yến Nhi bật cười – Chị em tên Hoàng Nhi, vì cả hai chị em đều tên Nhi nên ông gọi để phân biệt. Từ nhỏ em cùng chị đã hay qua đây chơi cùng ông rồi! Chị em cùng anh Khánh là bạn thanh mai trúc mã đó nha!

- Ra thế! Giống tôi với bà haha! – Duy gật gù, quay sang nhìn Hân cười toe toét

- Ông chập à? – Hân mắng mỏ - thanh mai trúc mã là bạn từ thủa nhỏ, tôi với ông làm bạn có 5 năm, trúc tùng gì ở đây!

- Ớ, vẫn gọi là có chứ! Chơi cùng lâu vậy cơ mà! – Duy phản đối, nằng nặc giữ nguyên ý kiến

Đang mải cãi nhau say mê, đột nhiên có tiếng gọi sửng số hướng về cả đám:

- HÂN???? Phải Hân không?

## 82. Chương 82

Có phải chú thích thêm mức độ đoàn kết, hợp rơ, độ hiểu nhau, linh cảm giữa các thành viên trong gia đình nhí nhố này không? Khi nào, ở đâu, bất cứ hoàn cảnh, ai nấy đều có phản ứng đồng loạt như một. Chả phải lặn lội lại nhiều,ngay lúc này, chỉ có 1 cái tên được xướng lên, thế mà cứ phải có đủ…..(đếm nào) 8 đôi mắt cùng nhìn mới chịu.

Ngay khi xác định được người gọi tên mình trong đám đông nhốn nháo chật ních người ở bữa tiệc, Hân mừng quýnh, từ mặt đất phi thân một nhát, nhảy lên ôm chầm lấy người ấy, miệng tíu tít không ngừng:

- Anh Việt!!!!!!!!! Sao anh lại ở đây? Không phải đang ở bên Sing sao? Về khi nào thế? Nhớ em không? Về sao không nói? Định trốn không đưa quà cho em à???

Hân nói không ngừng, hỏi tới tấp, không cần biết người con trai đang đứng chịu trận cho mình bám như bạch tuộc ấy phản ứng thế nào, càng bỏ qua mất chục con mắt chiếu thẳng vào.

- Thôi thôi, tha cho anh, anh mới xuống máy bay chưa được 2 tiếng đâu nhóc! – người con trai tên Việt khẽ càu nhàu, nhưng trong ánh mắt đen láy tỏa ra niềm vui, sự cưng chiều không che giấu

- Sao anh lại ở đây? – Hân cuối cùng cũng buông tha cho Việt, nắm tay nắm chân đánh giá anh từ đầu đến ngón chân

- Ăn cưới chứ làm gì! – Việt xoa đầu Hân, nói thêm – chú rể là anh trai của bạn học của anh ở bển (quan hệ rắc rối =\_=), anh được mời về dự lễ cưới!

Hân cứ tiếp tục bô lô ba la không ngừng. Đằng sau lưng, một người chỉ biết đứng đó, nhìn cô trân trối, không thể phản ứng. Yến Nhi quay sang Chi hỏi nhỏ:

- Ai thế chị?

- Chị cũng chịu! – Chi nhún vai, chuyển sang hỏi Duy – ông biết ai không?

- Biết! – Duy gật đầu 1 cái – người quen của Hân!

Cả đám ngã ngửa sau câu trả lời rõ ràng rất hiển nhiên của Duy, trừ một người đã quên đi thế sự, chỉ nhìn mục tiêu không dời ^^. Chi cốc đầu Duy không thương tiếc:

- Tôi không ngu mà không biết đó là người quen, đang hỏi quan hệ thế nào cơ mà!

- Tôi mới gặp, biết quá nào được! – Duy bực bội gắt om sòm, đã phải kiềm chế lắm rồi, sao mấy người cứ đâm bị thóc chọc bị gạo thế?????

Nhưng chả cần cả đám phải đứng đó xầm xì với nhau, Hân đã kéo Việt đến, hào hứng giới thiệu:

- Đây là các bạn của em! – Hân chỉ từng người, sau đó quay sang Việt – giới thiệu với cả nhà, anh họ tôi, anh Việt!

Đâu đó có 2 tiếng thở phào nhẹ nhõm, đâu đó có 2 nụ cười nhếch mép, đâu đó có vài ánh mắt đầy ẩn ý (xời, trước mặt còn lắm chuyện =\_=).

Tua nhanh qua cái đoạn làm quen rất bình thường kìa,bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, với lời giới thiệu của chỉ gia đình Khánh, sau đó là ăn uống, tiệc tùng. Vì là bữa tiệc trước lễ cưới nên cũng không quá sang trọng, chỉ là tiệc đứng với những món ăn nhẹ nhàng, thanh nhã, những món tráng miệng thơm lừng. Hân bám cứng lấy Việt, anh đi đâu cũng theo đó, bỏ rơi hoàn toàn đám bạn phía sau, cứ để đó cho Yến Nhi phụ trách. Hải đứng gần quầy giải khát, nhìn xung quanh biển người, cố tìm kiếm một bóng hình nhưng vô vọng, người thì đông, mục tiêu lại chả có điểm gì nổi bật, đã vậy chiều cao lại khiêm tốn, tim được mới tài. Đang mải mê chìm đắm trong thế giới riêng,một cái đập nhẹ bên vai phải thu hút sự chú ý của cậu.

- Đứng một mình vậy? Không đi cùng mọi người sao?

- Uhm! - ừ hử một câu, Hải tiếp tục cho mắt hoạt động (đúng với phong cách lạnh lùng)

- Chị Hân đang ở vườn sau! – Yến Nhi che miệng cố giấu nụ cười, đằng hắng cung cấp thông tin

- Uhm! – lại 1 từ (cậu có biết Tiếng Việt không hả? Tiết kiệm lời quá thể >\_

Đấy, vốn dĩ là người nói khá nhiều, chả kém Hân là bao, thậm chí có phần hơn, Yến Nhi cũng phải cứng họng với người này. Bảo sao Hân không nghĩ đến việc Hải thích mình, cứ chối đây đẩy, có ai đời thích người ta lại giữ thái độ thế này không? Muốn giúp chả được!!! Thở dài cái thượt, Yến Nhi đành phải nói thẳng:

- Rốt cuộc cậu ý thức được tình hình không? Biết rõ ràng mình có đối thủ, vậy mà cứ tỉnh bơ như vậy à? Nếu cậu còn có thái độ đó, khi mất đừng hối hận đấy nhá!

Không thể nói thêm gì khi gương mặt bên cạnh không thay đổi sắc thái, vẫn cứ bình chân như vại, Yến Nhi vùng vằng bỏ đi sau khi đế thêm một câu “Anh Duy cũng đang ở vườn sau đấy!” cho Hải tỉnh ngộ.

Bóng Yến Nhi khuất dần nơi góc vườn,Hải cụp mắt,đưa tay xoa nhẹ vành ly cocktail, trầm tư. Không ai biết cậu đang nghĩ ngợi điều gì.

Bữa tiệc kết thúc,10 giờ đêm, cả đám lại kéo nhau về nhà riêng, sau này là tổ ấm của Khánh. Mệt nhoài sau 1 ngày đầy bận rộn, không ai còn sức ngồi tám chuyện nữa, chỉ tự giác về phòng nghỉ ngơi. Hân, Chi, Yến Nhi được ở phòng rộng nhất nhà ở tầng trệt. trên tầng hai là phòng Trần Duy, Thiên. Đối diện có Duy, Hải, Hoàng.

Tắm gội xong xuôi, Yến Nhi ngồi thu xếp hành lý, Chi chạy qua phòng ăn cầm 3 cốc nước mát về, ngồi trên giường nhởn nhơ nghịch điện thoại. Hân chui ra khỏi phòng tắm, kéo theo hơi nước nóng hổi phả ra rồi nhanh chóng tan biến bởi không gian mát mẻ của căn phòng. Yến Nhi lên tiếng:

- Hai chị ngủ luôn chưa?

- Chưa buồn ngủ lắm! – Chi ngẩng đầu lên đáp – mọi khi chị còn ngủ muộn hơn!

- Vậy giờ chúng ta làm gì??? – Hân hỏi

- Hay rủ đám con trai chơi gì chút rồi đi ngủ? – Yến Nhi góp ý kiến – mọi người lần đầu về đây chơi, em sẽ bảo anh Khánh chiêu đãi vài món ăn đêm nổi tiếng!

- Món ăn đêm á? – Hân sáng mắt – ô kê con gà đen, em goi đi, Chi nghĩ trò chơi đi, chơi mới thích! Chị lên gọi mấy người kia!

Không đợi câu trả lời từ Chi, Hân đã xông ra ngoài cửa, phi hai bậc cầu thang một, tiến thẳng đến cửa phòng, không biết phòng ai với ai. Khi đám con trai lên nhận phòng, Hân đâu có đi theo, cứ gọi thôi. Chả cần gõ cửa mất thời gian, lại còn đau tay, kiểu cách, Hân không ngại ngần đưa tay cầm nắm đấm cửa,vừa mở banh cửa vừa gào lớn:

- Mọi người, xuống nhà chơi……….chơi…………..

Hân đơ miệng, mắt trố như mắt ếch, nhìn cảnh tượng hoành tráng hiện ra trong căn phòng sang trọng, và rồi…..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

(hình như cái chương này.....hơi bị ngắn trong giai đoạn gấp rút thế này thì phải???? Thôi, đọc tạm nhá mọi người :D)

## 83. Chương 83

Thiên nằm ngiêng người trên chiếc giường êm ái, chăm chú xem phim trên laptop, chờ Trần Duy tắm xong, định bụng cùng cậu xuống nhà chơi bời một chút. Cửa phòng tắm khẽ mở, Trần Duy cầm khăn lông phủ kín mặt bước ra. Ngay sau đó

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

RẦM! Trần Duy mới bước được một chân vào phòng, ngay lập tức bị tiếng hét cực tao nhã ở đâu vọng đến, chân còn lại vẫn còn đặt trên nền phòng tắm ướt sũng, trơn trượt. Hậu quả là vồ ếch một cách đẹp đẽ.

Thiên bật người dậy, nhìn Trần Duy đúng một tích tắc, rồi không thèm hỏi thăm thằng bạn đang chổng mông lên trời, hai má chạm đất, chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, Thiên đã thấy Hân mặt mũi đỏ tưng bừng, quay mặt lại, hét lớn:

- Tôi không nhìn thấy gì hết!!!

Nhanh như chớp, cô chạy thẳng xuống nhà, va cả vào Thiên. Cậu khó hiểu nhìn theo bóng Hân, không nhìn thấy cái gì???? Nhưng đến khi nhìn cái cảnh tượng ngay phòng đối diện, hai cánh cửa song song, đã vậy phòng bên rất thức thởi, mở hết cỡ. cậu đã hiểu được phần nào. Khẽ hắng giọng ngăn tràng cười rộ lên, Thiên nói vọng vào trong:

-Ờ….hèm….tôi….cũng chưa thấy gì hết! Hai người…..cứ tiếp tục!

Biết điều, Thiên quay lưng định đi vào phòng thì đụng Trần Duy vừa xoa mông vừa chạy ra,nhăn nhó hỏi:

- Đứa nào hét hại tao ngã thế? Có chuyện gì…………hở??????

Đã nói đại gia đinh nhí nhố rất đoàn kết đâu có sai.Bằng chứng là dù thời gian có khác biệt, thế nhưng phản ứng của 3 người lại như một khuôn.Trần Duy, cũng vô tình nhìn vào được phòng đối diện còn chưa biết đóng cửa kia, và cũng cứng họng như ai. Thiên chép miệng, đẩy thằng bạn để vào phòng, nụ cười đã hiển hiện không thể che giấu được nữa. Trần Duy không đủ tính nhẫn nại như Thiên, ngay lập tức:

- HAHAHAHAHA!!!!!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó???? Chúng ta cần màn Flashback

\*flashback\*

Duy ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, tán phét với Hoàng vài câu trong khi cậu chờ Hải sử dụng xong phòng tắm, rồi lôi từ trong ví ra một tấm ảnh, ngắm nhìn chăm chú, miệng khẽ cười không kiểm soát. Đưa tay vuốt nhẹ vào gương mặt đứa con nít trong tấm ảnh đã khá cũ, nhưng vẫn còn sắc nét, màu sắc sống động, cậu cầm nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật quý hiếm.

- Ảnh gì thế anh?

Tiếng nói vang lên ngay trên dỉnh đầu khiến Duy giật mình cái một, cậu cuống cuồng cất vào ví, nói qua quýt:

- Không,không có gì đâu!

- Không có là thế nào! – Hải hạch sách, cố gắng nhìn thêm chút nào hay chút đấy, ở cạnh Duy hay Hoàng, cậu đều gạt đi mặt nạ lạnh lùng thường nhật – nhìn quen lắm!

- Không có gì thật! – Duy vô thức nói lớn, bàn tay không theo điều khiển của trí não, khiến cả cái ví mở banh rơi xuống đất

Hải nhanh tay chộp lấy trước khi Duy kịp lấy lại,nhìn chăm chăm vào tấm hình cậu cài trong ví, sau đó nhìn Duy, trách móc, truy vấn:

- Ảnh của Hân??? Sao anh có nó?

- Liên quan gì đến cậu! Trả tôi đây! – Duy cố với tay giằng lấy ví

- Trả lởi đi em sẽ trả! – Hải kì kèo

- Anh Việt đưa cho anh hồi tối! Đó, trả lời rồi, đưa đây! – Duy cầm một bên ví, có hết sức kéo về

- Hừ! Em sẽ trả, nhưng tấm ảnh này….em lấy! – Hải rút nhanh tấm ảnh nhỏ xíu ra khỏi, quẳng ví lại cho Duy, quay lưng đi, định cất giữ

- Mơ hả? Đưa đây!!!!! – Duy nhăn nhó khó chịu, vứt luôn cái ví lăn lóc dưới đất, nhất quyết xông vào Hải đòi lại bức ảnh

Hoàng đã chui vào phòng tắm nên không biết ngoài phòng đang xảy ra tranh chấp, chiến tranh đầy kịch tính. Hải và Duy, hết đấm đá, kéo đẩy nhau, sử dụng hết các ngón đòn, cố gắng giành giật tấm ảnh từ tay đối phương, không dám nặng tay sợ rằng sẽ làm rách thứ mỏng manh quý giá ấy. Một hồi vật lộn, cuối cùng,Hải đã vật được Duy nằm thằng đơ dưới sàn, cậu nhanh chóng ngồi lên người Duy, khống chế hai chân, tay không ngừng gỡ bức ảnh khỏi bàn tay đang nắm chặt của Duy. Đúng lúc ấy, cửa bật mở

- Mọi người! Xuống nhà chơi……….chơi……….

Hân xuất hiện, kèm theo nụ cười tươi rói, nhưng ngay lập tức đã đóng băng. Hải, Duy đồng loạt quay ra nhìn, ngưng mọi hoạt động. 3 đôi mắt nhìn nhau chằm chằm. Cái gì đến cũng phải đến, Hân bừng tỉnh, cổ họng phát huy:

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Tôi không nhìn thấy gì hết!!!

Tung lại một câu, Hân quay lưng chạy thẳng, để mặc hai người vẫn nghệt mặt không hiểu tình hình trong phòng. Không nhìn thấy cái gì??? Hân vừa rời đi, bóng Thiên lại hiện trong tầm mắt, tiếp sau đó là Trần Duy, tất cả đều chung một sắc thái biểu cảm. Cánh cửa phòng đối diện đóng lại, phòng tắm mở ra, Hoàng hét thất thanh, biến sắc:

- Hai người làm trò hề gì thế?????????

Đến lúc này, Duy, Hải mới nhận thức được hoàn cảnh. Hải đang ngồi đè lên Duy, Duy nằm dưới, áo xộc xệch sau màn ẩu đả, để lộ cả nửa người, Hải vì mới tắm xong đã lon ton đi hóng hớt, rồi lao vào trận chiến giành giật, trên người còn chưa có quần áo, chỉ có khăn tắm quấn quanh hông. Hờ hờ, giờ thì có ai không hiểu không :D.

Hải bật dậy khỏi người Duy, tránh xa cả thước, mặt xám xịt. Duy cũng chả khá hơn. Với tâm hồn của hủ nữ, tin vào tình cảm nam – nam, thêm vào đó là ý nghĩ bám rễ trong đầu của Hân, khỏi nói cũng biết cô suy nghĩ thế nào khi thấy cảnh tượng này. Tình hình chưa được minh bạch, giờ lại còn khó giải thích hơn, thê thảm, quá thê thảm !!!!!!!!!

\*end flashback\*

Phòng khách, không khí bỗng dưng chùng xuống, càng lúc càng im lặng, sau đó lại trở nên ngại ngùng khi bóng dáng Duy, Hoàng, Hải xuất hiện. Trần Duy, Thiên nhìn hai tên bạn, cùng nhếch mép cười trêu chọc, Yến Nhi, Chi mới chỉ biết sơ qua tình hình thì dành cho hai người ánh mắt khá….kì thị, Hoàng đã biết lý do, chỉ biết nhìn chán nản.

Đếm đếm, thiếu 1 ánh mắt. Không phải tác giả quên không miêu tả, mà là nhân vật chính quá sốc, quá ngượng, thấy đôi mắt trong sáng (??) bị vấy bẩn, chỉ biết ngồi vặt lông con vịt bông, cúi gằm, không dám đối diện, sợ bị mắng vì phá đám chuyện tốt đẹp của người ta (hợ, ngất!).

Hoàng nhanh chóng chạy đến, xí phần còn trống trên ghế sô pha ngay cạnh Yến Nhi, ghé đầu cô xì xà xì xầm, Yến Nhi vừa nghe, vừa gật đầu như bổ củi, biểu cảm phải gọi là mỗi giây một kiểu, sau đó, cô lại ghé qua Chi ngồi cạnh, tiếp tục xì xầm to nhỏ. Chi chỉ trợn tròn mắt, sau đó che miệng cười. Theo phản ứng dây chuyền, Chi ngả người sang Hân, định tiết lộ sự thật thì Hân đã đứng bậy dậy, nhanh đến mức Chi giật mình, ngã nhào vào lòng Yến Nhi

- Mày lên cơn à? – Chi ngước mắt nhìn Hân, vẻ phật ý rõ ràng, định ám sát cô sao chứ?

- Ờm….. – Hân lúng túng gãi đầu, cầm con vịt bông che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt – buồn ngủ rồi, không chơi nữa, cả nhà…cứ việc chơi nếu muốn! Ờ….vậy nha!

VÈO! Chỉ còn đám bụi tung mờ mịt trong không gian sau cái lướt siêu tốc của Hân đi ngang căn phòng (nói phét chứ bụi đâu mà tung).

- Thôi! Giải tán! – Trần Duy chống chân đứng dậy, đi ngang qua Duy cùng Hải vẫn đứng như tượng, vỗ vai vài cái gọi là an ủi cho có lệ, sau đó nhởn nhơ đút tay túi quần, đi lên phòng

Thiên, Hoàng cũng không nói gì thêm, nối gót theo sau, Yến Nhi và Chi không ngoại lệ, đi ngang qua Duy, Chi thầm thì nho nhỏ:

- Tôi sẽ cố gắng giải thích giùm cho, Hân có tin không còn tùy vận may của hai người!

Duy chỉ biết hướng cái nhìn cảm kích, xúc động dành cho Chi, rồi cũng phải ngậm ngùi về phòng ngủ, kéo theo cái xác hồn đã bay mất của Hải.

Trong phòng, Hân vừa về đã trùm chăn kín đầu, cuộn tròn như con sâu tạo kén, không nhúc nhích. Yến Nhi lại gần, khẽ lay:

- Chị Hân! Ngủ rồi sao?

- Chưa ngủ đâu! – Chi chẹp miệng, ngồi xuống bên đối diện, đập đập đống chăn vài cái – dậy tao nói cho chuyện này nè!

- Ngủ rồi!- Hân nói lí nhí, tiếng nói vọng ra được sàng lọc qua đống chăn dày cộp trở nên trầm khàn như người bị cảm cúm

- Ngủ rồi còn trả lời được hả? Dậy ngay! – Chi nhất quyết lôi kéo, cuối cùng cũng thấy cái đầu Hân xuất hiện trở lại

- Chị hiểu nhầm gì đó rồi! – Yến Nhi ngay lập tức mở miệng, tranh thủ Hân còn chưa kịp thụt đầu vào trong – hai người ấy…không phải như chị nghĩ đâu à!

- Chị nghĩ cái gì mà em nói là hiểu lầm? – Hân liếc nhìn Yến Nhi, rồi ngồi bật dậy – nhưng nghĩ lại thì…..

- Thì sao? – Yến Nhi, Chi đồng thanh hỏi, ánh mắt mong chờ, hi vọng. Trí thông minh đã được nâng cấp lên mức độ tự nhận thức được rồi sao? Đỡ phải giải thích đó nhỉ?

- Nghĩ lại thì…..tao thấy mình hơi ngu! – Hân xoa cằm, nhìn lung tung quanh căn phòng

-………………\*tiếp tục chờ đợi\*

- Sao tao không ở lại, lén coi tiếp diễn biến nhỉ? Đọc thì nhiều, nhưng mục kích thực tế thì chưa! Chẹp, tiếc quá cơ! – Hân thở dài cái thượt, vẻ tiếc nuối thể hiện rõ trên từng biểu hiện.

- Bộp! Rầm!

Hai âm thanh tao nhã vang lên, Yến Nhi rớt xuống sàn nhà, Chi vẫy tay tạm biệt em dế yêu quý, cho nó hội ngộ cùng đất mẹ thân thương. Sai lầm, quả là sai lầm khi nói chuyện cùng con nhỏ này!

## 84. Chương 84

Sảnh đường tổ chức hôn lễ trang trọng với những bàn tiệc chuẩn bị chu đáo, tinh khiết với từng tấm rèm trắng mỏng che phủ những khung cửa kính dài từ sàn đến trần nhà, với hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng trắng. Không gian đượm một màu trắng, làm nổi bật lên những trang phục quý phái đầy màu sắc. Hai bên gia đình đều theo đạo Thiên chúa, vì vậy hôn lễ được tổ chức như trong mơ của các cô gái mơ mộng, lãng mạn, với lễ đường, với cha xứ.

Lễ thành hôn được tiến hành, đúng và đủ các bước. Kết thúc phần kết hôn, khách mời được dẫn sang tòa nhà ngay cạnh, thưởng thức buổi tiệc quy mô, thừa chất và lượng.

Chả cần phải đợi hai nhân vật chính đến chúc rượu cảm ơn tham dự lễ cưới, đại gia đình nhí nhố đã bắt tay vào cuộc chiến đấu nội bộ đã được thuyên giảm mức độ. Dù gì cũng là buổi tiệc lớn, đâu thể đánh nhau ầm ĩ như những lần ăn uống trước được, hơn nữa bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị,hết đĩa này lại có đĩa khác thay thế, thành ra cũng không cần cạnh tranh cho lắm, chỉ là…..làm thế cho nó có không khí, vui cửa vui nhà.

Trước mặt mỗi người dều có li rượu vang đỏ thơm lừng mùi trái cây lên men lâu năm, nhưng không ai uống, chờ cô dâu chú rể đến chúc, còn lại làm cảnh là chính. Ai nấy đều vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cuối cùng, nhân vật chính của hôn lễ đã đến bàn thanh niên. Chị Yến Nhi, với vẻ ngoài chỉ khác cô em gái 5%, khoác tay Khánh, cả hai đều mặc trang phục trắng bóc, đứng bên nhau càng làm tôn vẻ đẹp của đối phương.

- Chà, rượu gì y như nước trái cây, có khi còn ngon hơn! – Hân chẹp miệng vài cái sau khi nốc cạn 1 lần ly rượu vang, khẽ liếm môi tiếc rẻ, còn muốn uống nữa

- Để đảm bảo mọi người không quá say nên rượu không quá nặng, mình uống thay nước giải khát cũng được! – Yến Nhi gật đầu đồng tình, với lấy chai rượu đầy ụ ở giữa bàn, rót thêm cho mỗi người 1 ly.

- Đúng thật, thế này khác gì uống nước ngọt! – Duy gật gù, uống tiếp 1 hớp cạn đáy cái ly mới đầy chưa được 5 giây

- Hihi, nhưng ai chưa uống rượu bao giờ uống nhiều quá cũng hơi choáng váng đấy, mọi người uống ít thôi! – Yến Nhi hào hứng, tiện tay cầm ly rượu, định uống thêm một chút thì một bàn tay khác đã cướp lấy chiếc ly của cô

Yến Nhi quay sang, thấy Hoàng cầm ly rượu, mỉm cười khẽ lắc đầu nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, ấm áp, bất giác cô cũng mỉm cười, không uống nữa, gắp vào bát cậu một con tôm đỏ lựng.

Hân ngồi đối diện, chiếu tướng cảnh tượng tim bay tứ tung, chỉ biết cho qua, nói nhiều cũng nhàm. Trêu hoài trêu mãi, hai đứa nhỏ vẫn cứ tình cảm, ngọt như mía thế kia, không còn hứng thú nữa. Cả bàn cũng coi chuyện đó là bình thường, lại tập trung chiến đấu

Không hiểu do vui quá hay sao, tất cả trừ Yến Nhi, Hoàng, Hải, ai nấy uống rượu vang như nước lã, chai rượu càng ngày càng cạn dần, rồi từ 1 trở thành 2 (khủng O\_O). Tàn tiệc, hậu quả thể hiện rõ bởi gương mặt ửng hồng của Chi, điệu bộ phấn khích lảm nhảm không ngừng của Hân. Yến Nhi khá lo lắng chăm sóc hai bà chị, nhưng cô vẫn phải ở lại tiệc cưới cùng gia đình, chưa thể về. Đang lúng túng không biết làm gì, Thiên đã lên tiếng giúp đỡ:

- Yến Nhi còn việc cứ ở lại đi, hai người này có bọn anh đưa về được rồi!

- Vâng, vậy….mọi người về nghỉ ngơi trước nha! – Yến Nhi chần chừ rồi cũng gật đầu, có hẳn 5 chàng trai vậy, cũng đỡ lo

- Các anh về trước, em ở lại cùng Yến Nhi! – Hoàng nói

- Rồi, biết là em sẽ thế rồi! – Trần Duy phẩy tay, cúi xuống nhìn Chi hỏi thăm – Chi thấy thế nào?

- Mọi người cứ làm như mình say đến nơi rồi ý! Đừng coi thường thế chứ! Còn tỉnh táo lắm! – Chi cười cười, đứng dậy lấy túi xách.

Ngữ điệu của Chi không khác thường ngày bao nhiêu, nên Trần Duy cũng an tâm hơn. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Hân đang lơ ngơ ngồi cười khanh khách với…..đầu tôm còn trên đĩa, kẹp hai bên hai vệ sĩ đang thi nhau đấu trí, đấu mắt, đấu lung tung, điện xẹt ầm ầm. Thiên đứng thở ơ bên cạnh, coi như không phải việc của mình. Yến Nhi cùng Hoàng đã rời khỏi bàn, tình thế tiếp diễn một lúc lâu không tiến triển.

- Cả hai người cùng đưa về là được chứ sao, còn đứng mãi làm gì? – Trần Duy thiếu kiên nhẫn, lên tiếng kháng nghị

- Kệ hai đứa nó, ông đưa Chi về trước đi! Đi thôi! – Thiên đứng dậy bỏ đi thẳng ra cửa

Trần Duy nhìn Chi khá mệt mỏi ngồi cạnh, cũng đành kéo cô đi, để lại chiến cuộc chưa ngã ngũ. Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Hân đã nhanh chóng gục đầu xuống bàn, Duy cùng Hải, nhìn nhau chằm chằm (vẫn nhìn từ nãy đó thôi), đồng loạt giơ nắm đấm lên cao……….

Trần Duy cùng Chi song hành cùng nhau đi chầm chậm trên con đường rợp bóng cây xanh, từng làn gió nhẹ thổi qua, kéo theo lời thì thầm của gió với lá. Cả hai vẫn im lặng bước đi như thế, không nói một lời. Nhưng lần im lặng này không giống với trước đây, ngượng ngùng thiếu tự nhiên mà thay vào đó là không khí yên bình, nhẹ nhõm. Tham gia tiệc cưới từ sáng cho đến trưa, giờ trời đã ngả về chiều. Chút ánh sáng vàng óng dần khuất đi sau những đám mây đen nặng trĩu, lại sắp mưa rồi. Thời tiết thay đổi thấy thường thật.

Hít sâu một hơi, Chi ngẩng đầu ngắm nhìn khoảng trời xanh còn sót lại, buông một câu:

- Sắp mưa rồi!

- Ừm! – Trần Duy cũng liếc nhìn theo – có lẽ là đợt mưa cuối cùng của mùa hè!

- Lần nào đi bộ cùng cậu…..trời cũng mưa! – nụ cười thoáng qua trên môi Chi khi cô nói câu đó

Trần Duy hơi chững lại, nhưng sau đó cũng nở nụ cười. Ngẫm lại thì số lần cậu đi cùng Chi không nhiều,nhưng y như rằng lần nào cũng gắn với mưa. Có lần chạy mưa đến ướt rượt người, có lần đi bên nhau với bước chân vội vã như rượt đuổi với mưa. Và….lần đáng nhớ nhất! Cơn mưa ấy, dưới tán ô ấy, trái tim như lỗi nhịp.

- Về nhanh thôi, trời chưa mưa được đâu! – Chi khẽ xoa xoa vai xua đi cái lạnh do cơn mưa mang đến

Trần Duy im lặng, sau đó nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai Chi. Chi hơi giật mình khi có hơi ấm bao phủ toàn thân, ngước mắt nhìn Trần Duy, có chút xấu hổ.

- Đi nào!

Không chút đắn đo, Trần Duy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Chi, kéo cô đi, không ngoái lại nhìn Chi, cố che giấu nụ cười đã hiển hiện trên gương mặt điển trai. Chi nhìn Trần Duy, rồi lại cụp mắt hướng thẳng vào đôi bàn tay to, ấm sực bao phủ lấy tay mình, vô thức cũng mỉm cười theo.

Một nam một nữ, cứ như vậy nắm tay nhau sải từng bước dài trên vỉa hè thằng tắp, từng con gió lại nổi lên cuốn tung những chiếc lá bay là là gần mặt đất, nhưng chút lạnh của gió đã bị sự ấm áp ngập tràn trái tim hai con người ấy thổi bay mạnh mẽ.

Cũng con đường đó, cũng khung cảnh đó, cũng hai bóng người đang sải bước, chỉ khác rằng nếu phía trên có hai bước chân song song, thì giờ lại là một trước một sau.

Duy hậm hực vừa đi vừa đá chân trên đường, cứ mỗi lần ngước nhìn phía trước, lại nổi lên cơn giận khó tả, tuy không lớn, nhưng cũng chả thể xua đi được. Lý do hả? Cứ nhìn cảnh người nam đang cõng trên lưng một cô gái, gương mặt ửng hồng, đầu gục vào bờ vai người con trai ấy đầy tin tưởng, không bực có được không hả?????

Đó, vì cái số không được đỏ cho lắm, Duy đã thua Hải trong trò…oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ đưa Hân về, nên giờ phải chấp nhận số phận nhìn cảnh chướng tai gai mắt thế đấy. Không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại không dời đi được dù chỉ một tích tắc

Người phía trước không hề biết đến suy nghĩ phức tạp của người phía sau, chỉ bức những bước chân vững chãi, hai tay giữ chặt người mình yêu. Hải rất ít khi bày tỏ cảm xúc trước đám đông, trước con gái càng không nhiều, thế nhưng bây giờ, cậu đang cười không khép miệng lại được. Hạnh phúc chỉ đơn giản trong từng khoảng khắc được ở bên người mình yêu quý, vậy thôi, đâu cần nhiều, đâu cần to tát vĩ đại.

Hân đang khoác trên người áo khoác của cậu, ngủ say sưa và yên bình, hai tay vẫn tự giác ôm chặt lấy người phía trước không tự chủ. Hải cảm nhận từng hơi thở của cô lướt qua vành tai, khe khẽ nói:

- Hân có biết…..tôi thích Hân nhiều thế nào không?

-…………..\*im re\* (đang ngủ sao nói)

- Tôi nghĩ….có lẽ tôi đã yêu Hân rồi, không còn là thích nữa!

Hải vẫn tiếp tục nói một mình, biết rằng người con gái trên lưng không hề nghe thấy gì, và cũng biết rằng những điều cậu giấu kín ấy, khi Hân tỉnh giấc sẽ không có can đảm đối diện để nói, nhưng cậu vẫn cứ bày tỏ, hi vọng rằng can đảm sẽ được tiếp thêm.

- Hân….có thích tôi không? – Hải hơi nghiêng đầu nhìn Hân, rồi tự cười chính mình, cậu quả là ngốc mà, sao lại hỏi người đã say chứ.

Thế nhưng sau đó, giọng nói lí nhí còn ngái ngủ kèm theo không tỉnh táo của cô khẽ vang lên bên tai khiến cậu ngừng bước chân, cả cơ thể như đông cứng:

- Tôi cũng thích cậu mà!

## 85. Chương 85

Mọi việc lại trở về với nhịp sống thường ngày, quẩn quanh với học, rồi thực hành, rồi các hoạt động ngoại khóa. Dạo gần đây Hân thấy Hải rất chi kỳ lạ. Từ lần đi dự lễ cưới chị Yến Nhi về, cô thấy cậu cười nhiều hơn. Ờ thì, nhiều hơn cũng tốt, nhưng cười khi chả có ai nói chuyện, cười khi bị cô trêu chọc, cười cả lúc bị cô tẩn cho một trận thì có bình thường nổi không?? Chi có nói rằng bữa đó cô say nên Hải cõng về nhà, hay là trong khi say cô lảm nhảm, động tay động chân khiến cậu chấn thương sọ não, tính tình thay đôi nhỉ??? Hân cũng có can đảm hỏi dò rồi đấy, nhưng Hải chỉ cười nhìn cô không đáp, dần khiến cô sợ điệu cười đầy mờ ám đó của cậu, cứ thấy lại rụng đầy da gà xuống đất.

Tỉnh dậy sau trận say, Hân chả nhớ được gì hết, chỉ nhớ đến khi còn tỉnh táo. Hải nghe cô hỏi khi say có chuyện gì không thì khẽ sững lại, thoáng hụt hẫng, sau đó lại toét miệng cười. Cô thấy kinh dị lắm ý, y như xem phim ma >

Quên, còn chuyện kỳ lạ nữa, Duy dạo này…..quấy nhiễu Hân nhiều hơn mọi khi. Ừ thì ngày nào cũng gặp nhau ở cantin đã đành, thế nhưng giờ cứ ra chơi Duy lại có mặt ở lớp Hân, lúc thì ngồi nói chuyện, lúc thì im lặng ngồi cạnh chơi game. Ấy, cứ như ma ám, khiến Hân chả thể đi đâu, lại vác về rổ tin đồn rằng cô và Duy là một cặp từ hội bà tám nữa chứ. Ấy, Duy còn tử tế, chăm sóc cô hơn trước, cái này…..hơi có lợi, không có hại ^^.

Hân bắt đầu nghi ngờ bữa tiệc cưới tẩm thuốc độc vào thức ăn. Sau Duy, Hải, đến lượt Chi và Trần Duy quái lạ. Dẹp cái chuyện Trần Duy theo Duy sang khoa cô nhiều hơn đi, chỉ là….cứ thi thoảng Trần Duy và Chi hai mắt gặp nhau, cả hai lại cười. Hân rõ ràng ngó nghiêng rất kỹ bản thân, mọi người xem có chuyện gì đáng buồn cười không, nhưng nào có đâu. Rồi còn lây bệnh cười một mình của Hải nữa.

Đến một ngày, tức nước vỡ bờ, Hân muốn nổi khùng khi thấy ai ai cạnh mình cũng kỳ lạ, không lý do, hỏi cũng chả có câu trả lời. Có khi phải đến bệnh viện, biết đâu mình cũng bệnh, nhưng diễn biến chậm thì sao? Mà Yến Nhi, Hoàng, Thiên vẫn bình thường đó chứ? Bệnh cũng kén chọn đối tượng à??

Cứ ôm cục thắc mắc to đùng đó, Hân cũng trải qua được 1 tháng yên ổn. Đầu tháng 9, CLB lại có hoạt động từ thiện Trung thu cho các em nhỏ. Như mọi lần, các CLB trong trường hợp tác, góp kinh phí giúp các em có lễ trung thu đầy tiếng cười.

Lóc cóc bưng bê cả tập kế hoạch đã được phô tô để chiều nay phân phát cho cả nhóm, Hân muốn toát mồ hôi. Cả CLB, nam nhiều hơn nữ, vậy mà nỡ hành hạ cô thế này đây. Mấy tảng cao su bình thương bám rõ dai, đuổi không được, lúc cần lại chả có ai (ám chỉ Duy, Trần Duy, Hải á). Cái gì đến nó cũng đến, rõ ràng và dễ đoán, do nhìn đường không cẩn thận, Hân làm rơi cái bộp hơn nửa tập giấy xuống đất. Cằn nhằn vài câu, Hân đành xúi xuống nhặt từng tờ, lúi húi bên góc khuất. Nhặt nhanh xong, chưa kịp đứng, cô đã nhanh chóng thụp xuống, trố mắt chứng kiến cảnh tượng có một, chưa có hai. Gì kia? Trần Duy và Chi???? (có gì lạ?) Lại còn tay trong tay? (ờ….hơi lạ rồi) Há? Khoác vai? Xoa tóc? Cười???? (hèm, ừ lạ thật rồi! Ngừng được chưa?)

Khi hai người đã đi khuất dần sau sân bóng mini, Hân vẫn ngồi im như phỗng, não chưa phân tịch kịp thông tin mắt vừa thu nhận, đang truyền ầm ầm về trung tâm thần kinh. Cái quái gì thế này? Mới có 1 tháng, chuyện gì đã xảy ra với hai người đó thế? Điện giật? Sét đánh? Va chạm vùng đầu? (=\_=’)

Hân không cử động, đến khi có một lực lớn đập liên tục trên đỉnh đầu, cô mới từ từ ngước nhìn lên

- Sao ngồi đây vậy? – Hải nhìn Hân, thắc mắc không nhỏ, mới được lệnh đi tìm cô đưa tập kế hoạch về cho trưởng nhóm, lại thấy cô ngồi chồm hỗm như trẻ con, giấy bay tứ tung

Hân không nói, chỉ biết nhìn Hải chằm chằm, vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng méo xệch. Nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện, Hải cũng ngồi sụp xuống, hỏi gấp:

- Hân bị đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì? Đứa nào bắt nạt? Lại điểm kém thể dục???

Hải vắt óc suy nghĩ đủ mọi nguyên nhân, cố lý giải tình trạng của cô. Lâu thật lâu sau đó, Hân mới bật thốt lên được đúng 1 câu:

- Không thể tin được!

Trưa hôm đó, có hai người rùng mình ớn lạnh khi hứng chịu cơn cuồng phong bão táp được gửi tất cả qua ánh mắt sắc hơn dao của một người. Đoán ra rồi chứ? Còn ai ngoài Trần Duy, Chi, Hân nữa. Khi thấy da mặt càng ngày càng bị bào mòn, Chi đành lên tiếng:

- Rốt cuộc mày có chuyện gì muốn nói, muốn hỏi thì nói luôn đi! Nhìn chằm chằm tao thế làm gì?

- Hừm! Mày không biết chuyện gì sao còn hỏi? – Hân cũng bực, khoanh tay lại, tra hỏi

- Biết thì tao còn để mày soi mói làm gì nữa? – Chi gắt gỏng – Có chuyện gì?

- Mày với Duy yêu nhau từ khi nào hả? – Hân quyết định tố cáo, trước toàn dân thiên hạ, để coi có dám chối không

- PHỤT!

Canh đúng thời điểm, hai người bị sặc, đồng loạt giải phóng toàn bộ nước lọc chưa kịp trôi xuống cổ họng, thêm vào đó kha khá người đứng hình vì ngạc nhiên và bất ngờ

- Bà nói vớ vẩn gì đấy? Tôi với Chi yêu nhau bao giờ? – Duy vừa cầm khăn giấy, vừa hướng cái nhìn oán trách vào Hân

- Không phải ông! Trần Duy cơ! – Hân phẩy tay, tiếp tục tố cáo, cụ thể hơn, đúng đối tượng hơn

- Hự! Khụ khụ khụ!

Mới trải qua kiếp nạn sặc nước, chưa kịp hồi tỉnh, Trần Duy tiếp tục sặc cơm lần 2 (ngu quá, chưa gì đã ăn tiếp rồi =\_=), ho đến đỏ cả mặt, Thiên ở bên cạnh có chút lương tâm, tốt bụng vỗ lưng bồm bộp cho bạn thân.

- Mày lại suy đoán bừa bãi rồi đấy! – Chi không chịu nổi nữa, lên tiếng trách móc, nhưng hai gò má đã bắt đầu phiếm hồng

- Chả bừa bãi đâu, nếu tao có đủ sức tao đã có bằng chứng cho mày khỏi chối! – Hân vẫn tiếp tục – hai người thân thiết đến mức cầm tay, rồi khoác vai, rồi cứ nhìn nhau lại cười điệu cười chuối cả buồng giống Yến Nhi với Hoàng (Yến Nhi Hoàng: chị nói gì cơ?), không yêu là cái gì?

Lần này, không ai lên tiếng thanh minh hay gạt bỏ ý kiến của Hân nữa, căn bản nào có ai nói chứ, khán giả bận theo dõi, hai nhân vật chính, một người bận ho, một người bận xấu hổ. Hân nhìn từ người này sang người kia, chốt hạ cú quyết định:

- Thôi, đã bị phát hiện thì công khai đi cho dân tình đỡ phải dài cổ ngóng trông! Chỉ cần lúc về mày kể lại cho tao bắt đầu từ khi nào, ở đâu, hoàn cảnh nào là xong!

- Là thật ạ? – Yến Nhi không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi chính chủ

- Không! Không hề! – Chi gạt phắt, nhanh chóng đứng dậy di thẳng, để lại mấy đôi mắt dõi theo thắc mắc

- Duy, nói coi, chuyện là thế nào? – Hân chĩa mũi dùi sang nạn nhân còn lại

- Sao tôi biết…… - Duy mới mở miệng định cự nự đã im bặt sau khi nhận đủ trọn vẹn cái lườm nguýt của Hân, lại nhầm, cứ nghe tên lại tưởng cô nói đến mình

- Chuyện là…..ừ thì….như Chi nói…..không…. – Trần Duy ngắc ngứ, cố gắng nói cho trôi chảy

- Đừng có nói cái câu “Không có gì”, tôi đã nhìn thấy thì không thể nhầm! – Hân chen ngang, dùng khí thế quyết truy tìm sự thật ra áp đảo

-…………..- Trần Duy chỉ còn biết im lặng là vàng, bạc, kim cương ra ứng phó

Hân không phải người dễ chịu thua. Nhìn thêm một hồi, cô đứng dậy, buông 1 câu lạnh lùng:

- Tôi về hỏi Chi, khỏi cần ông nữa!

Dứt lời đi thẳng, để Trần Duy tiếp tục ở lại làm nạn nhân cho những khán giả còn lại soi xét, chọc ngoáy đủ kiểu

Về phòng, Hân đi đến thẳng bàn học của Chi, nói thẳng vấn đề:

- Giờ nói được chưa?

Chi từ từ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt, đấu nhãn thêm một chặp với Hân rồi mới thở dài nói:

- Thật sự là…..không phải yêu nhau!

- Chưa bày tỏ? – Hân nghi hoặc hỏi thêm

- Ừm! – Chi không chối quanh co như khi ở cantin, chỉ thừa nhận đơn giản

Làm bạn với nhau đủ lâu đến mức hiểu được người kia nghĩ gì, Hân không khó phát giác ra được tình cảm của Trần Duy cùng Chi đã có tiến triển, nâng lên một bậc, thậm chí còn xuất phát từ hai phía chứ không phải một chiều như trước. Thế nhưng khi Chi phủ định mạnh mẽ, cô đã biết có điều gì đó còn chưa rõ ràng, quả đúng như thế thật

- Tao thừa nhận tao cũng có tình cảm với Trần Duy, từ những sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu ấy, từ những ưu điểm ngày càng bộc lộ, rồi cả chút khó chịu khi cậu ấy quan tâm đến mày, hay những người con gái khác – Chi bộc lộ hết tâm tư của mình – tao cũng đủ thông minh để biết cậu ấy cũng thế, nhưng……vẫn chỉ là tình cảm thầm lặng của cả hai, chưa được khẳng định, chưa được công khai làm rõ, tao sao có thể nói hai người đang yêu nhau chứ?

Hâm im lặng lắng nghe, không quên quan sát kỹ biểu hiện của Chi. Chờ cô bạn nói xong, Hân hỏi lại:

- Nếu giờ Duy tỏ tình, mày sẽ đồng ý chứ?

- Ừm! – Chi gật đầu – nhưng có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ tao đối xử như với Duy, hay Thiên, nên…..chắc là…..

- Không, cậu ấy sẽ tỏ tình! – Hân khẳng định chắc nịch – mày cứ để tao!

Chi nhìn theo bóng Hân nhanh chóng khuất dần ngoài cửa, có chút lo lắng, không hiểu cô bạn quái chiêu lại giở trò gì nữa đây???

## 86. Chương 86

Ngày cuối tuần đẹp trời, không gian thoáng đãng mát mẻ sau cơn mưa đêm, từng phiến lá vẫn còn ướt đẫm, giọt nước nặng trĩu trên ngọn cỏ cứ chầm chậm rơi xuống mặt đất. Trên con đường quen thuộc quanh khuôn viên trường, đôi giày thể thao màu nâu sẫm với dây giày trắng đang dậm những bước chân vững chãi, nhanh như gió lướt qua từng mảng gạch đỏ. Chi thả lỏng mình theo điệu nhạc đang văng vẳng bên tai, vừa hát nho nhỏ vừa chạy đều đều. Mỗi cuối tuần, Chi lại có thói quen chạy bộ quanh trường, đơn giản là để thư giãn bản thân và vận động chút ít, thế mới có chuyện đủ sức vừa hát vừa chạy chứ. Hầu như Chi đều chạy một mình, không muốn làm phiền. Vẫn đang là mùa hè, cho nên tầm giờ này sân trường cũng đã tấp nập sinh viên đi dạo, chơi bóng, tiếng nói chuyện vang vọng lên bầu trời cao vời vợi.

Theo lộ trình thường lệ, Chi rẽ ngang khoảng sân bóng chuyền, chạy vào khu vườn thực địa của khoa Bảo vệ thực vật, rồi từ đó đi thẳng qua sân bóng đá mini, đi vè ký túc xá là hoàn thành một vòng. Đoạn đường này hôm nay vắng vẻ bất thường, ừ thì hàng ngày cũng không có mấy người vì vị trí khá khuất của vườn thực địa, nhưng ít ra vẫn có nhóm sinh viên trực hàng ngày vào chăm sóc cây cối trong vườn, vậy mà giờ chả có bóng ai. Không thắc mắc nhiều, Chi vẫn điềm nhiên chạy ngang cổng vườn đang mở toang, ngay khi lướt qua, 1 giây sau, Chi đã đứng khựng lại, ngờ ngợ quay đầu, tiện tay gỡ tai phone trên tai.

Trên thang ngang của cổng vườn cũ kĩ đã hoen gỉ, có cột 1 trái bóng bay màu hồng rất nổi bật hình trái tim. Nếu không phải trên trái bóng ghi cả họ và tên Chi to đùng cách mạng, cô đã chẳng để tâm đến vậy. Cuối sợi dây giữ trái bóng còn có cuộn giấy nhỏ cùng màu. Chi tò mò đưa tay gỡ cuộn giấy cẩn thận, tránh để trái bóng bay đi mất. Trên mảnh giấy chỉ ngắn gọn vài chữ:

“ Qua trái 5 bước”

Chi vừa cầm theo trái bóng, vừa hướng phía tay trái mình, bước đúng 5 bước. Góc vườn lại có 1 trái bóng, màu xanh dương, bên dưới cũng có mẩu giấy cùng màu, y như lúc trước. Chi tiếp tục gỡ ra đọc:

“Đi thẳng 15 bước”

Cứ như vậy, Chi ngừng hẳn việc tập chạy, chậm rãi vừa đếm bước chân, vừa nhìn ngó xung quanh. Cô có hơi thắc mắc sao chỉ mình thấy được những mẩu giấy nhắn này mà không phải người khác (có sắp xếp cả đấy ạ). Cứ thế, vừa đi theo chỉ dẫn, vừa tìm bóng, chẳng mấy chốc trên tay Chi đã có đủ 7 sắc cầu vồng của 7 trái bóng, và còn tiếp tục nhiều thêm. Cho đến khi thấy trái bóng cuối cùng, Chi đã đặt chân đến sân bóng mini.

Vừa ló mặt ra, Chi đã mở to mắt ngạc nhiên, sửng sốt cực độ. Toàn bộ hàng rào xung quanh sân bóng được trang trí rực rỡ bởi cả chục trái bóng, không thiếu màu nào. Mỗi trái đều có ghi tên Chi, rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Trên cửa, ở vị trí vốn thường dán thông báo lịch tập trong sân của từng lớp, hôm nay lại xuất hiện tấm bảng lớn, ghi rõ từng chữ

“ Giờ thì….vào giữa sân, chờ đón điều bất ngờ nào ^\_^”

Bây giờ Chi mới tập trung ánh mắt. Ngay giữa sân bóng, cả chùm bóng lớn màu đỏ rực rỡ được tập trung thành một khối to lớn. Cứ ngỡ lại có giấy ghhi chú, Chi chậm rãi bước lại, ngó nghiêng từ trên xuống dưới xem còn lời nhắn nhủ nào không thì bất ngờ giật mình. Từ giữa biển bóng bay đỏ chói lọi, một đôi giày trắng tinh xuất hiện, dần dần bước cẩn thận len lỏi qua từng viên đá nhỏ xíu. Hình dáng người đó dần xuất hiện su khi bàn tay to lớn gạt dần từng trái bóng. Chi sững người, nhìn chăm chăm người mới xuất hiện, cảm xúc dần trở nên hỗn độn không thể diễn tả.

Người con trai ấy, bước từng bước càng ngày càng gần với Chi, mỉm cười rạng rỡ, ngại ngùng chìa tay còn lại vẫn giấu sau lưng đang cầm trái bóng bay trắng tinh khiết. Chi từ từ đưa mắt nhìn lên, rồi đưa tay che miệng.

Trên trái bóng khổng lồ đó, dòng chữ đỏ chót như đang nhảy múa trước mặt cô:

“ I love You”

Chưa qua cơn chấn động, một trái bóng nữa lại xuất hiện trong tầm mắt, nhưng khác nội dung

“ Làm bạn gái mình nhé!”

Chi đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm sao với tình huống hiện tại. Rất nhanh chóng, hai trái bóng đã được chuyển tiếp sang đôi tay còn nắm chặt vì xúc động của Chi, và….

- Làm bạn gái mình nhé! Mình yêu cậu, yêu rất nhiều!!! – Trần Duy nhìn thẳng vào măt Chi, không trốn tránh, không ngại ngùng, khe khẽ nói ra lời tỏ tình….kinh điển

Không gian chìm vào trầm mặc, văng vẳng đâu đó tiếng nhạc dịu nhẹ, không biết xuất phát từ đâu. Trần Duy căng thẳng chờ đợi, lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Cậu cứ thé, nhìn Chi không chút biểu hiện trên gương mặt, bỗng dưng lo lắng lại dâng lên….càng lúc càng nhiều.

Chi rời mắt khỏi Tràn Duy, nhìn xung quanh, như tìm kiếm điều gì, rồi lại bối rối nhìn xuống đất. Thật lâu sau đó, khuôn miệng xinh xắn khẽ thốt lên nhỏ xíu như kiến:

- Mình….đồng ý!

Đến lượt Trần Duy đông thành tượng. Cậu không dám tin vào tai mình nữa. Có phải Chi vừa nói đồng ý không? Vội vàng cúi xuống muốn xác nhận lại, Trần Duy càng thêm khẳng định tai mình vẫn chạy tốt khi Chi đang dùng hai quả bóng ghi lời tỏ tình khổng lồ kia che đi gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Bất giác, Trần Duy nhoẻn miệng cười ngu ngơ, tâm hồn lâng lâng bay bổng, cả người như được chắp thêm đôi cánh, bay vút lên 18 tầng mây.

- Giời ạ! Trao quà đi, đứng đó làm cảnh à?

Giọng nói chói tai vang lên từ ghế nghỉ phía sau kéo Trần Duy rơi cái rầm trở lại mặt đất. Thức tình, Trần Duy vội vàng cho tay vào túi áo, lấy ra hộp quà nhỏ gắn nơ xinh xắn, sau đó lóng ngóng dùng cả hai tay dâng lên trước mặt Chi:

- Đây….đây là…..

Chi giấu nụ cười hạnh phúc sau trái bóng, chỉ để lộ đôi mắt hết nhìn Trần Duy đến hộp quà trên tay cậu, rồi ngượng ngập đưa tay ra nhận lấy, tiếp tục lí nhí (khác hẳn vẻ quang quác thường ngày):

- Cảm…cảm ơn!

- Huray!!!!!!!!!!! – Một loạt tiếng hô vang lên khắp không gian.

Chi cùng Trần Duy giật mình đánh thót, nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào, sân bóng vẫn còn đang vắng tanh vắng ngắ khi Chi mới đến giờ đã tràn ngập toàn người là người. Từ nam đến nữ, từ trang phục ở nhà cho đến trang phục thể thao, đi học, tất cả đã tập trung xem hết màn tỏ tình siêu lãng mạn và vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi tiếp theo được khai sinh trong trường. Chi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, chỉ biết dùng bóng bay che mặt, còn Trần Duy bối rối gãi đầu gãi tai, trong khi vẫn không quên giơ ngón cái chiến thắng cho các đồng mình đứng lẫn trong đám đông phía xa.

Hân cầm máy quay ghi lại từng cảnh, phấn khích reo hò:

- Quá tuyệt! Như cảnh trong phim! Kết thúc có hậu quá đi!!!!!!!!

- Không phụ công cả ngày hôm qua vất vả thổi bóng! – Duy cũng gật gù bên cạnh, nhìn Chi, Trần Duy như cha mẹ thấy đứa con nuôi dưỡng bao lâu đã khôn lớn, không giấu sự xúc động

- Lãng mạn quá! – Yến Nhi chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh mơ mộng

- Chuyện, chị nghĩ ra sao không lãng mạn được! – Hân hếch cằm lên trời tự mãn.

Mất công sức suy tính kế hoạch, rồi rủ rê lôi kéo nhân công, lại thêm màn vất vả dậy sớm bám đuôi Chi từ Ký túc đến đây chỉ để ghi lại toàn cảnh làm kỷ niệm cho con cháu sau này, Hân mấy lần suýt hụt hơi khi phải đuổi kịp tốc độ chạy của Chi. Nhưng bù lại, kết quả thực sự không tồi.

- Con gái đều thích mấy kiểu này nhỉ! – Hải đứng kế bên khoanh tay bình phẩm, giọng điệu có phần nhàn nhạt, nhưng trên môi cũng đã thấp thoáng nụ cười

- Dĩ nhiên! – Hân và Yến Nhi đồng thanh

Vậy bà cũng muốn được tỏ tình thế này sao? – Duy quay sang vừa cười vừa hỏi, cố gắng cho điệu bộ tự nhiên nhất có thể, như chỉ vô tình hỏi đến

- Hừm! Không! – Hân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lắc đầu

- Tại sao? – Lần này những mấy người đồng thanh hỏi. Duy, Hải, ờ thì trong tầm dự đoán, nhưng Hoàng cũng xớn xác hỏi theo, rồi ngay sau đó hứng cái lườm của Yến Nhi một cách cực vô tội

- Lãng mạn thế này….tôi mà gặp thấy chuối cả nải ý! Nhìn người khác thấy hay thôi, chứ đứa nào tỏ tình trước bàn dân thiên hạ ai cũng biết thế này xem, tôi đạp thẳng chân! – Hân vừa lưu lại đoạn video, vừa nói đều đều

- Thế phải làm thế nào Hân mới đồng ý? – lần này đến lượt Hải

- Không biết nữa! – Hân nhún vai – chỉ cần trái tim tôi rung động, dù đơn giản nói câu “I love you” như kia thôi cũng đủ gục rồi! Nhưng sao hai người hỏi vấn đề này kỹ thế? Này! Có nghe tôi nói không???

Hân ngẩng đầu lên thắc mắc, nhưng hai người đứng bên cạnh đã rơi vào trầm tư từ lúc nào, không còn nghe thấy cô nói nữa. Nan giải, quả thực nan giải với người bất thường như Trịnh Bảo Hân ^^

## 87. Chương 87

Cantin trưa thứ hai. Sau khi gây ra vụ tỏ tình chấn động, quy mô nhất, đem độ nổi tiếng của “Rain couple” (tên Hân đặt cho Chi và Trần Duy) lan ra toàn trường, rồi gây bão diễn đàn với màn clip quay lại chi tiết từ đầu đến cuối, hiện tại, các nhân vật lại tập trung ở nơi hẹn cũ. Nhưng thời thế thì đã thay đổi. Trước đây, vị trí ngồi mỗi ngày một kiểu, thì nay đã cố định với thứ tự theo vòng tròn: Hoàng, Yến Nhi, Chi, Trần Duy, Thiên, Hải, Hân, Duy. Có những hai cặp đôi trong nhóm, không khí cứ phải gọi là hồng chói lòa đi, tim cứ thi nhau bay phấp phới. Không quá tình cảm đến mức sến rệt như Yến Nhi và Hoàng, nhưng trong từng hành động, ánh mắt, lời nói của Rain couple cũng đều tràn ngập vị ngọt ngào hơn cả kẹo.

Hân ngồi chọc ngoáy đĩa khoai rán, hết nhìn trái, lại qua phải, lập tức bùng nổ:

- GOD! Sai lầm khi mai mối cho mấy người! Có cần phải tình cảm quá mức trước cả đống người đang độc thân ở đây không????

4 cặp mắt cùng liếc nhanh qua Hân, sau đó thờ ơ tiếp tục ai làm việc nấy, mỗi người ném một câu:

- Ghen à? – Trần Duy

- Chị kiếm người yêu đi là được! - Hoàng

- Không thích chị đừng nhìn hihi! - Yến Nhi

- Do mày tự giúp, đâu ai nhờ! - Chi

Hân há hốc mỏ nhìn mấy người vong ơn bội nghĩa, ngậm ngùi ngồi im, tự kỷ cùng bát cơm bốc khói nghi ngút. Bị bắt nạt thế đấy! Thở dài. Hân nhoài sang, đập tay Thiên, tự an ủi:

- Xem ra, chỉ còn tôi với ông là đồng minh! Haizzzz!

Cả chục con mắt nhìn Hân quái dị. Nhỏ này hay phát ngôn những câu bất ngờ ngoài hành tinh không ai hiểu, tỷ dụ như bây giờ, Hân lại quăng 1 câu không ăn nhập chủ đề, khiến toàn dân ngơ ngác. Hân chán nản nhìn quanh, tiếp tục…tự kỷ

- Ai cũng có đôi có cặp, có mỗi tôi và ông độc thân còn gì! \*nhìn sang Thiên vẫn ngơ ngáo\*

- Hả???? – đồng thanh tập thể

- Trần Duy, Chi, Nhi, Hoàng đã xong. Ngay đến Duy, Hải cũng đã tự thừa nhận quan hệ còn gì! – Hân cúi đầu thở dài thườn thượt, không để tâm đến cái không khí quái lạ bao trùm không gian sau khi cô phát ngôn câu đó.

Đột nhiên Hân ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Thiên, hai mắt long lanh. Thiên bất giác nuốt khan, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Có chuyện bất ổn! Giác quan thứ 6 réo ầm ỹ. Hân hồn nhiên bật thốt ý tưởng:

- Hay tôi với ông cũng thành một cặp cho đẹp đội hình nhỉ???

CẠCH! Loảng xoảng! Rơi thìa, rơi đũa tập thể. Thiên nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện. Hân ơi là Hân, lại dâng bạn vào chỗ chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Hân vừa nhún nhảy vừa hát vang cả sân trường. Vui quá đi, mới nhận thông báo sinh viên năm 3, năm 4 không cần tham gia hoạt động Trung thu, chỉ cần tham dự, không phải chuẩn bị. Thế là đỡ một việc rồi, có thể tập trung hoàn thành bản kế hoạch định hướng cùng với liên hệ địa điểm thực tập, làm đồ án trong năm tới rồi. vừa chạy vừa hát, va chạm là chuyện dễ dàng gặp phải. Hân vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt đã đâm sầm phải một người đi ngược chiều, súy ngã ngửa nếu không được người đó nhanh tay đỡ lấy. Đứng vững trở lại, Hân bật công tắc….loa phát thanh:

- Đi kiểu gì thế hả?

- Bà đi không nhìn đâm phải tôi, còn mắng cái gì? May không phải người khác, không thì ngã đập đầu rồi nhá! – Duy cũng không vừa, đốp chát lại

- Chứ không phải ông vừa đi vừa chúi mũi vào điện thoại à? – Hân đành hanh – lại tán tỉnh em nào chứ gì?

- Ờ đó! Việc của bà hả? – Duy gân cổ lên thách thức

- Tôi mách Hải!- Hân giở giọng trẻ con cãi cùn, nhất quyết không chịu thua

Vừa dứt lời, ngay lập tức Hân đã bị Duy nắm hay vai ấn chặt vào tường đau điếng, tập giấy tờ cũng theo đó bay tứ tung dưới đất. Hân bàng hoàng, mở to mắt nhìn Duy đứng ngay sát mình, ánh mắt tức giận, đôi tay cứ bóp chặt vai cô. Hân hơi run, chưa bao giờ cô thấy Duy tức đến như vậy, ánh mắt tỏa ra luồng khí lạnh đến mức đông cứng. Cô lắp bắp không thành câu:

- Ông….sao….đau tôi…..

- Tôi đã nói, tôi và Hải không có bất cứ tình cảm gì, tại sao bà không nghe? – Duy gằn giọng nói từng tiếng, nắm tay vô thức khép chặt hơn như muốn ngiền nát đôi vai nhỏ bé của người con gái trước mặt.

- Tôi….tôi – Hân hoảng hốt, càng run mạnh hơn, đáy mắt dần ngập nước

Duy vẫn chú mục vào Hân, cái nhìn càng lúc càng quyết liệt, gương mặt cứ thế sát lại gần hơn. Hân ngửa đầu hết cỡ ra sau, trốn tránh, cho đến khi đầu đụng tường, không thể lùi được nữa. Duy định đánh cô sao? Đánh người bạn đã quen thân 5 năm, đánh người cậu luôn chiều theo ý kiến sao???? Quá sợ hãi, Hân nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý, chờ đợi….chờ đợi……một cái tát? Một cú đấm?

Nhưng, ngoài dự đoán, Duy không đánh cô, mà hành động khác hẳn. Đôi môi bỗng dưng cảm nhận thấy một cái gì đó ép nhẹ, ấm áp, mềm mại. Hân mở bừng mắt, sững sờ. Duy….Duy……đang…..cái này……cái này là….hôn….là kiss đấy hả????????

Duy hôn cô?????????? Hân cứng người, không động đậy, trong tầm mắt chỉ hiển hiện gương mặt Duy đang phóng đại, mắt nhắm lại. Hân còn nhìn thấy rõ hàng mi dài đen của Duy cũng đang rung nhẹ.

Nụ hôn chỉ thoáng qua vài giây, rồi Duy rời khỏi Hân, nhìn thẳng vào cô vẫn chưa hết bàng hoàng, nói nhanh:

- Lần sau….đừng chọc giận tôi nữa!

Ngay sau đó, cậu quay lưng bỏ đi, chạy thẳng không một lần nhìn lại, để lại Hân chưa thoát khỏi cơn choáng váng. Đôi chân mềm nhũn như vừa bị rút hết sự sống, Hân trượt người dọc theo bờ tường, ngồi phịch xuống đất, ngón tay khẽ chạm vào môi. Cảm giác mềm mại, ấm áp đó vẫn còn lưu lại, nhắc nhở cô biết mình không nằm mơ. Hân cứ ngồi im ở đó, không hề biết bóng người đứng khuất sau lưng, hai tay nắm chặt, kìm nén giận dữ.

Hân không biết mình về phòng thế nào, thay quần áo ra sao, thậm chí còn không biết tại sao leo lên giường an toàn không xảy ra tai nạn. Căn phòng chìm dần vào bóng tối. Đèn cao áp ngoài khung cửa sổ bật sáng, chiếu hắt vào trong, nơi một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro một góc.

Tiếng động từ cửa truyền vào, ánh sáng bừng lên chiếu rọi không gian. Chi vừa cất ba lô vừa nhìn vào góc nơi có con mèo đang cuộn tròn

- Mày làm gì ngồi trong bóng tối thế? Sao không bật đèn lên?

-…………………

- Tắm chưa? Xuống cantin ăn tối luôn không? – Chi vẫn tiếp tục hỏi

-……………….

- Mày sao thế? Ốm hả? Hay đau ở đâu? – Chi thấy lạ khi Hân im lặng không đáp, bơ cô tận hai lần, liền lò dò lại gần, cúi người xem xét

- Oa oa, huhuhuhu! – Hân bỗng nhiên bật khóc, nhoài người ôm chầm lấy Chi – mày ơi………

- Có chuyện gì thế? – Chi cũng hốt hoảng theo, xảy ra điều gì khiến Hân mạnh mẽ vui vẻ lại khóc như trẻ con thế này???

- Huhuhu! Mất rồi……. – Hân vùi mặt vào vai Chi, nức nở

- Cái gì mất? Tiền? Điện thoại? Hay báo cáo? – Chi đoán mò, không ngừng vỗ vai an ủi

- Hức…..nụ hôn đầu của tao oa oa oa!

Chi đứng hình, cúi mặt nhìn trân trân bờ vai đang run rẩy của Hân. Cái gì cơ???

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Khóc chán chê, kêu gào chán chê, hết nước mắt, hết sức, đau họng. Chờ đến khi đủ dấu hiệu, Hân mới bình tĩnh, ngồi ngay ngắn kể lể sự tình cho Chi, không thiếu chi tiết nào. Nghiền ngẫm xong xuôi, Chi gật gù, rồi kết luận:

- Mày vẫn không hiểu sao Duy làm thế?

- Hức! Tao đã bao giờ nói Duy khi giận rất ghê gớm chưa? – Hân lấy khăn giấy xì mũi một cái rõ kêu – lần này tao chọc giận Duy rồi, hix!

- Mày nghĩ là Duy giận mày nên làm thế? – Chi chất vấn

- Chứ sao! – Hân gục gặc đầu – Duy còn để lời cảnh cáo đừng chọc giận cậu ấy còn gì! Chắc cậu ấy muốn chứng tỏ mình thích con gái, không hứng thú với con trai. Nhưng có cần lấy tao làm vật thí nghiệm thế không? Kiếm đứa khác hôn trước mặt tao là được mà! (ôi mẹ ơi bó tay rồi >

Chi ôm trán. Có ai lý giải được bộ não con nhỏ này làm bằng gì không? Thế cũng nghĩ ra được. Chi đành phải….giảng giải tỉ mỉ:

- Mày nghĩ coi! Nếu muốn chứng tỏ cậu ấy có thể tìm người khác như mày nói, nhưng cậu ấy lại không làm thế, tại sao?

- Chắc là… - Hân ngẫm nghĩ – một cách trút giận à?

- …………..\*câm nín\*

- Hay đây là cách cậu ấy hành hạ tao khi tao chọc giận? – Hân tiếp tục suy luận

-………..\*không còn khả năng phản ứng\*

Chi bất giác thấy tội nghiệp cho những ai lỡ…..cảm nắng Hân quá, đối diện với đứa tinh thông tình cảm người khác nhưng chuyện của mình lại không biết chút gì như vậy, e rằng yêu phải vắt kiệt toàn bộ trí thông minh mất.

## 88. Chương 88

Mấy ngày sau đó, như trẻ nhỏ phạm lỗi, mỗi lần thấy Duy, Hân lại cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, vừa sợ Duy còn giận tiếp tục dùng cái biện pháp quái đản ấy hành hạ, vừa có chút bối rối không dám nhìn, sợ mới nhìn đã lại tập trung đến…..cái-đó, cái đã tiếp xúc với môi mình (=\_= vòng vo qua). Duy cũng không bắt chuyện trước với Hân, khi thấy thái độ đó của cô, chỉ cười một mình. Cả nhóm phát giác ra sự bất thường của một trong những thành phần nhắng nhít, ồn ào này, nhưng không ai hỏi, chỉ im lặng quan sát. À, một người nữa kỳ lạ. Mấy hôm nay không thấy Hải tập trung ở cantin giờ ăn trưa như mọi khi. Chi nhìn hai người bạn thân, rối bời không biết giải quyết thế nào cho ổn.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Hân cúi đầu ngoan ngoãn giải quyết bữa ăn, chịu khó lắng nghe mọi người nói chuyện. Bình thường toàn cô nói là chính. Chọc chọc thìa vào củ cà rốt khiến nó nát bét trong bát canh, Hân vừa nghiền vừa rủa thầm Duy. Mải mê với sự nghiệp, Hân giật mình đánh rơi cả thìa khi có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình.

- Hơ….chuyện gì……

Hân ngơ ngác, chưa kịp thắc mắc hết câu đã bị Hải kéo dậy, lôi đi xềnh xệch, không giải thích. Hân méo mặt ngoái nhìn Chi cầu cứu, nhưng không còn đủ thời gian nữa. Hải nắm chặt tay Hân, kéo đi qua hết dãy hành lang dài, cùng mấy nhịp cầu thang, đạp cửa xông lên sân thượng.

Hân nhìn ngó xung quanh xem có ai ở trên này không rồi lại quay về trước, nhìn chăm chú vào Hải. Ồ,khám phá mới! Cô biết Hải cao ráo, nhưng cô cứ ngỡ Hải cũng mình hạc xương mai như Hoàng, nhưng nhìn từ sau mới thấy bờ vai Hải rất to, rất rộng, cảm giác vững chãi, an toàn. Hân bất chợt muốn thử được tấm lưng chắc chắn ấy cõng xem sao (có rồi đó thôi ^^). Đang mải chìm đắm vào suy nghĩ liên miên, Hân không để ý Hải vẫn nắm tay mình, cậu quay lại, mặt đối mặt với Hân, dứt khoát lên tiếng:

- Tôi có chuyện muốn nói!

- Hả? À… - Hận sực tỉnh - ừm, có chuyện gì thế?

Sáu giác quan lại thi nhau kêu réo bên tai Hân rồi. Chưa khi nào Hân thấy Hải nghiêm túc đến mức độ này, không còn cái biểu hiện thờ ơ, lạnh lùng, không quan tâm thời cuộc, cũng không phải khi trêu chọc Hân, giờ đây toàn bộ ánh mắt Hải tập trung vào mình, cái nhìn soi xét đến mức nổi da gà, ớn lạnh. Hân nuốt khan, cố gắng bình tĩnh hỏi lại:

- Có…chuyện gì?

- Hân! Chưa bao giờ tôi gọi Hân là chị, đúng không? – Hải nói từ từ, vầng sáng quanh mắt dần rõ hơn, ấm hơn, cái lạnh như đang tan chảy

-……….. – Hân im lặng, đầu óc lơ mơ không hiểu sao Hải nói vậy, đành ngoan đạo đứng nghe cho xong

- Tôi có một bí mật! – Hải tiếp tục – Từ khi mới vào trường, tôi đã rung động vì một người con gái! Tôi tham gia các hoạt động có người đó, ngay cả lý do tôi thi vào trường cũng vì người đó!

- Cậu đang giải thích việc mình không phải gay à? – Hân không kiềm được nữa, chen ngang- tôi đã suy nghĩ lại rồi, cậu rất đàn ông, cực nam tính!

Chưa gì Hân đã cuống cuồng sửa chữa, tự dưng linh cảm nếu còn giữ suy nghĩ ấy, sẽ bi Hải cho một bài học giống Duy hix hix. Nhưng Hải không để tâm câu hỏi của cô, tiếp tục tâm sự:

- Tôi im lặng ở cạnh người đó, dù cho người đó không biết về tình cảm của tôi, tôi cứ nghĩ chỉ cần được thấy nụ cười của người ấy là đủ. Nhưng giờ….tôi lại thấy không đủ!

- Ai thế? Tôi quen không? – Hân lại hóng hớt (bực bà này quá đi)

- Người con gái ấy rất trẻ con, hay làm nũng, hay trêu chọc mọi người, luôn thường trực nụ cười trên môi, nhưng ẩn sân bên trong lại là một trái tim sâu sắc, mềm yếu, có thể khóc vì bạn bè, nhưng chưa khi nào khóc vì bản thân! – Hải nhìn thẳng vào Hân, nói chậm rã, càng lúc càng nghiêm túc

- Hơ hơ, thế chắc là năm nhất mới trẻ con được rồi! Nhưng giống tính tôi nhỉ! – ngược lại, Hân vẫn tiếp tục ngây thơ con bò đeo nơ, đoán lung tung – Nói coi, là ai vậy? Tôi có….

- Người đó….chính là Hân! – Hải cắt ngang, bàn tay cũng theo đó nắm chặt hơn tay Hân, như để khẳng định

- Hả???? Hân nào? – Hân ngờ nghệch hỏi

- Hân! Trịnh Bảo Hân! Khoa Bảo vệ thực vật, năm 3, tham gia CLB nhiếp ảnh! – Hải không nản chí, vẫn bình tĩnh đối mặt

Rồi, xong! Trên sân thượng có một bức tượng đã hình thành dưới bàn tay kiệt tác của Hải. Hân chết sững, như sét đánh cái uỳnh vào đỉnh đầu, cứ mõi câu Hải nói lại có thêm 1 tia sét cứ nhẳm cô mà thả xuống. Hân cứ cố gắng nghĩ sang hướng khác rằng thì là mà cả trường có khá nhiều người tên Hân. Nhưng đến cả thông tin cũng chuẩn thế kia thì thôi rồi, là cô rồi, không thể nhầm lẫn rồi, chả thể bỏ qua nữa rồi! Hân bắt đầu cuống. Có phải vừa được tỏ tình không? Nên đáp lại thế nào trong tình huống này? Nên làm gì xua đi sự im lặng này???? Ước gì có ai lên phá đám đi cho xong huhu!

Cầu được ước thấy. Ngay khi Hân đang bối rối, quay cuồng đấu tranh trong âm thầm, cửa lên sân thương bật mở mạnh mẽ, đập vào tường một cái vang dội, theo đó tiếng ồn cũng nhanh chóng vang đến. Hân thở phào nhẹ nhõm, đang tự nguyền rủa sao vận may không đến lúc thi học kỳ thì sau đó tâm trí đã phải căng thẳng trở lại.

Đám người lên cứu nguy cho Hân (hay phá đám) là đám sinh viên nghịch ngợm nhất trường, vi phạm nội quy đến mức bị lưu ban 1 năm, không thể tốt nghiệp. Bằng chứng? Trên tay ai cũng có điếu thuốc lá phì phèo, đầu vuốt keo dựng đứng. Có mù cũng nhận ra. Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của Hân và Hải, một tên nhếch mép cười thú vị:

- Ha, có kịch hay! Lên đây hẹn hò hả mấy cưng?

Mấy tên bạn đồng loạt quay lại nhìn, rồi sau đó thi nhau cười sằng sặc. Hải không nói không rằng, nắm chặt tay Hân, định bỏ đi nhưng ngay lập tức đã bị tên vừa mở miệng chặn lại. Hắn tiếp tục nói:

- Kìa, bỏ đi đâu vậy? Cứ ở lại hẹn hò đi, anh muốn học hỏi kinh nghiệm chút haha! Không thì đưa bạn gái chú em để anh dạy thêm cho cũng được!

Tràng cười khả ố tiếp tục bùng nổ. Hải kéo Hân đứng sau lưng cậu, tay vẫn không rời tay cô, nhìn chằm chằm đám người đó, không đáp. Hân nhăn nhó khó chịu. Cô không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết (có đó, tác giả cho :D), có cần phải gặp hoàn cảnh đầy mùi truyện tình cảm thế này không? Rồi đánh nhau, rồi đầu rơi máu chảy, á quên máu chảy thôi, rồi nam bảo vệ nữ, nữ cảm động khóc sướt mướt bên thân hình bất động, nụ cười mãn nguyện khi nam chính đã bảo vệ được nữ chính. Tiếp theo sẽ là thế chứ gì??? Hân mù mờ suy đoán theo kinh nghiệm đầy mình rút ra từ truyện (ầy, tưởng tượng quá đà rồi =\_=).

Từ “nhưng” trong truyền thuyết xuất hiện theo sự sai khiến của tác giả, khiến những suy nghĩ mơ mộng của Hân rơi vỡ lả tả. Đám sinh viên đó chưa kịp làm gì, đã phải giật thon thót vì tiếng hét vang vọng trong cầu thang vắng lặng vọng đến tận cửa:

- Mấy thằng ranh kia! Lại trốn học phải không? Lần này tôi không tha đâu! Cứ chờ đấy!

- Chết! Lão trưởng khoa! Chạy mau! – Tên cầm đầu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, ra lệnh cho cả đám

Nhanh như cắt, đám đông nhanh chóng vọt lên lan can, phi thân như bay trốn qua sân thượng dãy nhà kho ngay cạnh, chuồn thẳng. Hân ngu ngơ chưa hiểu tình hình đã bi Hải kéo đi, núp kín sau nhà kho cạnh cửa. Thầy giám thị lên đến nơi, chỉ biết đối diện với sân thượng vắng tanh vắng ngắt, hậm hực dậm chân vài cái rồi cũng đi xuống, không quên…khóa chặt cửa sân thượng.

Trường Hân không cho phép sinh viên lên sân thượng nếu không có sự cho phép, ai vi phạm đều bị kỷ luật, nhiều lần thì đình chỉ thi. Vì vậy nên mới có chuyện trốn chui trốn nhủi thế này đây. Chờ thêm một lát, Hải mới kéo Hân đứng dậy đi ra ngoài, đá đá cửa

- Bị khóa rồi! – Hải nhanh chóng kết luận

- Vậy phải làm sao? Xuống thế nào đây? – Hân cuống quýt, thử mở cửa nhưng vô dụng

- Đi theo mấy tên kia là được!- Hải chỉ trỏ qua hướng mấy tên sinh viên đó vừa chuồn.

Hân lò dò đi theo cậu đến bờ tường, nắm tay vào lan can, nhìn xuống. Hix. Nói là hai tòa nhà gần nhau đấy, nhưng dãy nhà kho thấp hơn dãy nhà này những 1 tầng lầu, nhảy xuống đâu có dễ, chưa nói đến việc Hân sợ độ cao. Làm thế nào đây?

Hải chồm người lên, định sẽ nhảy xuống, Hân vội vàng níu tay lại, mếu máo:

- Tìm đường khác được không?

- Có đường nào nữa? – Hải khẽ nhíu mày

Hân nhìn quanh, cố tìm ra nơi có thể đi khỏi, nhưng vô vọng, lại tiếp tục mắt long lanh ngấn nước nhìn Hải

Hải thu chân lại, quay người Hân đứng đối diện mình, nắm chặt tay cô động viên:

- Giờ tôi nhảy xuống trước, sau đó Hân nhảy sau, tôi sẽ đỡ Hân từ phía dưới, được chứ?

- Nhưng…. – Hân rùng mình, khẽ liếc mắt đo lường độ cao

- Không sao đâu! – Hải động viên lần nữa – Tin tưởng tôi, tôi sẽ không để Hân gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu!

Hân chăm chú nhìn vào ánh mắt nâu trầm ấm áp đó, ánh mắt tỏa ra sự mạnh mẽ, chắc chắn. Cô vô thức gật đầu đồng ý, không suy nghĩ. Hải thở phào yên tâm, rồi cũng giơ chân lên, trèo qua lan can, nhanh nhẹn như mèo, chưa gì đã nhảy phóc xuống dưới. Hân lo lắng nhìn theo. Sân thượng dãy nhà kho đối diện có để khá nhiều đệm mút cho môn nhảy cao đã cũ không sử dụng đến, vì vậy Hải đáp đất dễ dàng, không đau đớn.

Hải ngẩng đầu lên, nhìn Hân, nở nụ cười tiếp thêm can đảm cho Hân, hai tay giơ ra, sẵn sàng đỡ Hân nhảy xuống. Hân vẫn không thể kìm nén toàn thân run rẩy. Bước chân lên lan can, cô càng run hơn nữa. Cảm giác như chỉ một cơn gió thổi qua thôi Hân cũng sẽ rơi tự do xuống dưới. Mặt tái nhợt, Hân nắm chặt tay, không dám nhìn xuống nữa. Tiếng nói trầm ấm của Hải vang lên, to và rõ:

- Hân! Tin tưởng tôi! Nhảy đi!

Hân nhìn xuống, cố gắng tập trung vào đôi mắt Hải, thu hết tự tin, khẽ mím môi, thả rơi người xuống. Đôi mắt cô nhắm tịt, chờ đợi sự va chạm mạnh mẽ với mặt đất, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Một vòng tay chắc chắn, ấm áp nhanh chóng bao phủ toàn thân. Đến lúc này, Hân mới dám mở mắt. Theo đà rơi xuống của cô, Hải đỡ gọn cô trong vòng tay rồi cũng ngã ra sau, nằm dài trên chồng đệm cao ngất.

Hải nhẹ nhõm hẳn, rồi cảm nhận được người con gái trong vòng tay khẽ run, cậu khép vòng tay chặt hơn, thì thầm:

- Không sao, tôi đã hứa sẽ bảo vệ Hân, tôi sẽ làm được!

Hân nghe rõ từng lời cậu nói, dù nước mắt chảy ướt đẫm vai áo Hải, nhưng nụ cười đã xuất hiện trên đôi môi cô, nụ cười của sự tin tưởng.

## 89. Chương 89

Thông thường, nếu hai người cùng nhau trải qua sinh tử, hay nói nhẹ nhàng hơn là trải qua chuyện gì đó, sát cánh bên nhau, mối quan hệ sẽ sát lại gần nhau, như có sợi dây vô hình gắn kết. Bình thường sẽ như thế. Nhưng…..tác giả lại thích bất thường hơn ^^. Thời gian sau đó, Hân tiếp tục chơi trò trốn tìm, nhưng đối tượng thay đổi từ Duy sang Hải. Nhờ đó, Hân quên bẵng đi vụ first kiss, tiếp tục tự nhiên như ruồi với Duy. Ngược lại, thấy Hải là da mặt mất kiểm soát, chỉ biết hiện đúng 1 màu: đỏ, hoặc đỏ lai hồng ^^.

Không một ai biết hôm đó Hải lôi Hân đi đâu, hai người xảy ra chuyện gì, ngay cả Chi cũng mù mờ thông tin. Có ai nói đâu mà biết! Nhưng kệ, mọi chuyện cứ thế lùi dàn vào dĩ vãng với những bận rộn trong học hành, rồi tất bật chuẩn bị dịp trung thu. Thoắt cái chỉ còn 2 ngày nữa. Lần này trường sẽ tổ chức cho các em học sinh ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em của quận nơi trường chịu sự quản lý. Ngay từ đầu tuần, các CLB đã họp liên miên để thống nhất lần cuối chương trình, rồi sau đó thì lấy quỹ đóng góp chung mua sắm quà, bánh kẹp, vật dụng cần thiết. Trái ngược với sự bận bịu của sinh viên năm nhất năm hai, các anh chị lớn chỉ việc ngồi nhàn hạ, chờ mong đến ngày diễn ra sự kiện rồi đập phá cùng các em nhỏ.

Hai ngày nay, Hân cũng không giáp mặt Hoàng, Hải, Yến Nhi, Chi trong hội sinh viên cùng Thiên trong ban tổ chức cũng chỉ xẹt ngang vài lần rồi ai làm việc nấy, thành ra hôm nay cantin thưa thớt chỉ còn 3 mẩu nhàn rỗi.

- Tổ chức chủ nhật này đúng không nhỉ? – Trần Duy trầm ngâm nhìn theo bóng mấy sinh viên ôm đồm đủ thứ đồ trang trí vừa đi ngang qua, hỏi vu vơ

- Ừ, chủ nhật! Từ sáng tới tối! – Hân vừa nhai vừa nói

- Tôi không tham dự được! – Duy thở dài cái thượt, tiếc nuối

- Sao thế??? – Trần Duy thắc mắc

- Hôm đó nhà có việc, phải về từ thứ 7 cơ!

- Họp gia đình hử? – Hân ngẩng đầu lên cướp cốc nước trước mặt Duy như đúng rồi, vừa uống vừa nói

- Ừ! – Duy chán nản chọc chọc khay thức ăn đã sạch trơn

- Họp gia đình? – Trần Duy có vẻ không hiểu cho lắm, đành hỏi tiếp, hi vọng có ai giải thích cho

- Là thế này! – Hân ngồi ngay ngắn, giảng giải – gia đình Duy có truyền thống sẽ họp đại gia đình, từ ông bà đến cháu chắt vào đúng trung thu hàng năm. Không ai được phép vắng mặt! Tôi có tham gia ké một lần, năm lớp 11, nhỉ \*quay sang Duy hỏi\*

- Họp gia đình phải đầu xuân năm mới chứ?

- Cụ bà nhà Duy quan niệm tết nhất tất bật, còn lo quan hệ xã hội dây mơ rễ má bên ngoài, nên chọn rằm Trung thu để họp mặt, đảm bảo không ai có lý do từ chối tham gia! - Hân tiếp tục nói tỉ mỉ

- Hay ta! Nhà tôi mấy năm mới họp 1 lần! – Trần Duy trầm trồ

- Ừ, nhà tôi cũng thế, năm mới thôi, không làm trung thu bao giờ! – Hân cũng hùa theo

Cả hai tiếp tục tào lao đủ thứ, không để ý bản mặt chán chường thiếu sức sống của Duy. Về nhà rồi lo quản đàn em họ nheo nhóc, nghĩ cũng nản. Đã thế năm nay có vẻ Hân không về cùng cậu, rủ rê mãi cô cũng không đồng ý. Ai biết được năm nay cậu vắng mặt chuyện gì sẽ xảy ra ngoài dự đoán chứ?

Xong xuôi bữa trưa, Trần Duy tiện đường cùng Duy đến sân bóng, còn lại mình Hân tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Bản tính lười ăn sâu vào xương tủy, Hân lười nhác ngồi dựa lưng vào ghế đá, nhàn hạ ngắm xung quanh, không thèm có chút xíu ý tưởng gọi là đi bộ cho…dễ tiêu hóa. Cứ ngỡ sẽ được yên tĩnh đánh 1 giấc say sưa, Hân lại bị phá đám.

- Tưởng đi tập bóng? Quay lại làm gì thế? – Hân hơi hé mắt, nhận diện người mới đến dưới ánh nắng buổi trưa chói chang

- Ờm, không đi nữa! – Duy ngồi xuống cạnh Hân, tiện tay đưa cho cô lon nước ngọt

- Có chuyện gì muốn tâm sự hả? – Hân ung dung hỏi cứ như không hỏi, căn bản cô hiểu quá rõ Duy đi

- Ừm, mấy hôm trước…Hải kéo bà đi đâu thế? – Duy nghĩ ngợi vài giây, quyết định không nói vòng vèo xa xôi quá nhiều, cứ hỏi thẳng, dù gì Hân cũng biết thừa cậu đang có chuyện suy nghĩ rồi

Mặt Hân thoáng đỏ, nhanh chóng đảo mắt qua hướng khác, đáp qua loa:

- Không có gì, vài chuyện lặt vặt thôi! Mọi người đã hỏi câu này cả chục lần rồi, giờ còn hỏi nữa làm gì?

- Không có chuyện gì sao mấy hôm nay thái độ 2 người lạ thế? – Duy nhìn Hân chằm chằm, nếu ánh mắt có thể khiến người ta khai thật mọi chuyện, chắc Hân cũng bị bức nói sạch bách mọi thứ rồi

- Thái độ thế nào mà ông bảo lạ? – Tránh không được, đối diện là hay nhất, Hân hùng hổ hỏi ngược lại Duy

- Thì….giống như…..hôm trước bà….tránh mặt tôi….sau cái vụ…. – Duy khựng lại, không ngờ Hân sẽ hỏi lại như thế, nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, lại thấy xấu hổ kinh khủng khiếp

- Vụ gì? – Vừa buột miệng hỏi, Hân đã thấy hối hận. Hix, trí nhớ ngắn hạn của cô đã hại chính mình rồi.

Nói đâu có sai, nghe Hân vô tư hỏi câu đấy, mặt Duy rất nhanh trở nên u ám, thoáng chốc gió lạnh nổi ầm ầm. Hân chột dạ, cẩn thận quan sát Duy. Nhìn cái mặt kia, đảm bảo là giận rồi, còn giận vô cùng ý chứ! Có khi nào….giận quá lại tiếp tục hành hạ cô như hôm bữa không? Sống lưng lạnh toát, Hân khẽ rùng mình, bản năng trốn chạy bùng phát, và ngay lập tức biến thành hành động.

Hân bật người dậy như có lò xo lắp ở ghế, chuẩn bị thực hiện “36 kế”

- Tôi….có việc, haha! \*cười cứng nhắc\* Ông cứ….ờ, thế nhá! Tối gặp!

Chân đã khởi động, động cơ sẵn sàng…..chạy! Ớ, lạ nhể, chạy rồi sao không tiến lên trước được thế này? Hân nhắm mắt nhắm mũi cố đi nhưng không được. Duy chết tiệt, có cần nắm chặt tay cô giữ lại thế không? Hít sâu 1 hơi, Hân quay lại quát:

- Có chuyện gì? Bỏ ra tôi còn đi!

- Tôi đã nói xong đâu! – Duy thản nhiên, vẫn giữ chặt tay cô không rời, vẻ mặt lãnh đạm

- Nói đi, nhưng buông tay tôi ra! – Hân cố giằng cổ tay đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức khỏi bàn tay to sụ của Duy

Duy không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, kéo nhẹ một cái. Hân không kịp phòng bị vì còn mải mê gỡ tay Duy, nhanh chóng đổ người về phía trước, đập mũi vào lồng ngực vững chắc của Duy. Nhăn nhó kêu khổ chỉ được 1 giây, cô đã kịp nhận thức vấn đề (lần này nhanh dữ ha), và cũng gần như ngay lập tức giãy giụa đòi thoát ra. Thế nhưng sức lực của một đứa yếu thể dục, kém vận động, đấu sao lại con trai khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện chứ?

Nơi sân trường vắng lặng, dưới bóng cây râm mát, một nam một nữ ôm nhau đầy tình cảm. Đó là nhìn từ ngoài vào, trên thực tế lại là trận chiến ngầm đầy quyết liệt, một bên cố giữ, một bên cố thoát. Xuống sức chỉ sau 5 phút giằng co, Hân xuôi tay, thở dài, cố gắng dùng lời nói thuyết phục:

- Rốt cuộc ông lại giận tôi chuyện gì sao? Lần trước thì…..lần này lại nghĩ ra cách này trừng phạt tôi hả?

- Phải! Tôi đang rất giận bà! – Duy giữ chặt Hân trong vòng tay, chỉ muốn được ở bên cô mãi như thế này không rời

- Giận thì nói, tôi sai tôi sẽ sửa, đừng dùng cách này! – Hân mếu máo.

Cứ thế này, có ai nhìn thấy đảm bảo ngày hôm sau cô thành người nổi tiếng mất thôi. Có nhảy xuống bể bơi cũng không thanh minh thanh nga được. Đã vậy, nếu Hải biết thì sao? Khoan, sao cô phải lo lắng Hải nghĩ gì nhỉ? Hân vốn là người vô tâm, thế mới có chuyện đang cố thoát khỏi vòng tay Duy, chỉ trong phút chốc lại chìm đắm trong suy nghĩ về một người khác hẳn.

- Bà thật sự không hiểu được tình cảm của tôi sao? – Duy cố gắng hạ giọng ngăn không cho mình nói lớn tiếng, tránh làm Hân thêm hoảng loạn

-………………\*đã chìm sâu vào suy nghĩ\*

- 5 năm ở bên nhau, tôi đã thể hiện ra như vây, sao bà có thể tảng lờ không hiểu được chứ? Hay bà không có tình cảm đó giống tôi, nên cố gắng trốn tránh sự thật? – Duy cứ ngỡ Hân quá ngại không dám nói, lại tiếp tục lẩm bẩm

- Tôi sao không có tình cảm với ông chứ! – Thức tỉnh sau cơn mê, Hân giật mình đính chính. Không hiểu đứa nào dám bơm vào đầu Duy cá ý nghĩ cô ghét cậu thế hử? Phát hiện ra thì ta cho biết tay

Duy ngạc nhiên, thả lỏng vòng tay, kéo Hân nhìn thẳng vào mắt mình, cố tìm hiểu xem cô nói thật hay đùa. Hân không trốn tránh, nghiêm túc nói với Duy:

- Ông là bạn thân, rất thân của tôi, dĩ nhiên tôi phải có tình cảm với ông chứ! Chả nhẽ tôi lại ghét ông hả? Đứa nào lại bép xép gì chia rẽ nội bộ đúng không? Hay con nhỏ nào theo đuổi ông định nói xấu chơi đểu tôi?

Duy ngao ngán, hai vai sụp xuống mệt mỏi. Cứ ngỡ Hân đã tỏ tường, ngờ đâu…Chả nhẽ đúng như Thiên nói, cứ phải bày tỏ thẳng mới thành công sao? Hân đứng đơ người nhìn Duy biểu hiện thay đổi còn nhanh hơn thay quần áo, không dám hỏi gì thêm, sợ lại bị ôm lắm >\_

Chưa kịp thực hiện ý nghĩ cách xa Duy chục mét, Hân đã lại lần nữa….bị trói chặt bởi Duy. Sao muốn khóc thế này????? Bất ngờ thay, cũng nhanh như lúc cô rơi vào vòng tay Duy, chưa đầy 5 giây sau, một bàn tay khác đã mạnh mẽ cầm tay cô, kéo cô ra khỏi Duy

- Hơ…sao cậu lại ở đây?

Hân ngơ ngác, nhìn Hải đang đứng đối diện với Duy, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh nhạt, hai tay đã co lại thành nắm đấm, lại ngó sang Duy cũng có biểu hiện tương tự. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này???

## 90. Chương 90

- Cậu định làm gì? – Duy mở miệng phá vỡ không khí ngưng đọng đã duy trì khá lâu từ khi Hải xuất hiện

- Còn anh, anh đang làm gì? – Hải nhàn nhạt hỏi vặn lại, không tỏ rõ thái độ gì

- Không phải việc của cậu! – Duy gằn giọng, cố kiềm nén cơn giận

- Anh không thấy Hân không thích hành động của anh sao? Em chỉ làm việc nên làm thôi! – Ngược lại, Hải vẫn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng, thờ ơ thường ngày, không chút biến đổi

- Đó là vấn đề giữa tôi và Hân, tôi sẽ tự giải quyết!

Dứt lời, Duy nắm tay Hân, kéo đi. Không chịu thua, Hải cũng nhanh chóng đưa tay giữ chặt tay còn lại của Hân. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau trừng trừng, thêm một cuộc đấu nữa diễn ra trong im lặng. Chỉ có một vấn đề. Có ai nhìn đến người đang đứng giữa chịu trận không?

Hân cố gắng tìm đủ mọi cách để hiểu thấu vấn đề giữa hai người vốn là anh em tốt này, nghĩ nát óc để có thể….giải thoát mình ra khỏi không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc này. Trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi chịu, hai người này mâu thuẫn cái gì sao không kéo nhau đi giải quyết, tại sao lại lôi cô vào? Hâm âm thầm kêu trời, tự hỏi những lúc này Chi đâu, Yến Nhi đâu, Trần Duy, Hoàng, Thiên đâu hết rồi????

Bộ não tự động phong tỏa nhận thức, bắt đầu mở cuộc họp bàn cá nhân. Như bao lần, Hân lại không để ý xung quanh, chìm trong suy nghĩ của chính mình, cứ để mặc hai tay bị kìm kẹp hai bên. Hải, Duy đã ngừng đấu nhãn, bắt đầu cuộc chiến đấu khẩu (lần 2):

- Cậu bỏ tay ra! – Duy lạnh giọng, ra lệnh

- Anh mới là người phải bỏ ra! – Hải không chịu lép vế, dù kém Duy 2 tuổi, nhưng vẫn mạnh mẽ đối đầu

Duy nóng mặt, không nghĩ ngợi, giơ tay vung nắm đấm hướng thẳng vào bụng Hải. Hải nhanh nhẹn né tránh, nhưng vì vướng tay Hân, nên cũng dính đòn, dù lực đánh đã thuyên giảm. Không thể kìm nén, cái đấm của Duy như ngòi nổ, Hải giơ tay lên, sẵn sàng đánh trả.

- Dừng lại! – Hân lao đến đứng chắn trước mặt Duy, hét lớn

Nắm tay Hải dừng giữa không trung khi chỉ còn cách mặt Hân một khoảng nhỏ. Duy sững sờ cúi xuống nhìn cô, có chút cảm động

- Đừng….đừng đánh nhau! – Hân lắp bắp, mặt tái xanh. Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Hải định xông vào Duy, thân người cô đã lao ra trước cả suy nghĩ.

Hải hạ tay xuống, nhìn Hân trân trân. Sau đó không nói không rằng, quay lưng bước đi thẳng. Hân buông thõng hai tay, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô đơn của Hải. Trong tích tắc Hải nhìn mình, cô đã thấy được đôi mắt nâu dần sẫm lại, mang theo tổn thương cực điểm. Không hiểu sao, Hân thấy tim mình nhói đau, mắt nhòe đi.

Duy ngạc nhiên nhìn Hân, không hiểu sao cô lại khóc, tay khẽ đưa lên muốn lau khô dòng nước mắt, nhưng Hân đã cản lại:

- Tôi muốn một mình! – Chỉ để lại một câu nói không âm điệu, Hân chùi mặt, chạy như bay về phía ký túc xá

Còn lại Duy đứng đó, không ngăn cản, không níu kéo, chỉ bất lực nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cậu đã đến quá muộn, hay vốn dĩ phần thắng chưa bao giờ đứng về phía cậu?

Chi ôm một chồng báo cáo bước từng bước về phía văn phòng hội sinh viên một cách nặng nhọc. Chân bước, nhưng ánh mắt lại không tập trung, đầu óc cũng để trên mây. Vẫn còn may là đã an toàn về đến nơi, không ngã, không tai nạn. Chi mệt mỏi thả mình xuống ghế, lấy tay day day hai thái dương. Cả tuần nay đã ngập đầu trong công việc, giờ cũng được nghỉ ngơi, buổi trung thu diễn rta tốt đẹp, không vấn đề. Nhưng có vấn đề khác khiến Chi đau đầu hơn gấp nhiều lần chuyện công việc. Thở dài, Chi giật mình bởi cảm giác mát lạnh áp vào bên má

- Hi! – Trần Duy cười tươi, giơ cao lon nước cam mát lạnh lên cho Chi – Nghĩ gì tập trung quá vậy?

- Không có gì! Sao lại đến đây giờ này? – Chi mỉm cười nhẹ, đón lon nước ngọt

- Mấy ngày nay không gặp được, có chút nhớ! – Trần Duy ngồi xuống cạnh Duy, nói thẳng

Từ ngày chính thức thành một cặp với Chi, Trần Duy không ngại ngùng nói những lời tình cảm, thậm chí còn nói mặt không biến sắc. Ban đầu Chi khá dị ứng với sự thay đổi ấy, nhưng lâu dần cũng quen, không đẻ tâm nữa. Trầm mặc một hồi, Trần Duy bắt đầu:

- Chuyện của Hân….

- Đã nghe Yến Nhi kể rồi! – Chi thở dài cắt ngang– không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy!

- Có vẻ như cả 3 không biết nên giải quyết thế nào! – Trần Duy cũng suy tư – tất cả giờ phụ thuộc vào Hân. Hân giờ ra sao?

- Không nói, không cười, cả ngày cứ thơ thẩn như trên mây, kém tập trung, rất hay lên sân thượng ngồi một mình! – Chi tóm tắt tình hình, càng nói càng thấy rơi vào ngõ cụt

Hai người nhanh chóng chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vấn đề liên quan đến những người bạn thân thiết, hơn nữa, nhờ có Hân, hai người mới đến được với nhau. Vậy nên….phần nào cũng muốn giúp đỡ, chỉ là không biết nên làm sao. Cùng thời gian, ở cantin cũng có hai người chụm đầu bàn thảo kế sách, cố gắng gỡ rối, nhưng lực bất tòng tâm (Hoàng Yến Nhi).

Sân thượng

Từng làn gió thổi lướt qua nhè nhẹ dưới màu nắng đang nhạt dần. Hân chống tay vào lan can, nhìn bầu trời xanh biếc phía xa, từng đám mây nhẹ trôi, đầu óc trống rỗng. Ngay cả điểm nhìn cho đôi mắt cũng không có. Hân không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Hứng thú làm việc cũng không có chút nào. Lúc này, cô rất muốn được ở trong vòng tay của mẹ, được bày tỏ hết nỗi lòng, thoải mái thư giãn, thoải mái khóc, không cần e ngại điều gì. Nhưng hiện giờ đâu thể về nhà, hơn nữa, mẹ cô cũng không ở nhà.

Đứng bất động, chờ từng cơn gió táp vào mặt khiến mình tỉnh táo hơn, hình ảnh đôi mắt buồn của Hải lại thoáng qua trong suy nghĩ. Cả tuần rồi, cô không gặp Duy, càng không thấy bóng dáng Hải. Giờ thì cô không hiểu ai đang trốn ai nữa. Sau buổi hôm đó, dù ngoan cố đến đâu, Hân cũng buộc phải thừa nhận lời định tội của Yến Nhi. Cô quá vô tâm, không để ý đến tình cảm Duy dành cho mình, cứ ngỡ cậu chỉ coi mình là bạn. Cô tồi đến mức gạt bỏ những hành động đầy ý nghĩa của Hải, cứ một mực phủ nhận. Giờ thì hay rồi, cả hai đều dành tình cảm cho cô, nhưng cô lại ác độc khiến hai người anh em thân thiết trở thành đối địch. Cô phải làm sao?

Một người bước những bước chân nhẹ, tiến dần đến phía cô. Không ngoảnh mặt nhìn, Hân cũng biết đó là ai.

- Mày ổn chứ? – Chi nhìn ngắm bầu trời, hỏi vu vơ

- Mày nghĩ tao có thể ổn được không? – Hân cũng nói vu vơ

- Mày từng nói với tao, nghe theo lựa chọn của trái tim mình, đó là câu trả lời chính xác nhất!

-…………… - Hân im lặng không đáp, nhớ lại khi cô nói câu ấy với Chi

- Hay….trái tim mày chọn cả hai người? – Chi dò hỏi, quan sát thái độ của Hân

- Tao không biết! – Hân nói, vẻ mặt vẫn cứng nhắc một biểu cảm – tình bạn thân thiết của tao với Duy, liệu có phải là tình yêu? Tao có nên đánh đổi một tình bạn đẹp đẽ ấy không? Sự quan tâm trong thầm lặng của Hải, tao có thể vứt bỏ nó, làm tổn thương cậu ấy không? Khoảng cách tuổi tác quá rõ ràng, tao có thể bỏ qua lời ra tiếng vào của dư luận mà đối diện được không? Tao thực sự…không thể hiểu nổi chính mình!

Chi im lặng, lắng nghe từng chút một. Hơn ai hết, Chi hiểu khi Hân không cười, nhưng cũng không thể khóc là khi cô đang buồn nhất. Cô thà để chính mình tổn thương, còn hơn khiến người quan trọng nhất với mình đau khổ. Liệu có thể nào, Hân không đưa ra lựa chọn?

Dù sao, Chi cũng cần xác định lại suy đoán của cô là đúng hay sai. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Chi.

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Ngày hôm sau, Hân cùng Yến Nhi ngồi ăn sáng trong cantin, một ngày hiếm hoi cả hai cùng lúc không có tiết học sáng. Yến Nhi vẫn ba hoa chích chòe, nói không ngừng nghỉ bên cạnh, trong khi Hân chỉ ậm ừ, nghe là chính. Yến Nhi biết Hân đang vướng trong rắc rối, nên muốn Hân vui, không nề hà độc thoại, chỉ cần Hân thấy thoải mái.

Đang nói liên tu bất tận, một người hùng hổ tiến đến phá ngang

- Hân! Chiều nay 5 giờ đến sân bóng gặp tôi được không? Nhất định phải đến!

Yến Nhi ngậm chặt thìa trong miệng, hết nhìn Duy lại nhìn sang Hân đang cúi gằm mặt. Không khí cứ phải gọi là quá mức căng thẳng đi. Hân từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Duy trong giây lát, rồi lại cúi xuống, nói nhỏ 1 câu:

- Được rồi!

Duy nghe được câu trả lời như ý, không ở lại lâu, lập tức đi ngay. Yến Nhi tò mò nhìn theo câu, không hiểu cái gì, nhún vai bỏ qua, tiếp tục mở băng. Nhưng lại lần nữa bị cắt ngang

- Hân, tôi muốn nói với Hân một chuyện, chiều nay lên sân thượng được chứ? 5 giờ!

Lần này thì Yến Nhi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô không nhìn Hải, chỉ chăm chăm theo dõi biểu hiện của Hân. Hân vẫn vô cảm như thế, vẫn không do dự, đồng ý với Hải, không thắc mắc câu nào. Hải đi luôn, hành động y chang Duy.

Yến Nhi không biết ai bày ra trò này, nhưng cô hiểu, lần này, hai người ấy đều muốn biết quyết định của Hân. Hân….sẽ lựa chọn ai đây? Chiều nay ai sẽ được gặp, ai sẽ phải chờ đợi trong tuyệt vọng?

Cám ơn mọi người đã vào ủng hộ mình nha. Fic sắp sửa đi đến những chap cuối cùng rồi. Mình đang đẩy nhanh tiến độ, vì dự rằng thời gian tới rất khó viết tiếp, nếu muốn hoàn thành đúng kỳ hạn, thì phải nhanh thôi

có ai thấy mạch truyện diễn ra quá nhanh thì đề xuất nhé ^^, biết đâu sẽ chậm lại, đồng nghĩa với...tăng số chương T\_T.

Hihi, mong được ủng hộ đến chap 100 nhé!

## 91. Chương 91

Sân thượng lộng gió, yên tĩnh, tiếng ồn nơi tập trung những sinh viên hoạt động năng nổ không thể vọng lại nơi đây, một góc khuất trong toàn khu trường rộng lớn. Một bóng người đứng lặng nhìn chân trời cao vợi, với những cánh chim bay không ngừng nghỉ. Trong bóng râm, hai ánh mắt dõi theo chăm chú, không chút lơi là.

..........Khuôn viên thoáng đãng, tràn đầy màu sắc của những nụ hoa mới nhú, của những chú chim chăm chỉ tìm mồi. Dưới bóng râm của cây phượng già chỉ còn lác đác vài cánh hoa dần héo úa, một người ngồi đăm chiêu suy nghĩ, chốc lát ánh mắt lại hướng về phía xa, hai tay nắm chặt, thầm cầu mong, hi vọng. Ghế đá gần đó, cũng hai cặp mắt đang nhìn theo, cùng hồi hộp, nín thở với nhân vật chính.

Hai con người, hai địa điểm, nhưng trái tim và suy nghĩ đều hướng về một nơi. Không gian như ngừng trệ, thời gian cứ chậm chạp trôi qua như đùa giỡn với sức chịu đựng của con người. Kim đồng hồ tích tắc kêu, kim phút cứ nhích dần từng chút, từng chút một. 5, 10, 15, rồi 20. Không có thêm đôi chân nào xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí, không một âm thanh được phát lên giữa khung cảnh tịch mịch.

Đến khi kim phút đã chạm đến con số 30, cuối cùng cũng có người lên tiếng:

- Có lẽ……không đến rồi!

Đáp lại chỉ có im lặng, sự im lặng lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Duy ngồi bất động, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên tàng cây xanh, rồi chống chân đứng dậy, thản nhiên phủi bụi, tay nhét túi quần lặng lẽ bước đi. Trần Duy định đi theo an ủi, nhưng bị Thiên níu tay lại, khe khẽ lắc đầu, đành đứng im nhìn người bạn bỏ đi, dáng người cô đơn đến cùng cực.

Duy cứ mải miết đi, cố gắng không suy nghĩ bất cứ điều gì có thể phá vỡ bức tường ngăn chặn cảm xúc của chính mình. Không biết từ khi nào, một đôi chân xuất hiện, chắn ngang đường cậu đi. Duy thờ ơ ngẩng đầu, xác định lại một người đến an ủi sao,cậu đâu có cần. Nhưng vừa nhìn thấy người ấy, Duy trợn mắt sửng sốt.Trước mặt cậu, chính là Hải, đối thủ duy nhất trong cuộc chiến không nhìn thấy kết quả này. Hải không để tâm biểu hiện của Duy, nhanh chóng vào chủ đề:

- Hân không tới chỗ anh sao?

- Không phải đến chỗ cậu à? – Duy cũng ngơ ngác hỏi lại, không hiểu sao Hải lại xuất hiện ở đây

- Không! – Hải nói ngắn gọn, tia sáng nhẹ nhõm xẹt qua đáy mắt rồi biến mất

- Vậy chứ Hân đi đâu? Tôi chờ mãi không thấy, cứ ngỡ…. – Duy bỏ ngỏ, không cần nói nốt cũng đảm bảo Hải đã hiểu được ý mình

Hai người lại đứng lặng đối diện nhau, nhưng không phải thù hằn đối địch như mọi lần, ngược lại chìm trong trầm tư, mỗi người tự nêu ra đủ giả thiết khác nhau. Gần như cùng lúc, từ phía sau lưng cả hai, 4 người thi nhau chạy như bay đến, hơi thở dồn dập, gấp gáp

-Có chuyện gì thế? – Duy nhíu mày hỏi, nhìn Yến Nhi cúi người thở dốc, Hoàng thì mặt mũi tái nhợt, Thiên cùng Trần Duy đứng đối diện cũng chả khá hơn

Hải bỗng có dự cảm không lành. Không phải…..Hân đã xảy ra chuyện đó chứ?

- Hân có chuyện gì phải không? – Cậu hướng cái nhìn quyết liệt chiếu thẳng vào Thiên

- Hân…. – Thiên hít sâu một hơi, nhìn cả Duy và Hải, nói – đang trong bệnh viện!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Hành lang bệnh viện thẳng tắp, nền gạch trắng toát, được lau chùi sạch đến bóng lộn, dưới phản chiếu của ánh đèn càng thêm chói lòa. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn cùng mùi máu tanh chưa tan biến hết cứ bay xung quanh, khiến cho không khí thêm phần cô đọng, nặng nề đến mức khó thở. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín, đèn hiệu vẫn sáng, màu đỏ như máu tươi, chiếu rọi vào sâu trong đồng tử đen láy, đờ đẫn.

Hân ngồi lặng trên ghế chờ, vô lực dựa hẳn vào lưng ghế mềm oặt. đôi môi khô nứt nẻ, hai mắt sưng đỏ, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi ra. Đối diện, Bảo đi đi lại lại không ngừng, hết nhìn phòng phẫu thuật, lại nhìn điện thoại. Chốc chốc, y tá lại mở cửa chạy nhanh ra ngoài, rồi sau đó lại biến mất. Chi ngồi cạnh Hân, trông chừng cô bạn có thể đổ gục bất cứ lúc nào, giữ chặt tay Hân. Lời nói an ủi không thể làm gì trong lúc này, thậm chí có thể khiến tình cảnh căng thẳng thêm, vậy nên Chi chỉ im lặng ngồi đó, làm chỗ dựa tinh thần cho Hân.

Hành lang vang vọng tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần. Ngay sau đó, một loạt người xuất hiện. Chi ngẩng đầu lên nhìn, khẽ ra hiệu cho tất cả giữ im lặng. Khi biết tin, cô đã nhanh chóng thông báo cho mọi người. Với tình cảm gắn bó thân thiết, không khó đoán được mọi người sẽ đến đây, đầy đủ và nhanh chóng.

Duy nhìn Hân vô hồn ngồi đó, không phản ứng, không thái độ, tim đau nhói, chỉ thầm mong mình có thể làm được điều gì đó xoa dịu nỗi đau cho cô. Yến Nhi lặng lẽ lại gần ngồi cạnh Hân, nắm tay cô giống Chi.Trần Duy, Thiên nhanh chóng tiến lại gần Bảo hỏi han tình hình.

Thêm lần nữa, im lặng lại bao trùm. 1 tiếng đồng hồ sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt, cánh cửa nặng trịch mở ra. Mọi người đổ xô đến hỏi han người bác sĩ mới chỉ tháo được khẩu trang, vẻ mặt mệt mỏi:

- Bác Thành, tình hình bố cháu sao rồi ạ? – Bảo gấp gáp hỏi

- Phẫu thuật thành công rồi! Cũng may bố cháu biết cách sơ cứu vết thương, nên không đến nỗi quá nguy hiểm. Gãy giập xương cẳng chân phải, gãy xương vai bên trái, không tổn thương nội tạng!

- May quá rồi! Cháu có thể vào được chưa vậy? – Bảo nhẹ nhõm, mọi người cũng theo đó thở phào

- Thuốc mê chưa hết tác dụng, cháu đi cùng y tá chuyển bố cháu đến phòng hồi sức, 2 tiếng sau có lẽ ông sẽ tỉnh!

Bác sĩ Thành mỉm cười trấn an rồi nhanh chóng đi khỏi. Đến lúc này, dường như mọi căng thẳng tích tụ suốt thời gian qua được giải tỏa, Hân nhìn Chi, cười nhẹ nhõm, cơ thể như bị co rút, không còn chống đỡ được nữa, Hân nhanh chóng ngả dần vào lòng Chi, chỉ kịp lẩm bẩm vài câu trước khi mất đi ý thức:

- May quá rồi!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Hải ngồi cạnh giường, nhìn Hân nằm đó, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt, kém sức sống. Chỉ trong vòng nửa ngày, dường như bao nhiêu sức lực đã bay đi không dấu tích. Phẫu thuật kết thúc, Hân đã ngất đi trong sự hốt hoảng của Yến Nhi và Chi, hiện giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Bao bọc bàn tay nhỏ bé của Hân bằng cả hai tay mình, Hải chỉ mong cô nhanh chóng mở mắt ra. Nhìn cô đau, cậu còn đau gấp bội. Khi nghe Thiên thông báo Hân ở trong viện, chưa kịp suy nghĩ, Hải đã lao ra ngoài, không quan tâm có những ai đuổi theo mình, chỉ muốn nhanh chóng có mặt bên cạnh Hân.

Đến nơi mới biết, bố Hân gặp tai nạn sạt lở đất khi đang đi từ Bắc Giang về lại thành phố, khiến chiếc ô tô ông lái lật ngửa, va chạm mạnh với hàng rào chắn. May mắn rằng ông đã lao khỏi xe, nếu không đã rơi xuống vực sâu. Dù vậy ông cũng không thể tránh được tấn đất đá đang không ngừng lăn xuống theo triền núi.

Cửa khẽ mở, Chi cùng Duy đi vào.

- Hân sao rồi? – Chi ngồi xuống bên đối diện, nhìn Hân chăm chú, nhưng câu hỏi lại hướng đến Hải

- Vẫn chưa tỉnh! – Hải chỉ có thể nói được ngần đó, rồi lại im lặng

- Hai người về nghỉ đi, tối nay tôi ở lại đây với Hân! – Chi nhìn cả hai người,sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt tràn ngập buồn bã

- Không! Em/tôi ở lại!- Hải, Duy đồng thanh phản bác

Chi thở dài, rồi nghiêm túc xổ một tràng dạy dỗ;

- Hai người đừng có cứng đầu ở đây! Hân chỉ vì quá lo lắng nên mới ngất,chứ chả phải người bị nạn. Chỉ chốc lát là tỉnh! Nghĩ tôi đuổi hai người chắc? Về nghỉ, rồi lát đến thay ca cho Hoàng, Thiên nữa. Người cần lo lắng chăm sóc giờ là bố Hân, nghe rõ chưa?

Hai người con trai cao lớn là thế, nam tính là thế. Vậy mà giờ đây phải so vai rụt cổ, cúi đầu hứng chịu cơn giận giữ của cô gái nhìn cứ ngỡ hiền lành,nhưng giờ lại đầy uy quyền. Không ai bảo ai, tự giác đứng lên, lầm lũi bước chân ra cửa. Trước khi đi, không hẹn mà gặp cùng nhau ngoái lại nhìn người nằm trên giường lần cuối (?) rồi mới đành ra về.

Chi chép miệng, bất lực, vớ lấy hộp cơm Yến Nhi mới mang đến, vừa mở hộp vừa thản nhiên nói như không:

- Dậy được chưa?

## 92. Chương 92

- Sao biết tao giả vờ ngủ?

Hân phụng phịu ngồi dậy, rõ ràng không hài lòng với Chi

- Tao nể tình bạn bè mấy năm, không lật mặt mày trước hai người kia là nể tình lắm rồi nhá! Ý kiến gì? - Chi lườm Hân một cái, không chút nể nang hoàn cảnh người mới ốm dây, quên mới ngất dậy của Hân

- Xì! – Hân trề môi, không khách khí giằng lấy một hộp cơm, ăn như bão táp

- Ăn được thế là khỏe cả tinh thần lẫn thể chất đấy nhỉ! – Chi nói, ngữ điệu thì có phần châm chọc nhưng ánh mắt nhìn Hân lại nhẹ nhõm, ôn hòa

- Có thực mới vực được đạo! Gì thì gì, cũng phải ăn chứ! – Hân nhai nhuồm nhoàm, lúng búng nói – anh Bảo đang ở cạnh bố tao hả?

- Không, anh về lấy đồ rồi, bây giờ chắc Hoàng, Yến Nhi đang bên đó. Hai người kia về chắc cũng kéo cả Thiên, Trần Duy đi cùng! – Chi thông báo ngắn gọn, tập trung giải quyết suất cơm cho nhanh chóng

- Ừm! – Hân chỉ đáp lại một câu, không nói thêm điều gì nữa

Hai người chăm chỉ tấn công bữa ăn, chẳng mấy chốc, hai hộp cơm rỗng đã lăn lóc trên bàn. Chi đưa nước cho Hân uống, tranh thủ hỏi:

- Sao mày phải giả vờ ngủ khi đã tỉnh? Định tránh đối diện hai người ấy mãi à?

- Tao có tránh đâu! – Hân lắc đầu phản đối – tránh thế nào được khi học cùng trường,cùng khoa, rồi giờ có khi còn chạm trán nhiều hơn ở đây nữa!

- Thế thì tại sao? – Chi quyết tâm làm rõ, khơi thông suy nghĩ của nhỏ bạn, không để nhỏ cứ tự ôm phiền toái trong lòng nữa

- Chỉ là……tao không biết nữa! – Hâm trầm mặc, xoay xoay cốc trong tay nghịch ngợm

- Mày nghe cũng đủ biết hai người đó quam tâm, lo lắng cho mày thế nào rồi đấy! Còn tranh nhau ở lại nữa! Rốt cuộc tình cảm của mày nghiêng phía nào? – Chi vừa khuyên vừa tra khảo, cố tìm kiếm manh mối dự đoán kết quả

- Cái này…..- Hân tiếp tục ấp úng, mặt phiếm hồng, cười hề hề định bụng tránh né câu trả lời

- Haizzzz, thế thì trả lời câu này! – Chi chuyển hướng, hỏi cái khác nhẹ nhàng hơn khi thấy biểu hiện 50/50 của nhỏ bạn – nếu không có vụ hôm nay, mày định sẽ đến gặp ai trong 2 người?

Hỏi thế mà kêu nhẹ nhàng mới hay, nặng hơn thì có! Hân nhìn Chi trân trối, không thể tin nổi đứa bạn thân dám hỏi mình câu tuyệt tình,chặn lui đường trốn như thế? Định trả thù khi cô bắt Chi đối diện với tình cảm của mình đó hả? Thấy Chi vẫn không rời mắt khỏi mình, Hân đành bóp bóp trán, nói thẳng:

- Tao vốn đang định…..bốc thăm xem nên đến gặp ai trước, nhưng rồi anh Bảo gọi thông báo, nên chả kịp làm gì cả!

- O\_\_\_\_O – Chi ngớ người, nhìn Hân như người ngoài hành tình. Vấn đề quan trọng có tính quyết định mà nhỏ này định….bốc thăm may mắn? Suy nghĩ có bình thường không thế?

- Đằng nào tao cũng biết hai người đó định nói gì rồi! – Hân lại lải nhải khi không thấy Chi lên tiếng cắt ngang – Nghe ai trước chả vậy, mày có cần dùng kế của tao để ứng dụng lên tao thế không?

Chi hơi chột dạ khi Hân quay ngược lại hạch sách mình. Ừ thì….ai bảo cô không có đầu óc sáng tạo bằng Hân, nên mới phải mượn cách Hân bày cho hồi năm nhất khi cô bị mấy cái đuôi gắn keo 502 bám theo thế chứ! Độ bay bổng kém Hân, nhưng kỹ năng chuyển chủ đề Chi lại là số một. Chi nhanh chóng áp dụng:

- Đỡ mệt rồi qua thăm bố đi chứ, mày định ngồi đây đến khi nào? Giờ chắc bác cũng tỉnh rồi!

-Ừ ha!- Hân vội vàng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi tay chân

Chi ở ngoài thở phào. Chưa lần nào đánh lạc hướng Hân lại không thành công hết!

Phòng bệnh mát rượi bởi từng cơn gió phả ra từ máy điều hòa, nhưng cảm giác ngột ngạt thì dù có âm bao nhiêu độ cũng không thể xua tan đi hết. Bước vào phòng, điều đầu tiên Hân làm không phải là lao đến vồ vập lấy ông bố thân yêu mà lại tiến đến mở banh cửa sổ. Khí nóng từ ngoài xộc thẳng vào trong, rồi dần dần,làn gió tự nhiên cũng kéo vào theo.

Đến lúc này, Hân mới tiến đến bên giường bệnh, hỏi han:

- Bố thấy sao rồi? Có đau không? Bố có ăn gì không?

- Ngã thì có thể không đau được không? – bố Hân phì cười hiền lành – mới trải qua phẫu thuật, bố muốn ăn lắm, nhưng không được!

- Bác Thành có nói gì thêm không ạ? – Hân vừa điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vừa hỏi

- Không có gì, chỉ gãy chân gãy tay thôi, không đâm vào nội tạng!

Bác sĩ Thành khoa Chấn Thương vốn là bạn học cùng bố Hân, quan hệ thân thiết, ông coi Hân, Bảo như con cháu trong nhà. Lần này bố Hân gặp nạn, ông cũng trực tiếp chủ trì ca mổ, kiểm tra kỹ càng các tổn thương cơ quan, rồi xử lý phần gãy, đến phần cơ giập nát chu đáo, cẩn thận.

Hân quay qua nhìn Hoàng với Yến Nhi đang ngồi thay nhau gọt hoa quả, cảm kích:

- Hai em vất vả rồi! Không có mọi người thì….

- Chị còn nói khách sáo thế hả? – Yến Nhi trách móc – chị em với nhau đừng nói thế chứ! Khó khăn giúp đỡ là thường, nói cảm ơn em còn ghét thêm ấy!

- Đấy, thấy chưa! Em út gì chị nói một bật lại mười thế hả? – Hân vờ nhăn nhó – Hoàng, dạy laị vợ em đi!

- Em là vợ cậu ấy khi nào chứ! – Yến Nhi đỏ bừng mặt, cãi cố

- Vợ em ngoan thế này, cần gì dạy nữa chứ! – Ngược lại, Hoàng cười hềnh hệch, hùa theo trò đùa của Hân

Phòng bệnh vốn tĩnh mịch, căng thẳng giờ đây tràn ngập tiếng cười đùa, ngay cả bố Hân đang bó bột cứng tay với chân cũng phải cười vì tính nhí nhố của đám nhỏ.

Ngoài cửa phòng, qua khe cửa nhỏ, một nụ cười thoáng hiện lên.

Mấy ngày sau đó, nhờ có đông đảo thành viên đại gia đình nhí nhố của Hân giúp đỡ, việc chăm sóc bố Hân không quá mệt nhọc, không ảnh hưởng đến việc học. Họ hàng Hân 1 tuần sau cũng kéo nhau đến, luân phiên trông nom, với mục tiêu để đám trẻ tập trung học tập. Vậy nên về sau thi thoảng mọi người kéo nhau đến thăm,không cần túc trực qua đêm nữa.

Gần cuối tháng 10, trời đã sang thu, về sáng thời tiết có chút se lạnh, nắng cũng bớt gắt gao hơn, chỉ còn màu vàng nhạt đem hơi ấm đến làm giảm đi cái lạnh buổi bình minh.

Hân tung tăng chạy dưới sân trường, hồi phục lại sự vui vẻ vốn có. Cuối tuần này bố cô được tháo bột trở về nhà nghỉ ngơi rồi, hứa hẹn một buổi liên hoan của đại gia đình cho coi. Gần đây Hân có cảm giác mình đã quên một điều gì đó, quan trọng, hay không quan trọng nhỉ? Cuốn vào guồng quay trường học – bệnh viện một thời gian, hiện giờ lại lo cho thi học kỳ cuối năm, rồi các kế hoạch khác nữa, Hân bận rộn đến chả kịp nghĩ ngợi. Được vài hôm rảnh rỗi thì có bới tung não cũng chả thể biết mình đã quên điều gì. Quên rồi sao còn trong não mà bới nữa!! Thế nên…..bản tính vô tâm vô tính, Hân quyết định….mặc kệ! Khi nào nhớ thì nhớ! (ôi khổ thân các chàng trai của tuôi =\_=)

Đang tranh thủ thời gian, lục trí nhớ một chút, Hân dừng bước chân đột ngột, nhanh như cắt vớ lấy gốc cây gần đó, núp kỹ,nhưng vẫn hở đôi mắt hóng hớt kỹ càng.

Gì kia? Có vẻ Hân có duyên làm…bóng đèn minh họa cho mấy vụ tỏ tình thì phải. Sao mấy người cứ phải chìa khoảnh khắc sến súa, chuối cả buồng ra trước mặt cô thế? E hèm, coi nào, lại là cọc tìm trâu, nữ bày tỏ nam đứng nghe kinh điển. Cái bóng lưng của người nam kia sao quen quen nhỉ?

Hân vừa xoa cằm quan sát, vừa cố hình dung xem cái quen quen đó là ai, thế nên chả nghe được mấy người kia nói gì, có muốn cũng chả nghe nổi khi cô đứng cách khu vực chính đến cả cây số thế này.

Đột nhiên, bóng đèn bật sáng cái tách trong tâm trí. Nhận ra rồi, người đó, còn ai khác ngoài hot boy mới nổi, vào học đã gây sóng gió cho cả trường, còn ai ngoài cái người mới gặp đã cãi nhau chí chóe với cô, còn ai khác ngoài cái người mới vừa rồi còn…..tỏ tình với cô. Vầng, đúng rồi đó, không sai được, người được tỏ tình chính xác là Hải.

Đừng có hỏi lại cô tại sao không nghĩ là Hoàng. Đơn giản, cô mới gặp Hoàng đang diễn phim tình cảm cùng Yến Nhi trong cantin,làm gì có chuyện biến ra đây nhanh thế được???

Hân bỗng dưng thấy khó chịu, không hiểu làm sao chỉ muốn….đá văng con nhỏ kia qua bên kia đại dương thôi. Nhìn cái bộ dạng làm nũng càng lúc càng thấy….ghét! Bực mình, bực mình. Mà sao cô lại bực mình?????

Trong giây lát, suy nghĩ đổi hướng, Hân ngơ ngẩn như con nai vàng, đứng sau gốc cây, tự thẩm định suy nghĩ.

Sau lưng, hai người nhìn cô kỳ quái, tự hỏi gốc cây có gì hay lại nhìn chăm chú thế. Phía trước, một người nở nụ cười bí ẩn.

Vẫn còn đem một bụng đầy những thắc mắc chưa được giải quyết về ký túc xá, Hân lại vứt cái tỉnh táo xuống đất, dẫm chân bình bịch đi lên, để lại cơ thể thần thái lơ tơ mơ. Không hiểu cái gọi là linh cảm, hay giác quan thứ 6 của Hân mạnh đến mức nào, không hơn không kém, lôi kéo Hân quay lại thế giới thực, đúng lúc ánh mắt truyền đến một thông tin nóng sốt. Tay chân hành động trước não bộ, Hân bay vút qua hàng rào cây cảnh đẹp đẽ (chính xác là nhảy ^^), chui vào bụi rậm, vừa khen bản thân nhảy tốt, vừa nguyền rủa sao tập thể dục nhảy cao lại chả nhảy nổi. Có nên đề xuất môn nhảy rào (nhảy qua hàng rào) thay thế không nhỉ???

Lạc đề!!! Nói đến nguyên nhân sâu xa,trực tiếp dẫn đến hành động người rừng của Hân, đó chính là ngay trước cửa ký túc xá nam, lại lần nữa, cái duyên làm bóng đèn của Hân phát huy tối đa. Cùng một ngày chứng kiến 2 vụ tỏ tình, đều do nữ chủ động, chỉ khác đối tượng lần này….là Duy, vẫn người quen.

Hân bò hai tay hai chân, cố gắng gạt bỏ đống hoa lá cành chìa ra cản đường, dò dẫm lại gần hóng chuyện, càng nhiều càng tốt. Nhưng đời không như mơ, tai vừa nghe được chút âm thanh, hai nhân vật chính đã không cho cô thỏa mãn, kết thúc cuộc nói chuyện,còn chia tay nhau nhanh như chớp nữa. Bực mình, chưa kịp quay lưng về lối cũ, một giọng nói đã vẳng vẳng trên đỉnh đầu Hân:

- Bà rình rập cái gì thế?

Hân khựng lại, quay đầu như rô bốt, cười haha:

- Chà, tình cờ quá ha! Ông đang đi đâu hả?

- Đâu có đi đâu!- Duy vẫn thản nhiên đứng chống hông – chui vào đó làm gì???

- À ha ha! – Hân cười gượng, mắt đảo xung quanh, rồi mừng húm bứt một cọng cỏ, giơ lên khoe – tôi kiếm…..vật liệu mẫu cho buổi thực hành ngày mai, haha! Ai ngờ trong trường cũng có, nên…..nhảy vào lấy haha!

Hân cười không ngừng, nhưng mặt méo xệch, thành ra điệu bộ kỳ dị đến mức Duy không chịu nổi, đành chìa tay lôi Hân ra, chờ Hân đứng đàng hoàng trước mặt mới nghiêm túc…..tra hỏi:

- Bà nghe được những gì rồi?

- Nghe gì cơ? - Hân vờ ngơ ngác, quyết định giả ngu đến cùng

- Anh Bảo vẫn đang ở nhà nhỉ, hình như lần trước có người lôi xe máy của ổng đi tập, làm hỏng vẫn giấu ở nhà tôi! – Duy xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi

- Tôi nói là được chứ gì! – Hân vội vàng cắt ngang, quyết định nói thật cho xong, còn được khoan hồng. Hix, ai bảo lỡ làm hỏng xe Bảo, bắt Duy nói dối rằng hắn mượn,để rồi giờ bị đe dọa thế này chứ!!!><

-Nói đi! – Duy cười thầm,nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc

- Thật sự là tôi chưa nghe được gì hết! – Hân giơ một tay lên thề thốt – tôi chỉ thấy hai người đứng đó,định đến gần để nghe, chưa đến thì nhỏ kia đã bỏ đi, tôi thề, không biết nhỏ kia tỏ tình sướt mướt với ông thế nào đâu! Hơn nữa,tôi nghe được cũng đâu có sao,bạn bè thân thiết với nhau, có gì tôi làm quân sư cho ông, lợi quá ý chứ! Thế nên là….

-Dừng! – Duy chặn họng Hân, cắt đứt màn diễn thuyết không thấy hồi kết – bà nói…..tỏ tình là thế nào?

- Lại còn thế nào? – Hân lớn giọng hỏi lại, hiểu nhầm Duy có ý định chối nên càng quyết tâm “đổ tội”- ông cũng đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, không cần tự ti về bản thân đâu! Có người thích là tốt! Thế nên là….

- Bà có cảm giác gì khi thấy tôi có người tỏ tình? – Lại một lần nữa, Duy nhảy vào họng Hân ngồi chồm hỗm, không để cái miệng cô tiếp tục tía lia đủ chuyện càng lúc càng xa chủ đề

- HẢ? Cảm giác á?- Hân nghệt mặt hỏi lại, rồi vô thức buột miệng – mừng cho ông chứ sao!

Duy trầm mặc nhìn Hân không rời sau khi nghe được câu trả lời khiến Hân chột dạ,không hiểu mình nói sai cái gì, đành vận hành trí nhớ tua lại xem từ nãy đến giờ mình có nói cái gì không đúng không.

- Tại sao bà không thấy đau lòng?

- Gì cơ?

Hân giật mình định thần lại khi nghe thấy Duy nhỏ giọng nói một câu, nhưng chưa kịp thắc mắc, cô đã thấy Duy quay lưng bỏ đi, đầu khẽ cúi, hai tay đút túi quần, toàn thân tỏa ra sự đau thương.

Hân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Duy xa dần, không dám chạy lên hỏi lại. Vì sao? Bởi vì tâm trí cô lại tiếp tục oánh nhau nội bộ mất rồi. Tại sao cô không thấy đau lòng,hay bực mình khi thấy Duy được tỏ tình? Ngược lại, tại sao thấy Hải như vậy, cô lại khó chịu????? Tại sao???? Why????  

## 93. Chương 93

Mặc kệ việc hai bán cầu não của Hân cứ đánh nhau tối ngày, đến chủ nhân còn chả thèm can ngăn, thoắt cái 1 tháng lại trôi qua. Đầu tháng 11, thời tiết vẫn cứ gọi là….thu đã qua, hè vẫn ở lại, tóm gọn trong một từ: nóng! Biến đổi khí hậu quả rất nguy hiểm. Với một đứa tôn thờ mùa đông như thần thánh, coi mùa hè như con kiến, thì đến tháng 11 vẫn chưa thèm lạnh, đó là một cực hình không tên.

Gần cuối năm, cái gì cũng nhiều, nhiều bài tập, nhiều bài kiểm tra, nhiều báo cáo thực tế, nhiều hoạt động cuối năm………Chạy đi chạy lại dưới ánh nắng chói chang, thử hỏi có thích nổi không?

Phi vào trong phòng có gió điều hòa tỏa ra mát rượi, Hân thả phịch người xuống ghế, nhắm mắt tận hưởng từng giọt mồ hôi từ từ bốc hơi khỏi cơ thể, mắt lim dim, trí não bắt đầu bay bổng…….BỐP!

- Đứa nào láo toét thế hả? – Hân bực bội trừng mắt, hét onh ỏi, sau đó chuyển thái độ ngay lập tức khi thấy người đến là ai - Ớ hớ……anh….về rồi?

- Không về để cô quậy tung cái câu lạc bộ này lên à? – Bảo lừ mắt nhìn cô em gái, cảnh cáo thái độ thiếu nghiêm túc

- Gì chứ? Sạo này em có đến CLB đâu, quậy thế nào được? – Hân cự cãi

- À, hóa ra không phải quậy phá mà trốn việc hả? Được lắm! – Bảo giơ nắm tay, đe dọa lần 2

-………..\*há mỏ\* - Hân cứng họng, không thể cãi nổi lý lẽ của ông anh, kiểu gì cũng xoắn cho bằng được, cuối cùng moi nốt giọt can đảm cuối cùng, chống cự yếu ớt – vì….em không được giao nhiệm vụ….

- Không có nhiệm vụ thì được phép bỏ mặc mấy đứa năm nhất tự xử hả? – Bảo (lại) cằn nhằn

- Có năm hai nữa mà! – Hân cúi đầu lí nhí (sợ mà vẫn cố cãi =\_=)

- Thẳng lưng lên! – Bảo xốc áo Hân không khoan nhượng, rồi ngồi vào ghế chủ nhiệm, chờ đợi mọi người đến đông đủ.

Hân chỉ biết xầm xì bất mãn, Lâu lắm Bảo mới về trường sau mấy tháng dài giám sât sinh viên năm cuối thực địa làm đồ án tốt nghiệp. Mới về đã chấn chỉnh toàn bộ, từ trong ra ngoài, không sót chỗ nào.

5 phút sau, bắt đầu họp. Tiếp tục 5 phút sau, một bóng người vội vàng xô cửa phòng đi vào, khiến tất cả giật mình

- Xin lỗi, em đến trễ! – Hải nhễ nhại mồ hôi, vừa thở dốc vừa nhanh chân về chỗ ngồi, tránh cái nhìn chớp tia lửa điện từ Bảo

- Được rồi, tiếp tục! – Bảo sợ mất thời gian, tạm tha cho tên đi trễ, tiếp tục nghe các nhóm báo cáo tình hình khi anh vắng mặt.

Hân gần như sắp ngủ gục đến nơi khi nghe giọng nói báo cáo đều đều củ các nhóm trưởng, mãi đến khi thần ru ngủ chuẩn bị thành công đưa cô vào giấc mơ thì Bảo xua tay đuổi thẳng cổ. Giọng nói sang sảng vang lên rõ ràng trong phòng họp yên tĩnh:

- Tháng 12 sẽ có dạ hội cuối năm, cùng với ngày lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối vào 30/12. Trong tháng 11 có ngày 20/11. Event thường niên của tháng 11 sẽ giao cho sinh viên năm nhất, năm hai phụ trách, các nhóm trưởng chú ý phân bổ nhiệm vụ, hướng dẫn cụ thể cho các thành viên. Riêng năm ba, tháng 11 miễn, nhưng tháng 12 phải tham gia đủ!

- Yeah!!! – Các thành viên năm ba vô tay nhau reo hò ầm ỹ. Tháng 11 là tháng tập trung thi cử, được miễn còn gì bằng.

Trường đặc biệt thế nào đã được nói qua. Cuối năm là thời điểm tốt nghiệp của sinh viên, tuyển sinh vào tháng hai hàng năm. Tháng 11 là thi hết học kỳ, sau đó qua năm học mới luôn đến tết âm lịch thì được nghỉ. Vậy mới nói, tháng 11 mới là thời gian căng thẳng nhất của trường, Riêng thi tốt nghiệp diễn ra vào đầu tháng 12, kết quả công bố cùng ngày với dạ hội cuối năm. Oái oăm ở chỗ đó, vui buồn gì sẽ được thể hiện hết trong ngày đó (chả để cho người ta được tận hưởng trọn vẹn gì hết, biết cách hành hạ thật =\_=)

Chờ tiếng ồn tạm lắng, Bảo tiếp tục:

- Tạm thời chờ thi học kỳ kết thúc sẽ tiếp tục nêu kế hoạch cuối năm. Còn bây giờ, những ai có nhiệm vụ ở lại, người khác có thể về!

Hân hồ hởi thu dọn đồ đạc, cười toe trước bản mặt không thể nào chán hơn của Hải, sóng bước cùng Thiên đi ra ngoài.

Bước xuống đại sảnh, cả hai đụng mặt Chi cùng Yến Nhi đi ra từ phòng Hội sinh viên

- Anh chị đi đâu vậy? – Yến Nhi lên tiếng hỏi trước, vừa loa hoay sắp xếp lại đống tài liệu trên tay

- Họp CLB! Hai người thì sao? – Thiên trả lời, tiện tay cầm giúp Yến Nhi gần hết đống giấy tờ

- Lên kế hoạch hoạt động cuối năm! – Chi nói ngắn gọn, rồi quay sang Hân – đi bây giờ chứ?

- Ừ, về cất đồ rồi đi! – Hân xem đồng hồ rồi gật đầu đáp lại

- Hai chị đi đâu thế? – Yến Nhi tò mò hỏi

- Đi mua sắm! Em đi cùng chứ? – Hân nháy mắt nhìn Yến Nhi, mời mọc

- Có chứ! Đi liền! – Yến Nhi hớn hở gật đầu lia lịa, thảy luôn mấy tờ giấy còn lại vào tay Thiên – anh bê lên văn phòng Đoàn giùm em luôn nhé!

- Tiện thể cầm cái này đưa cho thầy Bí thư giùm nhé! – Chi dúi chùm chìa khóa vào túi áo Thiên, dặn dò

- Đi thôi, bye bye! – Hân tỉnh bơ kéo tay Chi, Yến Nhi, buông câu chào rồi đi thẳng

- Ơ, này này! Thế này là sao???? – Thiên ú ớ, nhìn bóng dáng 3 cô nương đi thẳng, để lại mình đứng ngơ ngác với chồng giấy cao chót vót, chỉ biết nhăn nhó khổ sở, bất lực

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Quán trà sữa Ping Pong. Giàn hoa ti gôn rủ xuống cửa sổ, lay nhẹ trong gió, từng cánh hoa thưa thớt rơi vãi trên bậu cửa, khung cảnh thơ mộng và yên bình. Hân chống tay trên bàn, mắt lơ đãng ngắm nhìn bể cá cảnh đặt ngoài hiên. Yến Nhi thăm dò một hồi, sau cũng mở miệng:

- Chị Hân này!

Hân quay mặt vào, nhìn Yến Nhi, chờ đợi. Yến Nhi có phần khó nói khi đối diện với ánh mắt vô tư lự của Hân, ngập ngừng vào vấn đề:

- Ừm, chả là….chị cũng biết đấy, à không, em được biết tình hình của chị! Em muốn hỏi.....

- Hải và Duy? – Hân ngắt lời Yến Nhi.

Yến Nhi khá ngạc nhiên khi Hân nhận thức vấn đề nhanh bất ngờ, ít nhất hơn mọi lần. Lẽ thường thấy cô ấp úng như thế, kiểu gì Hân cũng chơi một câu chém gió, hoặc nhăn nhó khó chịu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hân, Yến Nhi cũng gật đầu thừa nhận. Chi đang mải mê nhắn tin cũng đặt điện thoại qua một bên, tập trung vào Hân

- Định hỏi chị thích ai hơn? Hay là có cảm xúc thế nào với hai người? Hay là hỏi cái gì? – Hân nói đều đều, như học thuộc lên bảng trả bài

- Tất cả luôn! – Yến Nhi tranh thủ cơ hội, khai thác triệt để

- Hà, vậy thì… - Hân lại hướng mắt qua cửa sổ mơ mộng, giọng (vẫn) đều đều – cả hai đều là người quan trọng với chị. Chị không muốn bất cứ ai tổn thương hết, nhất là lý do lại là chính bản thân mình. Hỏi thích ai hơn, noment. Hỏi cảm xúc thế nào, dĩ nhiên thích cả hai rồi!

Yến Nhi xụ mặt. Nói dài thật đấy, nhưng sao chả câu nào ráp đúng chủ để, chọc đúng chỗ ngứa vậy nè?? Chi ngồi im từ khi nãy, giờ mới vào cuộc:

- Vậy mày thích cả hai theo nghĩa nào? Bạn bè, chị em, người thân, hay tình cảm nam nữ?

Yến Nhi nhìn Chi thán phục, rồi lại nghểnh cổ hướng sang Hân chờ mong. Hân im lặng giây lát, tiếp tục….đều đều:

- Duy cùng tao làm bạn đã hơn 5 năm, ngay cả anh Bảo hay bố mẹ, có lẽ cũng chả hiểu tao bằng Duy. Ngược lại cũng thế. Tao và Duy ăn ý trong lời nói, suy nghĩ, hành động. Còn với Hải, quen biết chỉ một năm, nhưng dường như Hải hiểu tao hơn cả Duy, tao thì chả hiểu được bao nhiêu. Tao có thể tâm sự mọi chuyện với Duy, còn Hải….không cần tao nói cũng hiểu. Tao và Duy chưa bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện khi đi cùng nhau, còn Hải….ngồi im cũng thoải mái! Vậy mày nghĩ xem…..tao thích hai người theo nghĩa nào?

Nói một tràng dài, cuối cùng Hân đá lại vấn đề cho Chi. Chi hơi sững người, rồi nghiêm túc suy nghĩ. Hân đã nói rõ cảm xúc của mình, vậy àm vẫn hỏi lại cô, có lẽ…chính bản thân Hân cũng không thể xác định được. Yến Nhi nêu ý kiến:

- Có khi nào chị thích Hải, theo kiểu nam nữ ý! Anh Duy…..thích theo kiểu bạn thân?

- Vậy sao không phải thích Duy, còn với Hải theo kiểu chị em thân thiết? – Hân vặc lại, khiến Yến Nhi đơ người, không thể phản bác

- Điều này….phải kiểm định lại đã! – Chi chép miệng, quyết định cứ thử đi mới biết được

- Mấy người thử chưa chán hả? – Hân híp mắt – hết thay phiên nhau phục vụ tao chi li, rồi thi nhau bày màn kịch tỏ tình ra cho tao chiêm ngưỡng! Còn trò gì nữa không?

Chi và Yến Nhi lén lút nhìn nhau. Bị lộ rồi sao? Nhỏ này mọi khi khù khờ thế mà lúc không cần lại thông minh nhạy bén bất ngờ.

Hân thở dài, vỗ tay lấy lại tinh thần, nhìn hai người đối diện, tuyên bố:

- Thôi, chuyện của tao tao sẽ tự giải quyết, hai người đừng lo nữa, cũng bảo mấy người kia đừng làm gián điệp nữa! Tao sẽ đi hỏi ý kiến chuyên gia!

- Chuyên gia nào? – Chi cùng Yến Nhi đồng thanh, ngạc nhiên lần 2, sao nhỏ biết mọi người làm gián điệp giám sát nhất cử nhất động của Hân để báo cáo tình hình?

Hân cười mỉm bí ẩn, không tiết lộ gì thêm.

## 94. Chương 94

Cuối tuần, Hân nhặt hết sách vở tài liệu vào trong ba lô, thay quần áo, để lại lời nhắn cho Chi, rồi hành quân về nhà. Mới có thông báo nghỉ ôn thi 2 tuần, Hân đã không do dự cuốn gói về nhà như thường lệ. Chỉ khi ở nhà, dưới sự giám sát chặt chẽ của ông anh cũng như của bố Hân mới học được. Năm nào bố Hân cũng ở nhà vào dịp cuối năm, tiện thể coi sóc nhà cửa, rồi tiện thể giám sát Hân học luôn.

Ăn cơm tối xong, Hân rủ rê bố lên sân thượng hóng mát. Bố Hân nhìn con gái, rồi gật đầu đồng ý. Ông rất ít khi tâm sự với anh em Hân, không như mẹ cô, nhưng với con mắt quan sát tinh tường của nhà khảo cổ học, ông biết Hân đang có tâm sự, muốn hỏi ý kiến ông. Sân thượng luôn là địa điểm ưa thích khi cô có bí mật gì đó. Từ hồi tiểu học lén thích một bạn trai, cho đến cấp hai bị kỷ luật ở trường vì can tội….chui hàng rào trốn ra ngoài chơi, đến cấp 3 bị gọi phụ huynh vì xích mích với bạn học (coi lại ngoại truyện: lần gặp đầu tiên, au không nhớ lắm cái tựa đề ^^). Hết thảy bí mật từ nhỏ tới lớn, sân thượng đều là nơi tiết lộ. Đối tượng có thể từ anh tra, bố, mẹ, hay thậm chí là Duy nóc nhà ngay bên cạnh.

Hân đưa ghế cho bố ngồi, xong xuôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm cao vợi, ánh sao chớp nháy không ngừng. Hân nói nhỏ:

- Lâu rồi nhà mình chưa đi dã ngoại bố nhỉ!

- Con vào đại học, hè năm nào cũng đi tình nguyện, rồi đi thăm thú nhà bạn bè, anh con lại hay đưa sinh viên đi thực tế, cũng 2 năm rồi chưa đi! – bố Hân khoanh tay, ngắm trời mây, tưởng nhớ lại ký ức ngày xưa, khi những đứa con còn í ới cãi nhau chọn địa điểm đi chơi

- Cũng đúng ha! – Hân nhoẻn miệng cười – Hay Tết năm nay đi đi bố?

- Có mấy ai đi dã ngoại mùa đông hả? – bố Hân xoa đầu cô, bật cười sảng khoái – nếu con muốn, cả nhà đi Sa Pa ngắm tuyết! Chỉ e khi đó con có kế hoạch riêng, lại từ chối thôi!

- Làm gì có chứ bố!

- Vậy nói cho bố nghe, dạo này có chuyện gì khiến con suy ngĩ thế? – bố Hân từ tốn vào vấn đề

Hân chần chừ. Vốn cô định tìm mẹ, nhưng hiện tại bà đang tham dự khóa thao giảng ở các trường trung học trong toàn quốc, nên không ở nhà. Hít sâu một hơi, Hân quyết định nói ra tất cả, từ việc quen biết Hải, những việc xảy ra giữa hai người, cho đến vụ tỏ tình của Duy, cảm xúc khó hiểu của cô. Bố Hân kiên nhẫn lắng nghe chăm chú. Kể xong, Hân hướng ánh mắt xáo động về phía bố, yếu ớt hỏi:

- Con phải làm thế nào đây bố?

Bố Hân nhìn cô trìu mếu, đưa tay bao trọn đôi tay cô con gái trong tay mình, điềm tĩnh kể chuyện:

- Ngày xưa, bố mẹ quen nhau thế nào con còn nhớ không?

- Nhớ! – Hân cười nhẹ khi nghĩ lại lời bố mẹ vẫn kể - bố quen mẹ khi đâm xe phải mẹ trên đường đi học!

- Ừ, đúng rồi! – Bố cô cũng cười, ánh mắt tràn ngập ấm áp, tình cảm vô bờ - nhờ vụ ấy, bố mẹ quen nhau, trở thành oan gia, gặp nhau ở đâu, cãi nhau ở đó. Nhưng có chuyện bố chưa nói. Ngày ấy, bố có một cô bạn quen nhau từ thủa nhỏ đến lớn, hai nhà ở sát cạnh nhau, cô ấy cùng bố trỉ qua tuổi thơ với nhau, bên nhau gắn bó đến nỗi hai gia đình còn có ý định làm thông gia!

Hân ngạc nhiên nhìn bố, nhưng không lên tiếng, cô chưa nghe ông nói đến mảng quá khứ này. Bố cô tiếp tục:

- Cả bố và cô ấy cũng nghĩ việc cả hai bên nhau là đương nhiên, vốn dĩ phải như thế. Nên dù có bị gán ghép trêu chọc cũng không phiền. Cho đến khi mẹ con xuất hiện. Từ những lần gặp nhau thường xuyên trên đường đi học, rồi đụng độ ở trường, sau đó thân nhau khi nào không hay, bố ít khi nói chuyện cùng cô ấy, tần suất gặp mẹ con còn nhiều hơn. Cô ấy giận, nhưng bố không biết lý do, lại chạy đi nhờ mẹ con tư vấn. Con biết sau đó thế nào không?

- Thế nào ạ? – Hân tò mò, câu chuyện của bố mẹ cứ như tiểu thuyết ý

- Vừa hỏi xong, mẹ con đã ném cho bố một câu “Không biết” rồi bỏ đi thẳng. Những ngày sau cũng tránh mặt bố! Bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cho đến khi không chịu nổi, bố tức giận yêu cầu cả hai giải thích lý do giận bố! Con đoán xem….. – ông lại tiếp tục chơi giải đố cùng Hân

- Đừng nói cả hai đều tỏ tình với bố nha! – Hân cười gập bụng trêu chọc bố

- Đúng rồi! – Ông gật đầu, khen ngợi cô con gái thông minh, Hân thì nghệt mặt, không tin đó là thật – cả hai đều nói thích bố, đều mong bố trả lời. Khi ấy, bố cuống lắm, không biết chọn ai. Một người là thanh mai trúc mã, một người từ oan gia thành bạn thân. Bố cứ chần chừ đưa câu trả lời, cho đến một hôm, cô bạn của bố buồn bã đến nói sắp chuyển trường, đi cùng gia đình vào trong Nam. Bố thấy đau lòng, quyết định sẽ nhận lời cô ấy. Vì khi đó, nghĩ đến chuyện không thể gặp cô ấy nữa, bao nhiêu băn khoăn trăn trở mang tên mẹ con đều biến mất khỏi tâm trí!

- Vậy là bố chọn cô ấy? Thế sao bây giờ….. – Hân cắt ngang lần 1, thấy câu chuyện có phần phức tạp, khó hiểu

- Ngày đi tiễn chân cô ấy, bố vừa đến sân bay, chưa kịp nói câu nào thì bạn học cùng đã chạy đến nói 1 tin thông báo cho cả đám! – bố Hân lờ câu hỏi của cô, lại kể chuyện

- Bố đến sân bay níu chân cô ấy à? – cắt ngang lần 2

- Để yên bố kể! – Bố Hân lừ mắt nhìn con gái – người bạn đó nói, mẹ con bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện!

- Tai nạn á? Tình tiết thường gặp thế! Thế mẹ…….à, con im đây, bố kể tiếp đi hihi! – Hân vừa mới tròn mắt bình luận được vài câu đã bị khí thế áp đảo của bố bắt ngậm chặt miệng, không được phép chen ngang thêm lần nữa

- Vừa nghe tin, bố không để ai nói thêm câu gì, chạy như bay về hướng bệnh viện. Bố đi xe đến, không phải chạy bộ! – bố Hân chú thích khi thấy cô định há miệng thắc mắc – một lần nữa, suy nghĩ của bố thay đổi. Đến khi ấy, bố mới xác định được chính xác trái tim mình hướng về đâu! Được rồi, con định hỏi gì?

Bố Hân thở dài bất lực khi thấy cô cứ nhấp nhổm ở bên cạnh, như cố kiềm chế cơn bão thắc mắc vậy. Được mở lời, Hân nhanh chóng hỏi:

- Tai nạn của mẹ là sao vậy ạ?

- Con kiên nhẫn thì bố đã kể đến chỗ đó rồi! – bố Hân cốc đầu cô, trách móc – mẹ con không bị tai nạn, chỉ là đang trên đường thì thấy có người bị xe đâm, mẹ con chạy đến gọi cấp cứu rồi đi cùng thôi! Nhưng người bạn đó lại nghe không rõ chuyện đã vội chạy đến thông báo, khiến mọi người hiểu nhầm

- Còn cô ấy? Bạn bố ý?

- Sau đó bố đành gọi điện xin lỗi khi cô ấy đã ổn định trong Nam! Bố thừa nhận rằng người bố yêu là mẹ con, bố chỉ coi cô ấy là bạn thân!

- Cô ấy nói sao ạ? Mẹ nói sao ạ? – Hân hỏi liền tù tì để bố giải đáp một thể

- Cô ấy nói đã biết trước bố quyết định như vây, còn tiết lộ cô ấy chủ động xin gia đình vào Nam để…quên bố! (ui, lãng mạn chết được ^^). Rồi còn chúc bố hạnh phúc nữa. Mẹ con dĩ nhiên là đồng ý làm người yêu bố rồi, còn hỏi sao!

- Chà, ra là vậy! – Hân gật gật đầu – hiện giờ cô ấy thế nào, bố có gặp cô ấy lần nào chưa?

- Có chứ! Cô ấy tham dự lễ cưới của bố, bố cùng mẹ có vào Nam một vài lần thăm gia đình cô ấy nữa! Cô ấy có hai đứa con trai, cũng xêm xêm tuổi con với anh Bảo đấy!

- Ừm hửm! – Hân xoa cằm – vậy bố kể lại cho con làm gì? (ặc >\_

- Chưa hiểu sao? – bố cô cười, quay đầu nhìn thẳng vào cô, nói chậm rãi – tình cảm là thứ rất khó đoán định, con sẽ rất dễ nhầm lẫn tình thân, tình bạn, tình yêu. Ngay cả khi con là người lý trí, hay tình cảm thì vẫn có thể nhầm lẫn. Cái na ná tình yêu vốn nhiều hơn tình yêu chân chính. Khi con và Duy đã có khoảng thời gian quá lâu gần nhau, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc con nhận diện thứ tình cảm khác đến với mình! Con đừng băn khoăn vấn đề con quen ai lâu hơn để quyết định. Thời gian không chứng minh được gì, cứ nhìn lại chuyện của bố con sẽ hiểu. Thả lỏng tâm trí, nhắm mắt lại, nghĩ đến khi con vui, con buồn, khi cười, khóc, ai là người xuất hiện trong tâm trí con, ngay cả những khi sợ hãi nữa!

- Nhưng…..con nghĩ đến cả hai thì sao? – Hân rụt rè nêu giả thiết

- Con nghĩ đến cả hai thật à? – bố cô hỏi lại, yêu cầu cô nghĩ kỹ hơn

- Lúc người này, lúc người kia…. – Hân nghiêng đầu, lẩm bẩm

- Con đừng có nghĩ xem ai trải qua nhiều kỷ niệm hay biến cố với mình hơn! – bố Hân khuyên nhủ - như vậy thì con càng không tìm được đáp án, lại không công bằng cho cả hai. Con nghĩ cậu bé kia có một năm ngắn ngủi sẽ thắng Duy ở cạnh con những 5 năm sao? Vấn đề của con đó là suy nghĩ quá nhiều, nên dễ bị loạn!

- Vậy con phải làm sao? Kêu hai người đó tự gây tai nạn, để coi con đau lòng vì ai hơn à? – Hân chun mũi nói

Bố Hân thở dài cái thượt, lấy tay bóp trán. Sao con gái ông lại có ý tưởng kỳ quái thế chứ? Thật là, chả bù con trai, nói đâu hiểu đó, chưa gì cấp 3 đã như ông cụ non, hiểu hết tình yêu là gì.

- Tình yêu là….khi người đó đau, con cũng thấy đau! – Một giọng nói vang lên sau lưng khiến hai bố con Hân giật mình ngoái lại

## 95. Chương 95

- Mẹ! Mẹ về khi nào vậy? – Hân hồi hởi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, hỏi tíu tít

- Về khi nãy, chả thấy ai ra đón, mẹ phải đi tìm, ai ngờ hai bố con ở đây….. – mẹ cô cười hiền xoa đầu cô, hướng ánh nhìn về phía chồng –……..Tâm sự chuyện tình cảm!

- Mẹ vừa nói câu đó là sao? – Hân vừa kéo mẹ về phía ghế gỗ, vừa hỏi lại

- Ý mẹ là….khi con cảm thấy đau với nỗi đau của người đó, vui với niềm vui của người đó, chính xác là con đã yêu! – mẹ cô không ngại nhắc lại

- Ý? Con thấy câu này quen quen! – Hân nhíu mày suy nghĩ, rồi ngay lập tức reo lên – mẹ trích dẫn trong truyện đúng không? (tác giả xen ngang: Xuxu don't cry - Hồng Sakura)

- Úi, lộ tẩy rồi! – Mẹ Hân vờ che miệng hốt hoảng – đúng mẹ mới dùng đó chứ! Với con, tình cảm còn xa lạ, nói dông dài như bố con đâu có hiểu!

- Anh nói cực dễ hiểu đấy chứ? – Bố Hân phản đối

- Hân à! – Mẹ Hân lờ đi, tập trung vào cô con gái đang mải suy nghĩ – tình yêu có hạnh phúc, cũng sẽ có đau khổ, con đâu thể sợ cả hai tổn thương mà chấp nhận cả hai, hay từ chối cả hai? Đều có người đau lòng, không phải hai người ấy, sẽ là con. Đôi khi lựa chọn sai không có nghĩa là thất bại, lứa tuổi của con, độ chín chắn chưa nhiều, hơn nữa con lại ít kinh nghiệm, cảm xúc lại rất dễ nhầm lẫn, như bố con nói. Thế nên, đừng lo sợ tương lai, quan trọng là nếu tương lai ấy đến, con có đủ sức thay đổi hay không! Hai người đó, ai cũng yêu con rất nhiều, chấp nhận hy sinh vì con, con chọn ai, mẹ cũng ủng hộ, được hai người thì càng tốt!

- Em định khuyên con bé bắt cá hai tay à? – bố Hân cắt ngang

- Anh ngồi im coi! – Mẹ Hân nạt, quay lại với Hân – nhưng con phải dựa vào cảm xúc của chính mình. Bố xác định được tình cảm khi hay tin mẹ bị tai nạn, con có thể có đáp án trong trường hợp khác! Bây giờ, con ít nhất có thể trả lời khi mẹ hỏi con đang nghĩ đến ai không?

- Có ah…. – Hân ngập ngừng lên tiếng ngay khi nghe xong câu hỏi của mẹ - là….

- Con không cần nói với mẹ! – Mẹ cô ngắt lời – con chỉ cần nhớ hình ảnh đó, rồi xác nhận lại với trái tim là được! Duy và….cậu bé tên gì nhỉ, à Hải, cả hai sẽ tôn trọng đối phương và quyết định của con. Đừng gây áp lực cho mình nữa! Được chứ?

- Vâng! – Hân gật đầu

- Mẹ vẫn phải nói thêm, hiện giờ tập trung học hành đi đã, có gì thi xong rồi hãy quyết định, được không?

- Vâng! Con đi học đây! Bố mẹ ngủ ngon! Cám ơn bố mẹ nhiều! I Love You! – Hân cười toe, tặng cho bố mẹ mỗi người một nụ hôn trên má rồi chạy vọt xuống nhà

Còn lại hai người, mẹ Hân thở dài, ngồi xuống:

- Hai đứa con lớn hết rồi, sắp xa vòng tay bố mẹ rồi!

- Em đừng buồn! – Bố Hân vòng tay qua vai vợ mình, an ủi – con gái vẫn cần mình hướng dẫn đi con đường đúng đắn đó chứ!

Mẹ Hân mỉm cười quay sang nhìn chồng, tình cảm từ trong đôi mắt vẫn nhiều như ngày nào.

Một tuần ở nhà, nghe lời mẹ, Hân tạm gác mọi băn khoăn qua một bên, tập trung học hành. Sang năm sẽ đi thực tập, vậy nên kết quả thi lần này ảnh hưởng không nhỏ đến điểm tốt nghiệp, hơn nữa lại là những môn chuyên ngành khó nhằn nhất, có muốn Hân cũng không có thời gian nghĩ lung tung. Học rồi nghỉ, nghỉ rồi ăn, ăn rồi lại học. Điện thoại cũng tắt máy, chỉ thi thoảng mở ra trao đổi với Chi vài câu, cập nhật tình hình ở trường.

Duy, Chi, Trần Duy, những thành phần năm 3 cũng đang chăm chỉ cày cấy ở trường, Thiên cũng về nhà như Hân. Khoa Kinh Tế đã bắt đầu liên hệ thực tập tại các doanh nghiệp, nên khối lượng công việc của Duy, Trần Duy, Thiên gấp đôi Hân. Thế nên hầu như cả nhóm bặt vô âm tín với nhau.

Chiều thứ hai, Hân giải quyết xong một môn nữa, tạm thời nghỉ ngơi. Bật điện thoại, chưa kịp xem đống tin nhắn, Hân đã giật mình vì chuông điện thoại.

- Alo! – Hân nhấc máy

[Chà, lâu lắm mới được nghe giọng chị nhe!] – Hoàng te tởn, cười nói oang oang ở đầu dây bên kia

- Vài ngày nữa lại gặp thôi! Đang làm gì thế? Yến Nhi có đó không? – Hân ngả lưng lên thảm, vắt chân chữ ngũ, thảnh thơi hỏi

[Em gọi cho chị đấy nhớ, suốt ngày hỏi Nhi, Nhi là người yêu chị hả?] – Hoàng càu nhàu bất mãn

- Xì, được rồi, hỏi không được à? Chị có đòi gặp đâu! – Hân chu mỏ lên án cái bệnh giữ người yêu như giữ con của Hoàng

[Em đang ở sân bóng, Nhi đi họp rồi! Chị có gặp Hải không?]

- Hỏi lạ! Chị về nhà gặp thế nào được hả?

[Vậy sao? Thế Hải đi đâu nhỉ?] – Hoàng lầm bầm tiếng được tiếng mất

- Là sao? Có chuyện gì? – Hân bật dậy hỏi

[Không, hôm trước Hải xách ba lô ra khỏi ký túc xá, em hỏi đi đâu không nói. Gọi điện về nhà, bố em nói Hải không có ở nhà, cứ ngỡ đến thăm chị…] – Hoàng kể lể dài lê thê

- Sao đến thăm chị được! – Hân cắt ngang, hơi ngượng khi Hoàng nghĩ Hải đến nhà cô

[Chị nai thật hay giả nai thế hả?] – Hoàng móc mỉa, rồi cũng bỏ qua – [thôi kệ đi, chắc công việc CLB với ôn thi căng thẳng nên Hải đi xả stress thôi! Chị học đi nha! Bye!]

- Hơ, chưa gì đã cúp máy, láo thật! Chờ chị về trường chị cho một trận nhá! – Hân nhìn chằm chăm vào điện thoại chỉ còn vọng lại tiếng tút dài, mắng sa sả.

Hân nghệt mặt ngồi ngay đơ trên sàn nhà, nghĩ lung tung về điều Hoàng vừa nói. Hải không về nhà, có thể nào….Ầy, nghĩ đến đã không có khả năng. Sao Hải đến tìm cô được, chả có lý do nào hết. Hải không phải người suy nghĩ nông nổi, hành động nông cạn, hay lãng mạn quá mức như thế! Bỏ đi bỏ đi!

Nghĩ vậy, Hân lại tiếp tục chúi đầu vào trang sách dày đặc chữ nghĩa, tiếp tục nhồi nhét. Thế nhưng, cô không thể nào tâp trung được nữa. Cái ý nghĩ có thể Hải đến thăm mình cứ bay lởn vởn xung quanh Hân, khiến bao nhiêu chữ nghĩa chưa kịp vào đầu đã bị đánh bay ra ngoài, không có sức kháng cự. Bực mình, Hân vứt sách, xuống dưới nhà giải tỏa.

- Bố đi đâu về thế? – Hân hỏi ngay khi thấy bố cô mở cửa bước vào nhà

- Đi chợ! Duy gửi cho con này! – bố Hân trả lời, đưa cho cô hộp giấy khá to

- Cái gì thế ạ? – Hân tò mò, mở nắp hộp

- Gặp Duy trên đường, hình như vừa đi đá bóng về, tiện đường nó nhờ bố gửi về cho con! – bố Hân cười tủm tỉm nhìn cô con gái, chờ mong xem biểu hiện của cô

- Oa, Cup Cake! – Hân trầm trồ mở hộp đựng 24 chiếc bánh cup cake đủ màu sắc, mùi vị, không cái nào trùng cái nào

- Ừ, hiểu sở thích của con thật! Chu đáo thật! Tinh tế thật! – bố Hân tiếp tục cười tủm tỉm, nói không ngừng

- Bố đừng trêu con! Lần trước con cũng đưa cho cậu ấy cả chục chai nước Sting đó thôi! – Hân liếc bố mình một cái rõ dài, khệ nệ bưng hộp bánh nhét vào tủ lạnh, dặn dò – bố đừng có ăn trộm cái nào của con đấy! Cái bánh vị rượu vang con ăn bây giờ, còn toàn thứ ngọt, bố không ăn được đâu!

Hân giơ chiếc bánh nhỏ xinh màu tím đậm lên miệng cắn một miếng rõ to trêu tức bố mình, rồi đủng đỉnh đi vào bếp, để lại mình ông đứng tiếc nuối nhìn theo, không dám giành giật.

Buổi tối, ăn cơm xong, Hân tự thưởng mình một hôm nghỉ ngơi, mở cửa sổ đứng chống tay vào bậu cửa, ngắm trăng ngắm sao. Thời tiết đã có chút se lạnh, gió đêm thổi len qua từng ngọn cây cảnh ngoài hiên, lướt qua gương mặt Hân, đem theo chút sương mỏng. Hân ngâm nga theo giai điệu bài hát “Illa illa” đang bật trong máy nghe nhạc, vừa mơ mộng về một mối tình đầu khó quên như lời dịch bài hát cô xem được trên mạng.

Duỗi hai cánh tay đã khá mỏi, Hân đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, con phố khá yên tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu từng khoảng sáng to tròn xuống mặt đường đen như màn đêm. Lướt qua một lượt dãy nhà đối diện, đến hàng cây thẳng tắp ở bên trái ngôi nhà, Hân dừng ánh mắt, cố gắng mở to nhãn cầu, tập trung nhìn vào một điểm khuất ngay gần đèn đường gần nhất.

Trong góc khuất, nơi ánh sáng rọi tới không đủ chiếu sáng mọi thứ, Hân có thể nhận diện được có chuyển động khe khẽ gần đó, kèm theo tiếng loạt soạt của thảm lá khô rơi đầy. Hân đề phòng, nấp vào một bên tường, lấy tay khum trên mắt, quan sát. Có khi nào….có trộm không? Cả khu nhà chỉ có nhà Hân nuôi chó, mèo. Nhưng bình thường giờ này con Thỏ đã kéo cún con nhà cô vào trong chuồng ôm nhau ngủ rồi (vầng, độ hòa thuận của chó mèo đã khác, cùng nhau xài chung một ổ). Loại trừ nghi vấn động vật. Người dân trong khu phố cũng không mấy khi ra ngoài giờ này, chỉ có mùa hè mới đông đúc, hơn nữa, chả ai chui vào góc tối ấy cả.

Quan sát một lúc, Hân ngờ ngợ thấy bóng dáng này có chút….quen thuộc. Nhưng là ai cô không tài nào nghĩ ra được. Hân mạnh dạn mở cửa, đi hẳn ra ngoài hiên nhà, cúi gập người qua lan can gỗ, hướng mắt nhìn thẳng vào bóng đen.

Dường như nhận thấy việc cô đã phát giác ra, bóng đen chậm rãi di chuyển, đi dần ra hướng ánh sáng đèn đường. Nhờ vậy, Hân quan sát rõ hơn. Từ đôi giày thể thao trắng, quần jeans đen, đến áo sơ mi trắng, kèm áo len mỏng khoác ngoài.

Khi người ấy đã đứng hoàn toàn dưới cái bóng tròn to vàng chóe của đèn đường, Hân chỉ biết đứng bất động, miệng há hốc, tay chỉ trỏ, thốt không nên lời……..

## 96. Chương 96

Không gian lắng đọng, nghe rõ cả tiếng lá khô đáp xuống mặt đất. Hai con người, một nhìn từ dưới lên, một từ trên xuống, cứ thế im lặng chìm đắm vào những suy nghĩ được truyền đạt qua ánh mắt….nhưng không ai hiểu. Duy trì được một phút (lâu ghê), Hân khó khăn mở miệng:

- Cậu….cậu….sao….sao cậu lại…..thế nào…..ở đây????

- Tôi…..nhớ Hân! – người con trai không do dự nói thẳng lý do xuất hiện trước nhà Hân, vào thời điểm này

Hân tiếp tục cứng họng, khí nóng dần dần dâng lên từ mặt đến tai. Cô luống cuống thu hồi ngón tay vẫn đang chỉ vào mặt người phía dưới nãy giờ, ho vài cái, nói nhanh:

- Ờm……thế à? Cậu đến….có chuyện gì?

Hợ, chết vì sốc. Người ta đã nói nhớ rồi, còn hỏi đến làm gì =\_=. Dường như quá hiểu tính Hân, Hải chậm rãi tháo ba lô trên lưng, giơ cao hướng về phía Hân

- Có quà cho Hân!

Quà? Dịp gì? Hân thắc mắc, mắt liếc về lịch để bàn. Ngày 10/11. Một ngày quá đỗi bình thường. Nhưng kệ, quà tội gì không nhận. Nghĩ vậy, Hân vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hải lại gần, tay còn lại mải miết tháo dỡ gì đó từ gốc cây ngay sát ban công. Một hồi loay hoay, cuối cùng Hân thả xuống dưới….cái thang dây.

- Leo lên đi! – Hân nói với Hải, cố gắng giảm bớt âm lượng

Hải nhìn chằm chằm sợi thang dây đung đưa từ tầng hai xuống mặt đất, rồi lại nhìn điệu bộ lấm lét của Hân, có ý hỏi: “Tại sao không đi cổng chính?”. Hân vẫn như cũ, giục Hải leo lên. Nhìn theo bóng Hải leo dần dần đến gần, Hân vừa liếc ngoài cửa. Để bố cô biết Hải đến đây tìm, kiểu gì ông cũng tìm cớ bắt chuyện, hỏi han đủ kiểu, nếu có nói chuyện riêng cũng bị nghe lén, rồi lại bị hành hạ mấy ngày sau. Hân không dại, thà cứ lén lút thế này còn hơn.

Hải nhảy cái bịch vào trong mái hiên, Hân giật mình quay ra gắt hơi lớn tiếng:

- Nhảy khẽ thôi không được à?

Hải đứng im không dám cử động, nghi hoặc nhìn Hân. Có gì mà giận? Hân tiến lại gần, kéo Hải đến ngồi ở trên bộ bàn ghế gỗ màu trắng góc bên phải hiên, khuất sau giàn hoa giấy, bắt đầu giải thích:

- Bố tôi ở dưới nhà, không nên gây tiếng động!

- Sao không đi cổng chính? Tôi chào bác một tiếng? – Hải thắc mắc ngay và luôn câu hỏi băn khoăn nãy giờ

- Tôi nói không là không, cứ nghe lời đi! – Hân lười giải thích, nói qua quýt

- Ở nhà sao lại có thang dây? – tiếp tục hỏi

- Ờm, cái này….. – tiếp tục trả lời – tôi nhiễm phim “High school musical”, thích căn nhà có lan can trắng, có thể trèo lên, lãng mạn quá nên đòi bố làm theo haha!

-…………….- Hải im lặng, còn biết làm gì ngoài im lặng với cái người mơ mộng quá mức cần thiết này???

- Cậu nói có quà, dịp gì thế? – Hân chuyển chủ đề, nhìn ba lô của Hải như muốn xuyên thấu từ ngoài vào trong.

Hải chậm rãi mở túi, lôi ra một hộp giấy, rồi hai hộp giấy. Đến khi bày hết ra bàn tất cả 3 hộp, 1 to, hai nhỏ, Hải mới nói:

- Bánh cầu vồng….và capuchino!

Hân vẫn ngơ ngác nhìn Hải, chờ cậu nói tiếp xem có chuyện gì lại đem bữa tiệc thịnh soạn thế này đến nhà cô. Hải thầm thở dài trong lòng, xem ra Hân không nhớ gì rồi, đành lên tiếng nhắc nhở:

- Hân từng nói, muốn được nằm dưới bầu trời ngắm sao……ăn bánh ga tô cầu vồng, uống capuchino! Nhớ ra chưa?

Hải nói dứt lời, ký ức của Hân bắt đầu hoạt động.

\*flashback\*

Ngày đó, kỳ nghỉ hè về nhà Chi, trong đêm cuối cùng trước khi về, cả nhóm nằm dài dưới sân, ngắm nhìn sao đêm, thi nhau tìm các chòm sao. Khi ấy, Hân tư lự một lúc, rồi nói:

- Ước gì, một ngày nào đó, ở thành phố, tao cũng được nằm dưới bầu trời, ngắm sao thế này, ăn bánh cầu vồng, uống capuchino mát lạnh, thế thì còn gì bằng! Ai làm được như thế, yêu luôn!

Nghe xong điều ước viển vông của Hân, cả đám thi nhau phản bác, khinh bỉ:

- Cần gì ước! Sân thượng nhà bà ngắm sao chất lượng còn hơn ở đây! – Duy lên tiếng

- Cần ai làm cho nữa, mày không tự mua về rồi tự tận hưởng được à? – Chi chê bai

- Có đứa nào mơ mộng quá mức như bà không, tỉnh lại đi! – Trần Duy lâu không cãi nhau, ngứa miệng châm chọc

- Nói như mấy người còn gì là lãng mạn nữa! – Hân bất mãn – tự mình làm thì nói làm gì! Có biết bánh cầu vồng khó tìm lắm không?

Cả đám chỉ vì lời nói nhất thời nổi hứng của Hân cãi nhau ỏm tỏi, không dứt, náo động hết cả nhà.

\* end flashback\*

Hân nhìn Hải, trong lòng có một cảm xúc khó nói. Đã bao lâu rồi, Hải vẫn nhớ rõ từng lời cô nói thế sao? Đã vậy còn rõ hoang đường, trẻ con, chỉ là bộc phát nữa. Nói Hân không cảm động là nói dối. Có người con gái nào lại không xúc động chứ? Nếu có người đó có vấn đề giới tính trầm trọng. Hải mở hộp bánh, bày đĩa ra, lấy dao cắt thành hai miếng bánh nhỏ gọn gàng, đẩy về phía Hân, rồi lại nhanh tay mở hai cốc capuchino. Hân ngắm nghía miếng bánh gọn gàng, thân bánh từ trên xuống dưới lộ rõ bảy sắc cầu vồng đẹp mắt, ngon miệng, bất ngờ cảm thán:

- Đẹp quá! Sao cậu mua được vậy?

- Bí mật! – Hải cười mỉm, không nói

Sao có thể nỏi cậu đã đi tất cả các quán bánh ngọt trong thành phố để tìm, thất vọng khi không có kết quả, cuối cùng đến hiệu làm bánh, tự mình học rồi làm ra chiếc bánh này chứ! May bản chất thông minh(=\_=), chỉ nửa ngày cậu đã làm thành thạo, với sự giúp đỡ của các nhân viên để có mùi vì cùng lớp kem hoàn hảo bên ngoài.

- Cậu không nhầm thành bánh hình cầu vồng hả? – Hân lại tò mò hỏi – Duy còn nhầm nữa cơ!

Nghĩ lại năm lớp 12, Hân đòi nằng nặc Duy mua bánh cầu vồng về tặng mình. Kết quả là tối sinh nhật, Duy hớn hở, kiêu ngạo mang đến cho Hân bánh ga tô, có trang trí cầu vồng bên trên mặt bánh, còn tỉ mỉ viết chữ RAINBOW to đùng cách mạng vòng quanh thân bánh, khiến Hân vừa giận vừa buồn cười.

Hải nói thản nhiên:

- Lên tra Google thì biết, có gì khó đâu!

Hân ngớ người. Ờ ha, cũng là một cách. Thế mà Duy cũng không nghĩ ta. Ngắm chán chê, Hân bắt đầu thưởng thức miếng bánh thơm ngon. Mỗi màu sắc lại đem đến một hương vị khác nhau, hòa quyện hoàn hảo. Từ vị ngọt của sữa, đến vị chua của cam, vị thanh của bạc hà, thơm của dâu, hơi chút đắng của socola…..Hân cứ thế cuốn theo bánh, loáng cái đã giải quyết sạch bách đĩa bánh.

- Cậu không ăn sao? – Hân hỏi khi thấy Hải chỉ ngồi im uống capuchino (ăn chán rồi mới hỏi =\_=)

- Không, tôi tặng Hân mà! – Hải nói nhẹ nhàng. Sao có thể nói cậu ghét đồ ngọt được, mất hết cả không khí. Nói thế này có khi hiệu quả còn cao hơn ý chứ!

Đúng như dự đoán của cậu, nghe xong, hai gò má của Hân lại tiếp tục ửng sắc hồng, miệng cười bẽn lẽn, chỉ biết cầm cốc capuchino lên che đi sự bối rối.

- E hèm! – tiếng hắng giọng khẽ khàng vang lên ở cửa sổ phòng Hân

- Phụt! Khụ khụ khụ! – và tiếp theo là phản ứng của Hân

- Chà, con gái, uống cẩn thận chứ! – bố Hân tỉnh bơ chống hai tay vào thành cửa, ôm mặt, mắt lấp lánh nhìn cảnh tượng lãng mạn hơn phim truyền hình

- Cháu chào bác! – Hải vội vàng đứng dậy chào hỏi, vừa đưa khăn tay cho Hân, vỗ vỗ lưng giúp cô bớt sặc

- Bố lên đây từ khi nào thế? – Hân luống cuống quay lại hạch sách ông bố đang cười tủm tỉm rõ khả nghi đằng sau

- Từ khi nào á? – bố Hân xoa cằm, suy nghĩ, rồi nói thản nhiên – từ lúc bố thấy cái thang dây lâu lắm con không dùng thả xuống, tưởng con định trốn đi chơi, sợ dây để lâu bị đứt, chạy lên xem….

Trời ơi! Thế là chứng kiến toàn bộ không bỏ sót chi tiết nào còn gì???? Hân ôm mặt, chỉ biết khóc thầm. Cái số….”đỏ” dữ dội. Bỏ qua cô con gái đang bận xấu hổ, bố Hân hồ hởi mời chào Hải:

- Nào nào, hai đứa trốn bổ để ăn mảnh thế này hả? Xuống nhà xuống nhà, mang bánh theo!

- Dạ, vâng! – Hải vội vàng cầm đĩa bánh còn đến 2/3, liếc qua Hân, nhưng vẫn nghĩ phải lấy lòng phụ huynh trước, nên le te theo sau bố Hân, còn tranh thủ ra hiệu cho cô.

Hân méo mặt, nhìn bóng dáng hai người khuất dần, xót xa. Số phận bị hành hạ không thoát khỏi tay, có làm cách nào cũng thế. Ôm cốc capuchino, Hân uể oải nối gót theo sau hai người đi trước. Khi ánh mắt lướt qua khung cửa sổ nhà Duy, Hân thoáng thấy rèm cửa lay động. Đứng im một lát quan sát, Hân nhún vai, nghĩ chắc gió thổi. Duy có bao giờ về nhà khi ôn thi đâu. Nghĩ vậy nên cô quay lưng đi luôn.

Dưới bóng tối của phòng đối diện, một người nấp sau khung cửa, bàn tay phải siết chặt chiếc hộp trong tay đến mức méo mó.

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Đường phố thưa thớt bóng người, ánh đèn hắt từ trong nhà qua từng khung cửa kính, chiếu rọi hai bóng dáng đi song song với nhau. Trải qua thăng trầm gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hân cũng tìm được lý do sắp hết xe bus để bố cô tha bổng cho Hải về nhà, cô còn hăng hái tiễn cậu ra tận bến đỗ, tránh cái nhìn đầy trêu chọc của bố. Từ khi cả 3 xuống phòng khách, bố Hân hết nhìn ngó quan sát Hải đến mòn da mặt, rồi lại nói đủ chuyện từ nhà đến trường, từ gia đình đến bạn bè, còn nhiệt tình đến mức đem quá khứ huy hoàng của Hân ra khoe, từng chút một, chỉ thiếu màn khoe ảnh ngày còn bé ra cho đúng kịch bản nữa thôi. May Hân nhanh trí cản lại, không thì….một đời trong sáng nay còn đâu =\_=

Hải vừa đi cạnh Hân vừa tủm tỉm cười, cứ mỗi lần nhìn Hân lại một lần cười. Hân muốn im lặng lắm lắm lắm, thế nhưng thái độ rõ bấp bênh của người đi cạnh không tạo điều kiện

- Cười gì lắm thế hả?

- Không có gì! – Hải thẳng lưng, cố giấu nụ cười – nghĩ đến chuyện Hân ngày còn nhỏ nên….

- Cấm cậu kể cho ai, không thì biết tay tôi! – Hân giơ nắm đấm lên đe dọa. Một người biết đã đủ lắm rồi, để cả hội biết nữa thì cô bị trêu đến ngàn năm mất.

- Không nói, không nói! – Hải lắc đầu – bí mật mình tôi biết thôi!

- Duy biết nữa! – Hân thở dài, bất giác thốt lên tên Duy – nhưng tôi cũng đe dọa không cho nói rồi!

Hân không để ý đến ánh mắt có chút kém vui của Hải, chỉ chăm chí bước từng bước trên đường. Bến xe bus hiện ra ngay khi đến chỗ rẽ. Hân đứng lại, quay sang Hải nói:

- Cậu đến chờ xe đi, sắp có chuyến cuối cùng rồi đấy! Về lo học đi, sắp thi rồi!

- Không phải lo! Năm nhất học những môn cơ bản, không có chuyên ngành, tôi thông minh sẵn, đâu cần học nhiều! – Hải ngước mắt ra xa trông xe bus, có chút tự hào nói

- Ha ha! – Hân cười khan, trong đầu thầm rủa: “Đồ kiêu ngạo này!”

- Vậy về nhé, bye! – Hân xoa xoa cánh tay đang nổi da gà vì gió lạnh, nói nhanh, muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt

- Đợi chút! – Hải níu tay Hân lại, cởi áo khoác của mình khoác lên vai Hân – cẩn thận cảm lạnh! Tôi về đây!

Hân đứng như tượng, nhìn Hải mỉm cười với mình, vẫy tay chào tạm biệt mình, nhìn bóng dáng cậu đi nhanh về bến xe bus, nhảy lên chiếc xe vừa vặn tới ấy. Đến khi bóng xe xa dần, Hân cúi xuống nhìn chiếc áo len mỏng Hải vừa khoác cho, hơi ấm từ người cậu còn vương lại khiến cho cơn lạnh của cô tan đi ngay ngập tức.

Miệng vô thức nở nụ cười, Hân xỏ tay vào trong áo, kéo vạt áo che kín người, co ro quay lại đường cũ về nhà.

## 97. Chương 97

Trở lại trường sau thời gian dài làm bạn với sách vở, chữ nghĩa, trước khi bước vào tháng thi cử cam go, Hân tự thưởng cho mình một buổi chiều thư giãn. Tung tăng cầm theo túi xách gọn nhẹ, Hân đi vài vòng quanh phố xá, nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ nọ, địa điểm ưu tiên là những shop hàng lưu niệm. Chả là, giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, lại có hai nhân khẩu trong gia đình nhí nhố có sinh nhật, không cần biết làm được không, cái không thể thiếu vẫn là quà. Vậy nên, tranh thủ một công đôi việc, Hân đi tìm quà độc tặng Chi và Duy, như mọi năm vẫn thế. Ban đầu định rủ rê thêm ai đó, nhưng nghĩ lại mấy người khoa Kinh tế tất bật với phỏng vấn này nọ, mấy “em nhỏ” năm nhất thì đang vào guồng với dạ hội cuối năm. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu thế nào chỉ có mình Hân rảnh rỗi (hay tự làm mình rảnh rỗi).

Bước vào cửa hàng lưu niệm mới mở cuối con phố, Hân trầm trồ ngạc nhiên. Shop đồ đôi, chuyên bán những đồ dùng dành cho các đôi tình nhân. Chi và Trần Duy, quá hợp để sắm ngay và luôn đồ dùng cộp mác quan hệ “Đang hẹn hò”. Còn Duy….để đó sau này tặng người yêu cũng được, đỡ mua lần sau.

Hứng chí với sáng kiến chói lóa của bản thân, Hân không do dự mua tặng Chi hai chậu cây xương rồng con con rất đẹp, uốn thành trái tim. Mỗi người một cây, nuôi dưỡng cho nó lớn dần, mua tặng Duy cặp dây chuyền chìa khóa và ổ khóa, khỏi nói ý nghĩa nữa thừa thãi.

Cười toe với sản phẩm thu được, Hân đẩy cửa ra khỏi quán, nhưng cái cửa chưa cần chạm đến đã mở. Cửa thì mở vào trong, người lại chuẩn bị ra ngoài, hậu quả là…..BỐP!

Hân xoa xoa trán nhăn nhó, hướng cái nhìn khó chịu tìm kiếm thủ phạm. Đến khi nhận diện được đối tượng, độ bực mình tăng theo cấp số cộng, kéo theo miệng hành động:

- Cửa kính, cửa kính đấy nhá! Có thấy người ta chuẩn bị đi ra không hả??????????

- Cửa kính nhá, có thấy có người mở cửa bước vào không hả????

Không do dự, người đối diện cũng đập vào mặt Hân câu nói y hệt, lý do y chang. Không giỏi khoản cãi lộn, Hân đành đầu hàng, chỉ dám lầu bầu nho nhỏ:

- Đi đâu thế? Tưởng đang chuẩn bị dạ hội chứ?

- Thì vẫn! Em đi mua đồ mà! – Hoàng hếch cằm ra oai sau màn thắng oai hùng

- Mua đồ gì vào shop lưu niệm? – Hân vặn vẹo

- Mua quà cho anh Duy, chị Chi chứ gì, em với Yến Nhi góp chung hehe! – Hoàng cười hềnh hệch, vừa khoe tình cảm khăng khít, vừa khoe chính sách tiết kiệm

- Hay ta! Biết vậy đã rủ đi chung! – Hân xầm xì, rồi sực nhớ một chuyện – Ý, khoan, chị hỏi nè! Hải ở nhà hay ký túc?

- Hải á? – Hoàng trố mắt nhìn Hân không tin được – từ khi nào chị quan tâm đến Hải thế?

- Quan tâm cái gì, trả lời coi! – Hân đỏ dừ hai tai, xua tay lia lịa, thúc ép Hoàng để trốn tránh câu hỏi

- Ở nhà thì phải, cả tuần nay em không thấy về ký túc, hôm qua xách cả túi thức ăn, nói mẹ đưa để tẩm bổ, thi cử cho tốt! – Hoàng trầm ngâm rồi kể một lèo

- Ờ! Thế thôi, bye nhá! – Hân gật gù sau đó nhanh chân vọt lẹ ra cửa, đẻ lại Hoàng í ới phía sau

Ở lại để rồi bị tra hỏi, cô đâu có ngu. Không thể nói ra việc tối nào Hải cũng đến “làm bạn” với ông bố cô đơn nhà cô, rồi có lúc thì ngồi ôn bài cùng cô luôn nữa, dù gì cả hai cũng cùng khoa, mặc kệ việc người học chuyên ngành, kẻ xem cơ bản. Haizzzz, thành ra….giờ ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng quen mặt Hải, đến nỗi còn hỏi Hân đấy là em họ cô hay sao, làm cô không biết nên nói thế nào cho phải.

Ngẩn ngơ vừa đi vừa thả hồn vào gió, đưa lên mây, thường kéo theo hậu quả đâm trước đâm sau. Vốn dĩ Hân lại chẳng phải người khéo léo nhanh nhẹn gì cho cam. Thế nên…có tai nạn là điều dễ đoán. Nhưng khác với đâm người, đâm cột điện, hay hun đầu xe, hôm nay nạn nhân chung đụng lại là đầu gối của Hân cùng thứ đâu đâu cũng có: đá.

- Oa, đau quá đi!

Hân ngồi phịch xuống đường, ôm đầu gối rớm máu qua lỗ thủng to oạch từ quần jeans, vừa xót mình, vừa xót quần (=\_=). Đưa tay cẩn thận gẩy từng chút một đất cát bám trên mặt vết thương, Hân vừa phồng má thổi phù phù nhằm giảm đau

- Hai mấy tuổi rồi vẫn còn để bị ngã sao?

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Hân ngẩng phắt đầu lên nhìn, sau đó mếu máo chỉ trong vòng 0.1 giây

- Duyyyyyyyyyyyyyy huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!

- Được rồi, có phải gãy tay gãy chân đâu! – Duy thở dài thượt, ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Hân

- Nhưng đau chứ! – Hân theo thói quen cũ, ngã đau một cái là làm nũng với bất cứ ai hỏi thăm mình, nên theo đó mè nheo đủ kiểu, dù cho vết thương chỉ trầy xước sơ qua

- Ngồi lên đây! – Duy kéo tay Hân đứng dậy đặt cô ngồi lên ghế đá cạnh đó rồi nhắc nhở - tôi chạy qua bên đường mua bông băng, đừng có loi nhoi chạy lung tung đấy!

Dứt lời Duy chạy thẳng sang bên đối diện, vào nhà thuốc tư. Chưa đầy một phút đã vọt trở lại, nhanh tay bóc gói bông trắng muốt, dùng cồn sát trùng vết thương cho Hân.

- Ối ối, tính giết người à? Nhẹ tay thôi! – Hân la oai oai ngay khi Duy đưa bông dí vào đầu gối

- Đang ở ngoài đường, bà không có thể diện thì cũng giữ cho tôi với chứ! Tôi là ân nhân của bà đấy nhá! – Duy lừ mắt lườm Hân, tay vẫn liên tục thay bông, rửa sạch vết thương đầu gối

- Ông có thể diện đâu mà giữ! Nhẹ tay thôi chứ, tôi là con gái, phải nâng như nâng trứng chứ? – Hân cãi

- Trứng khủng long nâng thế nào nổi!

- Nói ai khủng long?

- Ngoài tôi với bà, có ai ở cạnh không?

- Duy Heo, Duy hợi!

Cả hai cứ thế láo nháo cả góc đường, không biết đến bao nhiêu con mắt kỳ thị dành cho mình. Nhưng nhờ tập trung vào cãi vã, Hân quên đi cơn đau đầu gối, Duy cũng tranh thủ sơ cứu xong xuôi.

- Được rồi! Về nhớ chịu khó thay băng, vài ngày là khỏi! – Duy phủi hai tay, thu gom đồ dùng, nhặt ba lô của mình cùng túi xách của Hân lên

- Ông đi đâu thế? – Hân nhìn theo từng hành động của Duy, ngơ ngác hỏi

- Đi về chứ đâu, bà định ngồi đây ăn vạ mãi à?

- Nhưng mà…..ôi chân tôi! – Hân lại bắt đầu giở trò mèo, ôm đầu gối rên rỉ - đau quá đi, không cử động nổi luôn, sao về đây? Ôi khổ thân mình, chân cẳng tàn tật, lại không còn đủ tiền đi taxi về trường, rồi thì làm sao leo lên chen lấn trên xe bus với tình trạng này chứ, phải chi có ai….

- Rồi, rồi, biết rồi, lên đây! – Duy ôm trán, thở dài những hai lần, vứt hết đồ đạc cho Hân, khuỵu chân xuống, đưa lưng về phía cô bạn đang nhõng nhẽo

- hihi, Duy số một! – Hân cười toe toét, không thèm ngại, cứ thế nhảy phốc lên lưng Duy, ngồi gọn

- Bà kêu đau chân cơ mà? – Duy nhăn mặt, quay đầu hét lớn

- Đau chứ, đau chân nên trọng tâm dồn cả vào thân trên nên ngồi hơi mạnh! – Hân nói tỉnh bơ, rồi điềm nhiên chỉ tay sai khiến – nào, đi thôi! Ký túc thẳng tiến!

Duy bất lực, đành đứng dậy, vác theo một đứa trẻ trong lốt người lớn trên lưng, bước từng bước về hướng trường học. May sao, chỉ 500m thôi!

Hân ôm chặt lấy cổ Duy, ngắm phố phường đông vui nhộn nhịp giờ tan tầm, bỗng dưng lên tiếng:

- 3 năm rồi, ông mới lại cõng tôi đấy!

- 3 năm rồi á? – Duy vờ ngạc nhiên

- Ừ, kể từ mùa đông năm lớp 12 ý! Giáng sinh đi chơi cùng lớp, tôi cũng bị ngã, rồi ông cõng tôi đi chơi cùng cả đám đến tận đêm luôn!

- Ừ, cũng đúng, sau hôm đấy, tôi bị giạn xương, nằm bó bột một chỗ, can tội cõng một con voi quá lâu! – Duy cười mỉm, nhưng vẫn nói giọng bông đùa với Hân

Hân không đáp lại, chỉ mơ màng nghĩ lại ngày ấy, Duy không nề hà vất vả hay bao nhiêu lời trêu chọc của bạn bè, nhất quyết cõng Hân đi chơi cùng bạn bè hết chỗ này đến chỗ kia, mặc cho Hân nói tự đi được. Từ ngày đó, Hân cũng biết được rằng Duy trở thành người bạn, chỗ dựa không thể thiếu của mình. Duy hiểu Hân, từ hành động, đến suy nghĩ, đôi khi còn đón trước được ý định hay những âm mưu phá phách nho nhỏ của cô. 3 năm trôi qua, nhưng bờ vai vững chãi, tấm lưng rộng, ấm áp của Duy vẫn không thay đổi. Hân chưa từng nghĩ đến một ngày, Duy không còn là nơi cho cô dựa vào nữa, nhất là tình huống chính tay mình đẩy Duy đi xa. Hân không dám nghĩ, càng không dám làm bất cứ điều gì vì tương lai ấy. Vậy nên, sao cô có thể phụ lại tình cảm Duy dành cho mình? Đã rối càng thêm rối

\_

Duy bước từng bước vững chãi trên vỉa hè, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng từ cô bạn. Nói không quá, nhưng Duy có thể đoán được Hân đang nghĩ gì khi không đốp lại câu đùa của cậu. Làm bạn đã 5 năm, thậm chí Duy còn thân với Hân hơn cả anh Bảo, người anh lớn bảo vệ Hân từng chút từ ngày cậu quen biết cô. Cậu không muốn Hân khó xử, mặc dù vẫn không ngừng hi vọng. Nhưng nếu phải lựa chọn, cậu thà nhìn thấy Hân mỉm cười bên người khác, còn hơn thấy Hân bị giằng xé giữa hai bên. Có thể nói cậu nhút nhát, thiếu ý chí, nhưng….với cậu, hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy nụ cười không chút muộn phiền của Hân. Chỉ vậy là đủ!

Hai người cứ thế im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng về đến cổng trường lúc nào không hay. Duy đang đi thì nhịp chân cứ thế chậm dần, cho đến khi dừng hẳn. Hân tò mò không thấy cậu bạn đi tiếp, ngảng mặt ngó lên từ vai Duy, nhìn dáo dác về phía cổng trường, để rồi giật mình sửng sốt.

Đứng giữa cổng trường, một bóng người đút hai tay vào túi áo khoác, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào Hân và Duy.

Đó là Hải.

## 98. Chương 98

Hân vô thức siết chặt tay quanh cổ Duy hơn, bàn tay cũng nắm chặt. Cô lo lắng nhìn Hải chằm chằm, cố gắng moi ra được chút gì đó biểu cảm trên gương mặt cứng nhắc vì lạnh (cả trong lẫn ngoài, lưu ý đã tháng 11 rồi a). Duy tiếp tục bước lại gần hơn, mặc cho phản ứng kháng cự của Hân. Đến khi mặt đối mặt, hai người vẫn không nói năng gì, chỉ đấu nhãn. Hân cố gắng tự giải cứu chính mình:

- À, đừng….đừng hiểu nhầm, cái này….thực ra chuyện là tôi không cẩn thận….

- Hiểu nhầm cái gì? / Tại sao bà phải giải thích?

Đấy, cái lúc trước thì không ai thèm nói, ngay khi người ta mở miệng lại đồng thanh, nắm tay nhau nhảy vào họng xếp hàng là sao? Hân đơ lưỡi, một phần vì lúng túng với hai câu hỏi bất khả thi, một phần vì bất ngờ, bao nhiêu chữ nghĩa bay đi mất dạng. Tiếp tục “Im lặng là vàng”………quạ bắt đầu bay thành hàng. Mãi sau, mãi sau, mãi sau đó….

- Trời tối rồi, về thôi! – Hải khẽ đưa tay đến trước mặt Hân, chờ đợi

Hân nghệt mặt, hết nhìn bàn tay trước mặt lại nhìn lên Hải. Là có ý gì? (ngốc quá đi >

- Bà để tôi cõng, hay Hải đưa về?

Nghệt mặt lần 2, hỏi thế nghĩa là sao? Đằng nào mọi người chả về, đằng nào hai ký túc chả cùng hướng, thế nào chả 3 người cùng đi? Cần hỏi ai đưa về nữa sao? Trước ánh mắt chờ đợi của Hải cùng thái độ kiên định của Duy, bằng chứng là vẫn cõng cô trên lưng không thèm buông, Hân đành phải chọn….phương án an toàn:

- Ờm, Duy cõng tôi về được rồi, cậu…..về cùng luôn chứ?

Nghe câu trả lời, Hải từ từ buông thõng tay, mắt cụp xuống, hàng mi dài hiếm có khó tìm ở con trai che phủ hết sắc màu nâu trầm thường lệ ở đồng tử. Sau đó, Hải chỉ lặng lẽ quay lưng đi, không nói một câu, chào không, trả lời cũng không nốt. Hân đưa tay lên ngực mình, sao lại thấy đau nữa rồi?

- Về thôi! – Duy nói, rồi đi về phía ngược lại với Hải.

Hân nhìn bóng dáng Hải dần khuất xa, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực. Cô gục đầu lên vai Duy, đôi mắt long lanh ướt át. Cô không thể nói gì vào lúc này, nếu vậy nước mắt không tự chủ trào ra mất. Hân chỉ biết nói trong suy nghĩ

“Xin lỗi cậu, Hải à. Nhưng tôi không thể hết lần này đến lần khác làm Duy đau được. Duy đau, tôi cũng xót. Thấy cậu đau, tôi còn đau hơn. Vậy thì….tôi thích Duy,hay thích cậu đây?”

Thả Hân trước cửa ký túc xá, Duy cởi áo khoác gió của mình khoác lên vai cô, dặn dò cẩn thận:

- Nhanh lên phòng, nhớ tắm nước nóng, đừng có thấy lạnh mà lười, bảo Chi pha sữa nóng cho nhá! Không cần nghĩ ngợi gì hết, tập trung thi cử đi, mọi chuyện tính sau!

Hân gật gật đầu, khụt khịt mũi, rồi đẩy Duy ra cửa, giục giã:

- Ông cũng về đi, tôi ổn, đừng có như bố chăm con thế chứ!

Duy phì cười,xoa đầu Hân vài cái khiến mái tóc cô rối tung, rồi cũng chạy vụt đi. Hân tắt nụ cười trên môi, quay về trạng tháu trầm tư. Có thể không nghĩ ngợi được sao? Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong túi xách, Hân mò mẫm, mở điện thoại

“Tôi không hiểu lầm gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi ổn!”

Tin nhắn vỏn vẹn vài dòng của Hải in lên đôi mắt Hân. Hai người này, bảo Hân không suy nghĩ, khác nào có ý bảo cô nghĩ cho kỹ chứ? Thà không nhắc còn dễ quên hơn! Muốn điên cái đầu!

Thuyết tương đối vẫn hay xảy ra trong cuộc sống. Khi chơi dài rốn thấy một tháng sao qua chậm thế, vướng vào thi cử lại nhoáng cái đã xong, cũng như việc giờ ra chơi thì nhanh, nhưng tiết học lại lâu cứ ngỡ cả thế kỷ. Khi người ta bận rộn, thường không chú ý đến thời gian. Ngày thi cuối cùng kết thúc trong sự vui sướng của sinh viên, nhưng đâu đó vẫn vương chút nuối tiếc, ngậm ngùi của những sinh viên năm cuối. Chỉ còn lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp nữa thôi, đời sinh viên sẽ coi như chấm dứt.

Thi cử xong xuôi cùng lúc với tháng 12 đã điểm. Còn 3 tuần nữa là dạ hội cuối năm, sau đó đến lễ tốt nghiệp, rồi kỳ nghỉ đông trước khi bước vào năm học mới. Thi xong, được giải tỏa tinh thần đấy, nhưng không có nghĩa là rảnh rỗi. Ai nấy tất bật chuẩn bị cho dạ hội, các lớp thì lo tập tiết mục dự thi, còn hội sinh viên lại lo làm lễ tốt nghiệp, các CLB có liên quan chuẩn bị dạ hội.

Hai tháng ròng trốn việc, giờ thì Hân phải trực tiếp hưởng thụ cái vất vả của đàn em. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh cùng Hội sinh viên bắt tay làm kỷ yếu tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối. Từ đầu tuần, hàng nghìn bức ảnh đổ về trong văn phòng CLB như nước lũ, khiến ai cũng choáng ngợp. Cứ tưởng tượng đi, một khóa sinh viên trong cả trường với chục ngành đào tạo, hơn nghìn sinh viên, mỗi người lại gửi đến mấy tấm ảnh, không nhiều không được. Cuối cùng, tình hình cấp bách, Bảo trưởng CLB ra thông báo mỗi sinh viên chỉ được chọn 1 tấm duy nhất sau đó gửi lên cho trường. Riêng các sinh viên thuộc Hội sinh viên sẽ được chụp riêng, cùng đồng phục Hội, và được trình bày riêng hai ảnh.

Hân ngồi bên bàn máy tính, cùng Thiên scan từng tấm ảnh, đối chiếu danh sách các lớp, rồi sắp xếp bố cục sao cho hợp lý từng trang in. Trong phòng, người thi xếp ảnh, người thì dán tên từng thành viên lên ảnh, người lại chăm chú thiết kế mẫu bìa của kỷ yếu. Mỗi năm một kiểu, không đụng hàng, nhìn năm nào biết năm đó. Chi vùng Yến Nhi thuộc Hội sinh viên cũng được cắt cử sang đây theo dõi, đồng thời giúp sức. Cuối năm là thời điểm nhân lực Hội sinh viên bị phân tán khắp nơi với đủ hoạt động, có hai người đã là nhiều lắm rồi.

- Ảnh khoa Kinh tế đến đây! – Từ ngoài cửa vọng đến tiếng nói oang oang vô cùng….quen thuộc

- Sao đến giờ này mới nộp? – Chi gắt om sòm, hướng vào kẻ xui xẻo bê ảnh lên nộp mà trút giận. Bao nhiêu mệt mỏi tích lũy, giờ…một người lãnh đủ

- Dạ….tại……mấy bạn nữ chọn ảnh hơi lâu! – Hoàng ngơ ngác, chỉ biết lắp bắp thanh minh. Vốn tranh phần lên đây gặp Yến Nhi, nhưng sao….lại bị ăn mắng thế này? (số đen khỏi kêu)

- Khoa mấy người trình diễn thời trang hay sao mà lâu? Có nhiều nữ như khoa Điện ảnh đâu hả? Muốn bị phạt à? – Chi tiếp tục mắng lia lịa

- Em….. – Hoàng mếu máo, hai tay đã mỏi nhừ vì bê hộp ảnh, lại còn bị đứng ngay giữa cửa, hứng trận mắng giữa bàn dân thiên hạ

- Được rồi, đưa vào cho mấy chị nhanh lên, sau đó…..lướt đi! – Hân ngẩng đầu lên dàn hòa rồi lại cúi xuống tập trung công việc

Hoàng như mở cờ trong bụng, phi như tên lửa vào phòng, rồi sau đó ỏn ẻn, rón rén đến ngồi cạnh eens Nhi….hóng.

- Còn ngồi đấy à? Rảnh thì giúp mọi người phân loại ảnh đi! – Yến Nhi đang tất bật với đống ảnh khoa sư phạm, cực nhiều, quay qua nói lớn một câu

Hoàng đã chán, nay còn chán hơn, mặt xị như bánh đa nhúng nước, chỉ biết cắn móng tay tự kỷ, rồi cũng ngoan ngoãn mon men đến gần, nhờ một người đang phân loại ảnh hướng dẫn cách làm.

Thiên liếc nhìn lên, chỉ muốn đập bàn cười vào mặt thằng em mới hôm qua khoe khoang là đứa có uy với bạn gái, nhưng với mấy bom nổ chậm trong phòng, không nên nghịch dại với tính mạng, đành nói nhỏ với Hân:

- Hoàng vốn là đứa nghe lời bạn gái vậy hử?

- Có bao giờ cãi lời Nhi đâu, thấy lạ hả? – Hân không nhìn lên, chỉ đáp ngắn gọn

- Ha, thảo nào! – Thiên vỡ lẽ. Hóa ra Hoàng chỉ được cái nổ tung chảo với anh em, chứ sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Tranh thủ cơ hội, Thiên tiếp tục câu chuyện – dạ hội năm nay khoa bà làm gì?

- Làm gì được, năm nào các khoa chẳng diễn kịch, rồi tham dự lễ hội chọn King & Queen! – Hân nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm

- Thế…..đã chọn ai đi dự cùng chưa? – Thiên vẫn vô tư, dần dẫn dắt con thỏ non vào tròng

- Dự gì? – thỏ non bắt đầu lân la miệng bẫy

- Dự đêm dạ hội giáng sinh ý!

- À, thì cũng chưa có ai, nhưng mới đầu tháng mà, chắc sắp đến lúc cũng có thôi!

- Thế Duy với Hải định đi cùng ai? – chính thức tung lưới bắt mồi

- À, không Duy thì Hải, ai mời trước thì……….Ối, hỏi vớ vẩn cái gì đấy hả? – Hân đang trả lời ngon ơ thì mới phát hiện được điều bất thường, ngay tức khắc giãy đành đạch, đấm Thiên tới tấp

- Ô hay, nói nãy giờ không hiểu à? Tôi nhắc lại cho nhá, Duy với Hải……. – Thiên cười đểu, vẫn giả ngây giả ngô, định tiếp tục trêu thì Hân đã đưa hai tay bịt mũi, bịt miệng

- Im ngay, định để mọi người nghe thấy à? Ông thử nói đến một lần nữa đi, tôi…..cho ông thành giới tính thứ 3 ngay và luôn! – Hân nghiến răng nói từng chữ, đe dọa

- Ưm….Ưm….. – Thiên ú ớ nói không nên câu

- Ưm cái gì, không tin hả? – Hân trợn mắt nhìn Thiên, chân trái giơ lên, xác định mục tiêu

Thiên lắc đầu lia lịa, dùng sức gạt tay Hân ra, thở phào một hơi, tức thì lên tông giọng:

- Định giết người diệt khẩu à?????????

Im phăng phắc. Đâu đó có tiếng vỗ cánh bay của chú ruồi nào đi lạc, lại thêm tiếng vo ve í ới gọi nhau đi ăn cơn chiều của đàn muỗi cái. Hân và Thiên khẽ nuốt ngụm khí lạnh, lén lút liếc nhìn xung quanh. Không đủ trăm con mắt không làm người. Nhờ ơn giọng hét trình độ ô pê ra của Thiên, cả hai đã thành công thu hút sự chú ý của toàn phòng. Chú ý bình thường còn đỡ, đằng này, quá nửa lại là những ánh mắt chứa đầy sát khí, dao găm, tên nhọn chiếu vào hai đứa thủ phạm gây mất trật tự an ninh.

Có ai nhớ có bom tồn tại ngầm không nhỉ? Đến giờ phát nổ rồi. Chi đập bàn cái rầm, hằm hè đứng phắt dậy, hét hết công suất:

- Còn ai lớn tiếng nữa, tôi đá thẳng từ đây xuống sân trường, nghe chưa??????????????

Hai nạn nhân kiêm thủ phạm còn biết làm gì hơn ngoài gật đầu xin hứa rồi nắm tay nhau thở phào vì nạn khỏi tai qua. Nhờ ơn tổ tiên phù hộ.

7 giờ tối, từng thành viên thay phiên nhau đi ăn tối, để lại phân nửa lực lượng còn trong phòng tiếp tục chiến đấu miệt mài. Hân vươn vai, xoa xoa hai mắt đã muốn lọt tròng vì nhìn máy quá nhiều. Thiên đã đi ăn tối, lát nữa mới đổi ca cho cô, đâm ra…ngồi một mình lại buồn. Yến Nhi đã cùng Hoàng đi dùng bữa, Chi đang ngồi thảo luận với bên thiết kế bìa. Đưa tay xoa bụng, Hân cầm điện thoại, dò tìm số Thiên giục Thiên về cho mình đi xoa dịu cái dạ dày kêu liên miên không dứt.

Đang mải cắm mặt vào điện thoại, Hân không để ý đến bóng đen ập đến trên đầu, cho đến khi đồng loạt hai thiệp mời dạ hội chìa ra trước mặt, Hân mới trố mắt nhìn lên

- Cái gì đây? – Hân hỏi

- Hân đi dự dạ hội cùng tôi nhé! – hai giọng nói, đồng thanh như một

Im phăng phắc………..Cảnh này…..rất quen, sự yên lặng này cũng rất quen. Tiếng lá cây xào xạc ngoài khung cửa sổ, tiếng từng chiếc lá vàng khô cằn rơi rụng dưới sân, tiếng gió vi vu len lỏi qua tấm rèm cửa, thổi tung từng tấm ảnh trên chiếc bàn rộng lớn. Ôi chao, sao giờ mới thấy cuộc sống có nhiều âm thanh thú vị đến thế????

Lạc đề! Hiện tại, Hân đang hóa đá trước cảnh tượng hai vé mời dạ hội cùng đưa cho mình, bởi hai người chả ai không đoán ra: Duy và Hải!

## 99. Chương 99

Hiện tại, Hân chỉ muốn lôi Thiên về, băm vằm ra làm trăm mảnh, can tội nói xui xẻo. Dĩ nhiên, Hân không thể không gạt bỏ suy đoán chính xác đén 120% rằng thì là mà….sẽ có hai đối tượng mời dự dạ hội. Ờ thì sớm thật đấy, nhưng vé dạ hội năm nào cũng cháy chợ ít nhất 2 tuần. Ai được mời thì nhận, ai không được nhận, mang đi mời người khác, ai không có đôi có cặp thì….không tham dự King & Queen. Có quy tắc chỉ nam mời nữ, không được ngược lại.

Hân đã dự tính trước nếu gặp phải tình huống khó xử thì cứ ai nhanh hơn được chọn. Ai dè…..cả hai đưa cùng lúc, biết lấy bên nào? Chọn thế nào cũng có đến 2 người buồn, Hân cũng buồn chứ, không được sao?

Hân ngồi im bất động, mắt đảo láo liên nhìn hết trái qua phải, hết lên lại xuống, quan sát sắc thái từng người, suy đoán đủ kiểu xem nếu từ chối ai sẽ nguy hiểm đến tính mạng (đến mức ấy à =\_=).

Hầy, nghĩ cả ngày cũng chả có người chọn thay. Vậy thì….làm bừa đi. Hân hít sâu một hơi, nhắm tịt hai mắt, bàn tay từ từ đưa lên không trung, ngón tay run rẩy chờ mong chạm được góc cạnh sắc bén của vé mời. Cả phòng rất biết điều, không ai lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn theo, hồi hộp cùng chính chủ và hai bạch mã hoàng tử. Khi ngón tay Hân càng lúc càng gần với một tấm vé mời thì……

- A, đây rồi! Cảm ơn đã mua vé giúp anh nha!

Trần Duy thong dong đi vào cửa, nhác thấy bóng dáng Hải đã chạy đến, giựt tấm vé trên tay cậu, vỗ vai cảm kích, rồi nhảy chân sáo đi về phía Chi, hồn nhiên tuyên bố

- Chi à, đến dự dạ hội cùng mình nhé! Mà cậu cũng đâu thể từ chối chứ! Ai cũng biết chúng mình là một cặp mà hihi! Hôm đấy diện đồ đôi nhé! Cậu định mặc váy màu gì?

Trần Duy cứ thế, miệt mài, chìm đắm trong kế hoạch kẹo ngọt cùng bạn gái, không để tâm mấy chục con mắt thao láo nhìn mình, kinh ngạc có, giận dữ có. Hân ngơ ngác, không biết nên làm gì tiếp theo. Lén nhìn Hải đang xanh mặt, chỉ thiếu nước cầm dao xông vào tên phá đám, còn Duy cũng ngơ ngác nhìn lại cô, không thể tiếp thu tình hình. Hân băn khoăn, nếu thế này, nên chọn Duy hay chờ….Hải cướp vé về, rồi lại tiếp tục đau đầu lựa chọn đây? Hầy, tình huống khó xử, vướng một lần cũng đủ rồi, giờ cơ hội rộng mở, lại có lý do chính đáng. Hải không có vẻ, chứng tỏ Duy đến trước. Cứ thế, chọn Duy đi.

Hân quyết tâm thêm lần nữa, không còn nhắm mắt, hướng thẳng đến tấm vé trong tay Duy. Cơ mà, nhân vật tính không bằng….tác giả tính. Khi ngón tay thêm lần nữa sắp chạm đến vé mời thì (thêm lần nữa) bị phá đám:

- Ôi chao, may ghê chưa! Bảo ông đưa vé cho tôi dưới nhà ăn, mang lên đây làm chi? Tôi đang định mời hoa khôi năm hai, giờ phải đi cho kịp, cám ơn nhá!

Thiên giật vé trên tay Duy, trách móc vài câu rồi chạy vụt đi nhanh như lúc đến, bỏ lại đám khói bụi mờ mịt và những hiểm họa khôn lường lại phía sau.

- A ha ha ha!

Tràng cười nổ tung khắp không gian. Mọi người đã thoát khỏi làm nhân vật phụ, thi nhau ôm bụng, đập bàn đâp ghế cười rần rần trước cảnh tượng có một chưa thấy hai, đã hai sao còn một này. Ngay đến Chi hắc ám còn giận bừng bừng vì Trần Duy dám phá đám cục diện trận đấu cũng phải che miệng cười thầm, tay còn lại lanh lẹ cầm tấm vé nhét vào túi (=\_=, bạn với bè). Ba nhân vật chính, chỉ có thể cảm thấy tay chân thừa thãi, tức giận, kèm theo khó xử. Hân cười haha, hùa theo:

- Hóa ra hai người mua vé hộ, đem lên đây nhờ tôi đưa giúp hả?

Duy và Hải câm nín, đồng loạt quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, Hải còn đến lôi cổ áo Trần Duy kéo đi xềnh xệch, mặc ông anh hơn mình 2 tuổi phải đối oai oái. Trong chốc lát, căn phòng lại trở về nhịp sống thường nhật. Chi tiến đến gần Hân, vỗ vai:

- Âu cũng là cái số giúp mày có thời gian suy nghĩ, không vì tình huống bất ngờ mà chọn nhầm!

Cái này là an ủi hay chọc ngoáy? Hân lừ mắt nhìn Chi, rồi thở dài cái thượt. Ừ, cũng may đi! Cô chưa chuẩn bị tâm lý đâu aaaaaaaaaaaaaaa!

Còn ngoài kia, chiến tranh hay bạo lực, hành động hay lời nói, tấn công hay thương lượng, cứ để sức tưởng tượng của các bạn bay cao và xa đi hen ^^ (đừng ai giận au nhá :D)

Chị! Em cảm nắng rồi!!!! Chị! Em cảm nắng rồi!!!! Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Là con ngoan trò giỏi, là đứa trẻ biết nghe lời, Hân về nhà nằm chống tay lên trán suy nghĩ theo lời Chi thật. Trong khi chị em tốt đã bắt đầu chuẩn bị dạ hội, Hân lại nằm đó, tự kỷ cùng em cá sấu, nghĩ xem nên chọn ai. Haizzz, những năm trước thì cầu mong có ai mời mình, giờ lại phải chọn, đời thật lắm điều \*\* le.

Hân nhổm người dậy, chôm bông hoa cúc trắng trong lọ hoa nhỏ xinh Chi vừa cắm, bắt đầu làm trò….cổ lỗ sĩ. Cô bứt từng cánh hoa, miệng lẩm nhẩm:

- Duy….Hải…..Duy…..Hải….Duy…..Hải…………………..Duy!

Cánh hoa cuối cùng đã rơi xuống. Hân ngẩn người, cảm thấy có gì đó….trống rỗng, tức thì xua xua tay:

- Bỏ qua, không tính! Làm lại! Hải…..Duy…..Hải….Duy………………………Hải! A ha!

Khi bông hoa thứ hai chỉ còn trơ lại nhụy vàng, Hân reo to, cầm cánh hoa bé xíu lên ngắm, sau lại xuôi xị. Vậy tức là mình đã chọn Hải hay sao?

Cửa phòng bật mở, Chi khệ nệ cầm đống ảnh còn tồn đọng đem từ văn phòng về làm nốt. Han chân vừa đứng vững, Chi đã hét thất thanh:

- Mày làm gì lọ hoa của tao thế hả???????

Trước mắt cô là bóng dáng Hân trong đồ ngủ hình pi ka chu, trong lòng chứa đầy cánh hoa be bé nhỏ xinh trắng muốt, trải từ đấy lên đến giường, ngay gần đó, lọ hoa xinh xắn màu cam vàng với vài cọng hoa cúc, chỉ còn lá xanh đong đưa……..đơn độc.

- Tao chọn người đi dạ hội! – Hân thều thào hết sức sống. Tận dụng cả lọ hoa của Chi, lại ra hết quả hòa 3 đều. Hân nhìn Chi, trách móc – sao mày lại cắm hoa số chẵn, chọn số lẻ 3 – 5 – 7 mới đúng chứ?

- Mày……… - Chi nghiến răng, rồi thở dài, biết làm sao với nhỏ bạn chứ chịu lớn đây. Chi ngòi xổm xuống, nói nhẹ nhàng – mày phải xem mày muốn đi cùng ai, chứ làm thế này khác gì lừa dối bản thân, rồi lừa dôi hai người kia! Hên xui cho mày kết quả, nhưng kết quả đó khiến 1 người tổn thương đấy ngốc ạ!

- Nhưng tao có chọn thế nào cũng vẫn làm tổn thương một người! – Hân rên rỉ

- Ừ thì đúng, nhưng dù sao người đó cũng sẽ tôn trọng vì đó là quyết định của mày. Nếu biết mày làm trò này, cả hai lại bị đả kích ý! – Chi tiếp tục khuyên giải

- Vậy tao phải làm sao? – Hân bắt đầu mếu máo, hai mắt rưng rưng

- Thế này nhá! – Chi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu chỉ đạo – giờ nghe tao hỏi, mày phải trả lời ngay, OK? Hiện tại, nghĩ đến đối tượng đi dạ hội cùng, hình ảnh ai xuất hiện ngay lập tức trong suy nghĩ của mày?

Hân dừng 1 giây. Từ trong trí não, hình ảnh một người, với mái tóc đỏ rực, ánh mắt nâu trầm lạnh lùng nhưng tỏa ra từng tia sáng ấm áp, nụ cười tươi tắn tình cảm hiện lên. Hân há miệng, suýt nói ra cái tên người ấy, nhưng cô lại ngừng lại. Chi hồi hộp ngồi bên cạnh, nhấp nhổm không yên, hỏi dồn:

- Sao thế? Là ai thế? Duy hay Hải?

Hân bật người dậy như lò xo, xô cửa chạy ra ngoài, quên cả thay đôi dép bông đi trong phòng. Chi thò đầu gọi lớn:

- Hân! Đi đâu thế?

Ký túc xá nam, nơi nhộn nhịp, ồn ào gấp đôi so với bên nữ, nơi bừa bộn gấp ba bên nữ, nơi có nhiều mùi hương tự nhiên gấp bốn bên nữ. Sau bữa cơm tối, hầu như các phòng đều vang lên tiếng hò hét, nô đùa, đánh nhau chí chóe. Ấy thế nhưng có một phòng nằm ngoài quy luật đó. Zoom cận cảnh nào.

Trong phòng, hai người giống nhau như đúc, xí quên, khác nhau quần áo và màu tóc. Người đã về đen truyền thống, người quay lại đỏ thân quen. Một người ngồi nghe nhạc xập xình, thi thoảng lại đánh máy vèo vèo, rồi cười hềnh hệch tự sướng. Người còn lại ngồi bên khung cửa sổ, chiếu tướng sang….ký túc xá nữ xa ơi là xa.

- Hoàng, ra ngoài anh nhờ chút! – Duy mở cửa bất ngờ, vọng vào nói một câu khiến Hoàng giật mình

- Có chuyện gì thế anh? – Hoàng tò mò đi ra

- Anh nói chuyện với Hải tẹo nhá! – Duy kéo Hoàng ra khỏi phòng, tiện chân đá sập cửa, nhốt luôn cậu em ở ngoài

- Này, gì kỳ vậy? Hai người nói chuyện phải đi chỗ khác, sao người không liên quan là em lại phải đi hả? – Hoàng phản pháo, lấy tay đập cửa rầm rầm, hét ầm ĩ. Cuối cùng, cái phòng thất thường cũng bình thường trở lại, tức là góp vui trong màn tiệc tiếng ồn ở ký túc.

Còn lại Duy và Hải. Đoán thử xem, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, dễ chịu hay đầy mùi thuốc súng?

Duy ngồi đối diện, nhìn trực tiếp vào Hải, há mỏ chuẩn bị phát biểu bài thuyết trình đã học thuộc lòng như cháo từ….chiều (ặc) lại bị chặn họng

- Chị Hân nhờ em gọi cả hai xuống khuôn viên trường! Có ai nghe thấy không? Alo alo alo? Có nghe được không? Phòng không có cách âm nha! Chị Hân nói không xuống trong 10 phút, dạ hội dẹp hết cả hai! Có nghe không? – Hoàng tiếp tục rống to ngoài cửa phòng, vừa hét vừa đập chân theo nhịp, phụ họa thành bài rap không có vần, nhưng giai điệu chắp vá tạm thời chấp nhận được

Hải quay lại, nghe ngóng, trao đổi ánh mắt với Duy đúng 1/1000 giây, như đã được giao kèo trước, cả hai cùng bật người nhảy khỏi ghế

- Có nghe không? – Hoàng vẫn vô tư không biết gì, ngả ngớn ở cửa nói liên tùng tục – chị Hân nói là nếu hai người không …………Ối!!!!!!!!

Chỉ vì dại dột đứng ở tư thế dựa cửa mà chuyển tải thông tin, kết quả là Hoàng hôn đất thắm thiết khi bên trong có hai người dùng hết sức lực đạp tung cửa bước ra như điện xẹt. Và cũng chả ai có thừa thời gian để ý sau cánh cửa yêu dấu có nạn nhân của thảm họa, cứ thế tranh nhau chạy rầm rập xuống cầu thang bộ, bỏ qua cả thang máy.

Khuôn viên trường, khu vực ngăn cách hai ký túc xá, Hân đứng một mình dưới ánh đèn cao áp, chân di di trên mặt đất, ánh mắt chăm chú nhìn chú kiến đen loanh quanh luẩn quẩn bị mình chặn đường về tổ. Đến khi nghe thấy những tiếng bước chân chạy đến gần, Hân mới phóng thích chú kiến nhỏ không tội tình gì bị hành hạ nãy giờ. Quay người lại, Hân trầm mặc nhìn hai người con trai đang chống hông thở dốc, ai nấy không giấu được sự hồi hộp, chờ đợi nguyên nhân Hân cho gọi cả hai người.

- Chuyện dạ hội……… - Hân bắt đầu câu chuyện

-………….. \*đồng loạt nín thở\*

- Tôi quyết định rồi. Trong hai người, người đi với tôi đến buổi dạ hội…………

- …………..\*đồng loạt mở to mắt, chờ đợi, hi vọng\*

- Không ai cả! – Hân bình thản chấm dứt câu nói duy nhất nhưng dông dài của mình

- HẢ? - Duy và Hải đồng thanh hét lớn - LÀ SAO?

## 100. Chương 100

- Thế rồi sao? – Chi dán mắt vào Hân, miệng há to từ lúc Hân về phòng kể lại diễn biến, chưa khép lại được

- Sao là sao? – Hân tròn mắt nhìn Chi, nhỏ bạn bình thường thông minh dữ lắm cơ mà sao hôm may trí ốc trì trệ quá vậy?

- Mày nói thế hai người kia không có phản ứng gì à?

- Đồng ý thôi, chả nhẽ phản đối à? – Hân nhún vai

- Đáng nhẽ cũng phải níu kéo, thuyết phục gì đó chứ? – Chi khua tay khua chân, cố vẽ ra phản ứng nên có, diễn biến nên xảy ra

Hân im lặng không đáp. Nhớ lại lúc ấy, gom hết quyết tâm để nói được câu từ chối, khiến cả hai người đều buồn, đỡ thiên vị ai xong, Hân không còn đủ sức đóng vở kịch lạnh lùng nữa, chỉ biết cúi đầu soi kiến. Thế nhưng trái với dự đoán, cả Duy và Hải đều không ép buộc Hân đưa ra lý do cho quyết định của mình, chỉ chấp nhận, rồi cùng nhau nắm tay nói 1 câu gần như y chang: Hân không nhận lời, sẽ không mời ai hết!

Haizzzz, chả nhẽ Hân phải vặc lại, bắt cả hai kiếm mỗi người một partner để cô đỡ suy nghĩ chắc? Thế thì có mà Hân là đứa ngu nhất vũ trụ (chuẩn). Vậy nên, 3 người thống nhất trong hòa bình. Từ giờ đến hôm dạ hội, Hân còn kha khá thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng, đúng không? Cô không thể dày vò Duy, Hải quá lâu thế được (dày vò độc giả nữa =\_=).

- Chuyển chủ đề! Mày chuẩn bị đến đâu rồi? – Hân cười toe, háo hức quay sang Chi hỏi han

- Có chuẩn bị gì đâu mà đến! – Chi thở dài – công việc làm còn chưa đủ nhiều hay sao, mày bảo tao kiếm đâu thời gian mà làm điệu!

- Hầy, nhưng cũng không thể qua loa được, dạ hội cuối năm cơ đấy! Không xem nhẹ được đâu nha! – Hân nhíu mày, có ý không hài lòng với thái độ thờ ơ mũ phớt của Chi

- An tâm đi, như năm ngoái là được, có gì đâu! – Chi phẩy tay đuổi ruồi, uể oải nằm ườn ra thảm lót dưới sàn nhà

- Năm nay mày có Trần Duy nữa, phải khác chứ!

- Cùng lắm là có thêm vòng hoa đeo tay thôi! Mày đừng làm to chuyện nữa đi! – Chi bực bội càu nhàu

Dạ hội cuối năm mô phỏng theo các trường học ở nước ngoài. Cụ tỉ thì ai xem nhiều phim cũng biết. Mỗi nam sinh sẽ chọn một bạn nữ mời tham dự dạ hội. Tối dạ hội, nam cầm theo hoa đeo tay, cùng màu với màu váy của bạn nữ, rồi buộc cẩn thận ở cổ tay, dấu hiệu rằng thì là, người này có đôi có cặp. Ai đi sô lô đêm dạ hội đừng có xớn xác giành giật với nhau.

Dạ hội diễn ra ngay sau khi có kết quả thi cuối năm được một ngày. Công tác chuẩn bị đã đi vào giai đoạn cuối, chỉ còn chờ đến ngày chính thức. Dẹp qua một bên chuyện vui buồn điểm số. ai nấy đều háo hức chuẩn bị, xúng xính váy áo đủ màu.

Vốn bản tính không lo nghĩ nhiều về chuyện của mình, Hân cũng chả cần tốn cả tuần đi lùng đủ hiệu quần áo tìm bộ váy đẹp như Yến Nhi, và những nữ sinh bình thường khác, chỉ lo nâng cao hiệu suất làm việc.

Đêm trước ngày tổ chức dạ hội, trong văn phòng Hội sinh viên, hội trưởng xếp cuốn kỷ yếu cuối cùng vào thùng giấy, vỗ tay khen ngợi cả nhóm:

- Mọi người đã làm rất tốt! Kỷ yếu xong xuôi, hoàn hảo, không chút sai sót, lễ hội cũng đã sẵn sàng khai mạc, các CLB cũng vào vị trí. Ngày mai, cùng nhau tận hưởng lễ hội lớn nhất năm nhé! Sinh viên năm cuối, cố gắng lưu giữ lại kỷ niệm, ai còn ý định tỏ tình thì tranh thủ tiến hành ngay và luôn, kẻo ra trường lại hối hận!

Cả phòng cười vang rền trước câu nói đùa hóm hỉnh của Hội trưởng, cũng là sinh viên năm cuối. Buổi họp giải tán sau màn bầu chọn hội trưởng mới. Chi cùng Yến Nhi vui vẻ quàng tay nhau chạy dung dăng xuống CLB Nhiếp ảnh, nơi album ảnh đặc biệt cuối năm đang được tiến hành. Mỗi năm, CLB nhiếp ảnh đều xuất bản album riêng biệt với kỷ yếu dưới dạng tạp chí, được trợ giúp của CLB Báo chí cho phụ đề từng bức ảnh, chỉ cần chờ ngày mai, dạ hội diễn ra, những shot ảnh cuối cùng đưa vào album, sau đó sẽ phát hành trước ngày lễ tốt ngiệp của sinh viên năm cuối.

Thế cho nên, dù lễ hội đã gần kề, Hội sinh viên cũng được giải phóng, nhưng CLB nhiếp ảnh báo chí vẫn tất bật không thôi. Màn đêm đã phủ kín mọi ngóc ngách trong trường, làn sương đêm hờ hững rơi, làm ướt đẫm từng phiến lá nâu đỏ còn sót lại trên những tàng cây trơ trọi. Trong mỗi tầng lầu của đãy nhà CLB đều lác đác có ánh đèn sáng trắng giọi ra từ khung cửa sổ căn phòng nào đó. Tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy sột soạt xen lẫn tiếng bàn tán nho nhỏ cứ thế vọng ra, hòa tan vào bóng tối đen đặc.

Hải mệt mỏi vặn vẹo người, dụi dụi đôi mắt đã nhức nhối vì nhìn máy tính quá nhiều. Sơ qua cũng đã xêm xêm bố cục cơ bản, Hải chuyển giao cho bên phụ trách ghi chú thích, rồi tiếp tục nhận sấp ảnh khác Thiên vừa khệ nệ bê về, cả hai lại chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ca làm việc nữa.

Đồng hồ kêu boong boong báo hiệu 9 giờ tối. Hân dùng chân đạp cửa, cùng hai bạn nữ khác bê về cả khay đồ ăn, thức uống cao ngất ngưởng, vừa bê vừa réo gọi:

- Nghỉ tay ăn đêm! Ngày mai dạ hội rồi, mọi người giữ sức đi! Sau dạ hội làm tiếp!

Cả phòng ào ạt xông đến, bao nhiêu cánh tay vươn ra tấn công tháp thức ăn vặt cao ngất. Chỉ mới 5 giây, khay đồ to thế, nhiều thế giờ chỉ còn lại….vài gói snack cũng hai chiếc bánh mì ngọt. Hân cầm nốt số đồ ăn đấy, mon men đến bàn máy, đưa tận mặt cho hai người vẫn không thèm dịch chuyển

- Ăn đi này!

- Uhm, cám ơn bà! – Thiên gật đầu, với tay bóc gói bánh mì, ngoạm một miếng to, rồi tiếp tục thao tác, chỉnh vị trí, hiệu ứng cho từng tấm ảnh

Hân đứng bối rối bên cạnh, tay chân lóng ngóng, không biết nên làm gì, nói gì. Hải vẫn chú mục vào công việc, không liếc mắt đến gói bánh cô đưa dù chỉ một làn, chưa nói đến chủ nhân. Khẽ thở dài, Hân lặng lẽ quay người đi, về vị trí cũ, chậm chạp sàng lọc từng tấm ảnh.

Khi ấy, một ánh mắt rất nhanh nhìn lên, lướt qua gương mặt cô, với một nụ cười khẽ. Ngay sau đó, mọi thứ biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Ngày 24/12. Dạ hội chính thức bắt đầu

Dạ hộ diễn ra từ sáng với những hoạt động ngoài lề. Đó là cuộc thi diễn kịch thường nhật dành cho các khoa. Mỗi khoa đăng ký một phần biểu diễn. Nhạc kịch, kịch nói, hài kịch, bi kịch….muốn sao cũng được, miễn đúng chủ đề Giáng sinh và Tốt nghiệp là duyệt. Buổi tối sẽ là phần tổng kết.

Mỗi khoa biểu diễn 20 phút. 10 khoa diễn xong đã đến giữa trưa. Ngần ấy con người đổ dồn về cantin theo tiếng gọi réo rắt của dạ dày, việc lấy thức ăn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hân nằm vật vờ ở bàn, chờ Chi ấy thức ăn về giúp mình. Mệt mỏi, thiếu ngủ, thiếu sức sống. Năm nào cũng chỉ muốn dẹp quách cái dạ hội lắm chuyện này đi. Từng người một trở về bàn với khay đồ trên tay. Hân uể oải ngẩng đầu, mắt còn ti hí nhìn lướt qua, chờ bóng dáng Chi.

- Cạch! Cạch!

Hai khay thức ăn cùng lúc hạ cánh xuống khu vực của Hân, cụ thể là trước mặt, cụ thể hơn nữa là đặt cạnh nhau, không có một khoảng cách, và cụ cụ thể hơn nữa, mỗi khay một thực đơn, không bên nào trùng bên nào.

Hân mở to mắt nhìn trừng trừng như muốn đốt cháy bàn ăn, rồi mới gượng gạo ngẩng đầu lên, yếu ớt nói vài câu:

- Cảm ơn hai người!

Duy, Hải kéo ghế ngồi xuống cạnh Hân, chỉ gật đầu rồi ai nấy lặng lẽ khều cơm trong bát, ăn từng hột (vầng, chính xác là đơn vị “hột”). Quá quen với cảnh ngày nào cũng diễn, nhưng người khác đều ngó lơ, vừa nói chuyện cùng nhau, vừa giải quyết phần ăn trưa. Hân cầm đũa, do dự, không biết nên….chọn khay nào! Khẽ liếc trộm hai người, Hân đụng phải ánh mắt hai người đó cũng đang lén lút nhìn mình, khi bắt gặp lại giật mình quay đi. Haizzzz, chỉ có thể thở dài trong lòng, chả nhẽ ngay cả bữa ăn cũng không yên, cũng phải lựa chọn sao?

Hân chuyển từ cái nhìn thăm dò sang lườm nguýt, soi mói, vạch tội Duy, Hải, dám để cô phải khó xử. Cuối cùng, cô dằn mạnh đũa, đưa tay với lấy 1 khay thức ăn, dồn hết đồ vào một góc, rồi vơ lấy khay kia đổ sạch thức ăn qua khay còn lại. Xong xuôi đâu đó, cô ngon lành cành đào trộn lẫn rau luộc với rau xào, thịt luộc với thịt kho, cơm với cơm, trứng rán với trứng ốp làm thành món “thập cẩm”, hồn nhiên lấy thìa xúc từng miếng to uỵch cho vào miệng.

Những người khác chỉ biết che miệng cười nhỏ tránh tình huống phun cơm phun canh khi thấy Duy, Hải đơ người dõi theo từng hành động của Hân, chỉ biết cắn đũa ngồi nhìn, không dám ý kiến.

Hân hếch mặt thách thức hai người con trai, như muốn nói có giỏi cứ làm khó cô nữa đi. Hải cắm mặt vào bát cơm, chọc chọc vô thức, Duy lại chăm chú nghiên cứu độ dài rộng của lá rau cải luộc đã sớm….teo về thành sợi. Hân liếc mắt nhìn, phía xa Hoàng đang bê hai bát canh bí phần đặc biệt tiến đến gần. Yến Nhi dị ứng với món rau cải, nên anh chàng bạn trai chịu khó chạy đi múc riêng hai bát canh bí đỏ cho cô bạn gái kén ăn. Hân chỉ biết lắc đầu chịu thua trước khả năng khiêm nhường mới được khai quật của Hoàng.

Hoàng tiến dần về bàn tròn nơi cả nhóm đang ngồi. Với hai bát canh đầy tận miệng, Hoàng di chuyển chậm còn hơn rùa, lê chân nhích từng centimet, hai mắt chăm chú nhìn thứ đang cầm trên tay.

Hân ngậm thìa trong miệng, mắt liếc từ trên xuống dưới, rồi giật mình hoảng hốt. Bàn bên cạnh bỗng dưng đẩy ghế lùi ra sau, khiến một chân ghế ngáng đường đúng tầm chân Hoàng đang đi tới. Mũi chân cậu nhẹ nhàng chạm phải đế cao su đen cứng của ghế sắt, khẽ nẩy lên. Hoàng dù đi khá chậm, nhưng với hai bát canh nặng trịch trên tay, chỉ một chút sẩy chân cũng có thể đánh rơi.

Trước mặt câu, Duy và Hải ngồi đó, lưng quay lại phía sau, không hề biết chuyện gì đang xảy đến. Lời nói vuột khỏi miệng Hân trước khi trí não kịp chỉ đạo. Cô hét thất thanh:

- Cẩn thận!

## 101. Chương 101

Có lẽ chẳng cần giới thiệu thêm về duyên phận giữa….nước nóng, tai nạn với nước mà nhóm Hân, hay chuẩn hơn là Hân đã gặp phải. Lần này cũng chả ngoại lệ.

Phản xạ cơ thể nhanh hơn cả lý trí, với một người thần kinh vận động đã bị liệt như Hân thì việc cô làm thật sự khó tin. Trước khi mọi người kịp hoàn hồn với tiếng hét của cô, Hoàng vốn loạng choạng, nay thêm phần giật mình, bát canh nóng hổi khói bay nghi ngút vẫy tay chào tạm biệt bàn tay yêu dấu, cứ thế hướng đến lưng người trước mặt,đổ ập xuống rồi kết thúc sự tồn tại bằng tiếng động chói tai. Hoàng vẫn còn khá bình tĩnh, cố gắng giữ lại được một bát còn lại, chỉ hơi sóng ra ngón tay cậu chứ không rơi.

Mọi người nhìn từng mảnh bát sứ đã vỡ vụn, rồi òa lên hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hãi.

Nơi chiếc bàn chật hẹp, bóng dáng nhỏ bé, đôi vai co lại vì đau của người con gái cùng ánh mắt hốt hoảng của người bên cạnh khiến tất cả lặng thinh. Hải vội vàng cấm lấy khăn ướt trên bàn, vạch tay áo khoác của Hân, nhanh chóng đắp lên phần da đỏ ửng vì nóng của cô. Dù hành động bình tĩnh, nhưng toàn bộ gương mặt đều toát lên nỗi sợ to lớn.

Yến Nhi lãnh trách nhiệm, chạy như bay đến phòng y tế, Chi vội vàng xô ghế tiến lại gần Hân, hai mắt đỏ ửng:

- Hân, có sao không? Bị bỏng rồi, có nặng không? Đi viện đi!

- Tao không sao!- Hân nắm đôi tay lạnh buốt của Chi, xoa dịu cô – may hôm nay mậc áo len, áo khoác dày, chỉ hơi nóng thôi, không bị bỏng đâu!

- Mày đừng có lừa tao, sao không bỏng được! Đi viện đi! – Chi ngước đôi mắt long lanh mờ ảo, năn nỉ Hân

- Không sao thật! Hỏi Hải thì biết! – Hân khẳng định chắc chắn, hướng ánh mắt nhìn Hải, chờ đồng minh

- Da chỉ tấy đỏ thôi, bỏng nhẹ, bôi thuốc chút là đỡ, chị đừng lo! – Hải không rời mắt khỏi tay Hân, lên tiếng xoa dịu Chi

- Đến phòng y tế đi! – Chi vẫn không ngớt lo lắng, nhanh chóng nắm tay Hân kéo đi xềnh xệch, Hải vẫn giữ khăn chườm bên cạnh cũng vô thức đi cùng.

Mọi người nhanh chóng thu ánh mắt khi biết không có gì nghiêm trọng. Hoàng đặt cẩn thận bát canh xuống bàn, lấy giấy lau tay, hướng về phía Duy:

- Anh có bị nước nóng bắn lên người không? Anh Duy, anh Duy????

Mặc cho Hoàng í ới bên cạnh, Duy cũng không đáp. Đôi mắt thất thần nhìn về phía xa, trong đồng tử không tồn tại một hình ảnh rõ rệt nào. Điều duy nhất Duy nhớ đến, chính là khoảnh khắc Hân lao người đến hứng trọn bát canh nóng vào cánh tay mình, che chắn cho một người…

Bôi thuốc, băng nhẹ quanh cẳng tay, Hân, Chi, Yến Nhi, Hải cùng nhau trở về khoa. Chi khư khư giữ tay Hân, cứ như cô ốm nặng đến nỗi đi không vững. Đến khi Hân không chịu nổi, càu nhàu mãi mới thôi. Yến Nhi nhanh chóng tạm biệt mọi người đi chuẩn bị cho buổi tối. Hân cũng xua Hải đi về ký túc xá, khi chỉ còn lại Chi đứng đó, Hân mới bỏ đi nụ cười trưng ra nãy giờ, thẫn thờ nhìn xa xăm.

- Mày có chuyện gì thế? – Chi đứng một bên quan sát Hân rồi hỏi nhỏ

- Tao…..có lẽ…tao xác định được tình cảm của mình rồi! – Hân ngập ngừng, rồi cũng bối rối thừa nhận với Chi, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang nhưng sự kiên định lại thể hiện rõ trong từng câu chữ

- Thật sao? Từ bao giờ? – Chi ngạc nhiên hỏi lại

- Mới khi nãy, khi Hoàng đánh đổ bát canh nóng ý!

Chi bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Kể cả lý do khiến một Hân bối rối, do dự, không dứt khoát trở nên chắc chắn đến nhường ấy.

- Tao hiểu rồi, không cần nói thêm nữa đâu! – Chi lên tiếng ngăn cản khi thấy Hân định nói tiếp, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Hân – mày đã xác định được rồi, điều cần thiết bây giờ là phải nói rõ, cho cả hai người cùng biết. Đâu thể trốn tránh mãi khi trong lòng đã có câu trả lời, đúng chứ?

- Uhm, tao biết! – Hân gật nhẹ đầu, đôi mắt lo sợ cụp xuống, nhưng bàn tay đã siết chặt tay Chi từ thủa nào, như khẳng định quyết tâm của chính mình.

7 giờ tối, đêm dạ hội mở màn cùng bài hát truyền thống của trường do ban nhạc biểu diễn, Tiếp sau đó, CLB Nhạc bắt đầu khơi mào hứng khởi với một loạt những bài hát đầy sôi dộng được remix phối hợp khéo léo. Hàng nghìn sinh viên đổ dồn về sân chính rộng rãi, được nới rộng diện tích đến cả những khoảng sân nhỏ xung quanh trước mỗi tòa nhà. Cổng trường mở từ sáng đón chào các sinh viên trường đại học cao đẳng lân cận đến tham dự làm khách mời. Trong ánh sáng rực rỡ của đèn cao áp, đèn nháy đủ mùa xanh đỏ, các nữ sinh xúng xính váy áo điệu đà, nam sinh chín chắn, chững chạc trong những bộ vest hay nghịch ngợm trong những trang phục phá cách độc đáo. Tiếng nói cười vang khắp nơi, đèn flash của máy ảnh, điện thoại thi thoảng hiện lên đâu đó, lưu giữ lại kỷ niệm của mỗi người trong khoảnh khắc hiếm có này.

Yến Nhi khoác tay Hoàng đi song song cùng bạn bè vui đùa bên bàn trái cây. Chi, Trần Duy lại đứng tụ tập cùng Thiên, Hân. Ngày hôm nay, Chi diện bộ váy đỏ tươi đầy quyến rũ, đuôi váy mềm mại uốn lượn dày thướt tha phía sau, vạt trước xếp tầng đến đầu gối. Hân ngược lại, mặc bộ váy màu xanh da trời bồng bềnh kiểu công chúa, khoác ngoài áo vải lửng ngang lưng màu xanh biển, thắt lưng xanh biển với từng hạt ngọc nhỏ xíu nổi bật trên nền váy như mây trời. Ai nấy đều cười hết cỡ, giải phóng bao mệt mỏi nặng nề của cả năm, thả mình thư giãn vói bạn bè.

Chẳng mấy chốc, Duy, Hải cũng nhập cuộc. Còn 30 phút nữa đến giờ công bố, trao giải tiết mục xuất sắc nhất. Mọi người dần tập trung về sân chính, chọn chỗ đứng cho mình. Hân cũng theo dòng người,đi gần hơn đến bục sân khấu trung tâm. Bỗng nhiên, một bàn tay to và ấm nắm lấy tay cô kéo đi len lỏi qua dòng người, đi về phía sân bóng mini. Hân hốt hoảng nhìn bóng lưng trước mặt, chỉ biết ngơ ngác đi theo, cố gắng di chuyển cẩn thận trên đôi giày cao gót. Đến khi cả hai thoát khỏi biển người, đi xa dần đám đông, tiếng ồn dần nhỏ đi, trở nên xa xăm, hai người mới dừng lại.

Người con trai vẫn nắm tay Hân, như sợ buông tay sẽ để mất cô mãi. Hân im lặng đứng sau lưng, không nói. Cô biết người đó định nói gì, cô cũng biết mình phải đối diện với chuyện này, vậy nên….hãy để hôm nay là ngày chấm dứt tất cả.

Ở gần sân khấu, Chi dáo dác nhìn quanh, níu tay Trần Duy nói lớn:

- Hân với………………..đâu rồi?

- Sao cơ? – Trần Duy cũng hét trả. Tiếng ồn chào mừng dẫn chương trình ra sân khấu quá lớn lấn át tiếng nói của Chi, khiến cho câu nói của cô đứt đoạn, không rõ ràng.

Yến Nhi đứng cạnh hỏi nhỏ Hoàng cái gì đó, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của cậu. Bên cạnh, một người con trai cũng đang hốt hoảng kiếm tìm hình bóng quen thuộc giữa rừng người đứng chen chúc. Nhờ lợi thế chiều cao, cậu dễ dàng nhận ra bóng dáng Hân cùng một người ở xa. Cơ thể như đông cứng, hai tay nắm chặt, cậu gắt gao nhìn về phía đó, chỉ mong lời kêu gọi của mình có thể vọng đến tai Hân, kéo cô quay trở lại. Đôi mắt như có màn sương mờ che kín, nỗi lo lắng dấy lên từ sâu thẳm càng khiến cho cậu thấy suy sụp. Cậu không nghe, không hiểu hai người ấy đang nói những gì, kết quả ra sao, nhưng cậu đủ hiểu chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

Cậu nên đứng đây, chờ đợi câu trả lời cho mình, không thể đến đó gây rối, rồi lại khiến Hân khó xử được. Dẫn chương trình nói gì, cậu không biết, mọi người đứng cạnh có gọi, cậu không hay, đám đông reo hò ầm ỹ cỡ nào, cậu cũng không thể nhận thức. Đôi tai như đóng chặt cánh cửa, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào đi lọt truyền lên não bộ, gián đoạn sự tập trung chú ý dồn cả vào khuôn viên trước sân bóng mini kia.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người reo hò bắt đầu tản ra xa dần, để lại khoảng trống to trong sân, nhường chỗ cho màn trình diễn đầy lôi cuốn của những sinh viên khoa Điện ảnh đi đầu,, sau đó cùng nhau nắm tay nhảy nhót vui vẻ.

Ở một góc nhỏ, ánh đèn chỉ chiếu hắt đến những tia sáng yếu ớt. Hân nắm chặt tay người con trai thân thiết, gần gũi đã từ lâu thành một phần không thể thiếu của mình, ngước nhìn vào đôi mắt cậu, mỉm cười tươi tắn.

- Đi lại đó đi, có người quan trọng đang chờ Hân đấy!

Giọng nói trầm ấm, thanh thản vang lên cùng với nụ cười thật sự, không gượng ép, không đóng kịch. Hân siết nhẹ bàn tay to và ấm ấy, gật đầu vui vẻ. Khẽ nhướn chân, Hân tặng người con trai ấy nụ hôn phớt vào má:

- Cảm ơn!

Sau đó, cô buông tay, quay lưng chạy nhanh về phía sân trường, hướng đến một nơi.

Từ giữa sân, cậu đã nhìn thấy tất cả. Cả cái nắm tay, lẫn nụ hôn của Hân dành cho người kia. Nói không buồn là nói dối. Cậu chỉ thấy hụt hẫng trong tim, không biết nên đối diện với sự thực, hay chạy trốn khỏi câu trả lời. Nhưng đến khi thấy Hân chạy dần về phía mình, nụ cười sáng bừng sức sống ấy, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, cậu nhoẻn miệng cười, chờ đợi cô gái của đời mình.

Hân chạy nhanh trên đôi giày cao gót vẫn còn tập tễnh từng bước hôm qua, cô chỉ muốn cởi phắt đôi giày ra, nhưng dù trong trường hợp nào cũng phải giữ lại hình tượng chứ ^^. Đến khi còn cách người đối diện 5 bước chân, Hân ngừng lại. Hơi thở dồn dập vì chạy và cũng vì hồi hộp, trái tim nhảy nhót lung tung trong lồng ngực giúp cô xác định được, khoảnh khắc này là thật, thật đến mức trở thành cổ tích. Nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm, sự quan tâm ấy, cô hiểu được rằng cậu đã biết. Dù cho cô không cần nói, nhưng cậu cũng đoán được kết quả.

Đôi tay rộng mở, hướng về phía trước, chờ đợi Hân. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sáng hơn cả sắc màu lung linh của đèn điện. Hân cười thật tươi, nhào vào vòng tay vững chãi, ấm áp ấy, ôm chặt. Áp tai nghe nhịp đập trái tim cậu dần hòa nhịp với trái tim mình, cô thì thầm:

- Tôi thích cậu! Thích rất nhiều!

## 102. Chương 102 - End

Gió lạnh thổi nhẹ nhàng, cuốn bay những chiếc lá vàng hiếm hoi, khiến tấm rèm cửa màu hồng bay phấp phới. Không gian thoang thoảng mùi nhang trầm, thêm cả mùi thơm khó diễn tả của nước thảo mộc. Hân cuộn mình trong chăn như con sâu đo, cánh mũi cử động không ngừng, hít căng tràn đầy buồng phổi mùi bánh, mùi hương hòa quyện vào nhau. Thật là hạnh phúc khi được nằm trong chăn giữa tiết trời se lạnh haha.

- Dậy mau đồ lười! Định ngủ đến hết ngày à?

Một bóng người vút vào phòng nhanh như cắt, giật tung chăn ra, khiến Hân lăn lông lốc từ ngoài vào trong góc giường. Hân co người thành con tôm chống chịu cái lạnh ùa đến bất chợt, la oai oái:

- Đồ bạo lực! Mày gọi dậy tử tế không được à?

- Gọi tử tế mày có chịu dậy không? Thay quần áo nhanh! – Chi lườm nguýt, gấp gọn chăn màn, lôi kéo đẩy Hân rời giường

- Từ từ cái coi! Mấy giờ rồi, đến làm gì thế hả? – Hân vẫn nhăn nhó, cố níu kéo ở lại thêm chút nữa với chăn bông thân yêu

- Cứ dậy đi! Duy đứng dưới kia chờ đấy, cấm lề mề! – Chi khoanh tay ra lệnh, đôi mắt sát thủ ngầm cảnh cáo, Hân còn cò cưa thêm 1 giây, sẽ lãnh đủ đòn cho 1 năm

- Ý, vậy hả? Chờ xíu!

Hân nghe tin Duy đang chờ, biết điều nhanh chóng thay quần áo, liếc nhìn bầu trời đêm đã sáng ánh đèn.

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối được tổ chức 1 tuần sau dạ hội, năm học kết thúc tốt đẹp cả. Với Hân, tốt đẹp tức là…không có môn thi lại, đủ điểm qua hết các môn, và thoát kiếp nạn thể dục vào năm sau há há. Kể ra thì trước khi nghỉ đông cũng hơi bận, đảo qua trường như rang lạc, hết lo tập hợp danh sách sinh viên mới vào học kỳ sau, rồi đến hoàn tất nốt tồn đọng của kỷ yếu lẫn album cuối năm. Thành ra đầu tháng 1, Hân mới chính thức được coi là nghỉ ở nhà. Vì cái trường trái khoáy, tuyển sinh vào hè, nhưng nhập học đầu năm, nên mới có chuyện tất bật đến mức ấy.

Biến mình thành gấu từ đầu tới chân, Hân mới lò dò xuống nhà, chào qua bố mẹ còn bận bịu gắp bánh chưng dưới bếp, Hân cùng Chi, Duy lôi nhau đi ra ngoài đường, hòa cùng dòng người nhộn nhịp chờ đợi phút giây đón năm mới. Năm nay Chi ở lại đón tết cùng Hân, sau màn năn nỉ ỉ ôi, hứa lên hứa xuống với bố mẹ Hân, hơn nữa, học kỳ mới bắt đầu cũng là lúc nhóm Chi, Hân liên hệ địa điểm thực tập, 3 tháng sau đã thực tế rồi. Tranh thủ ở cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng luôn.

3 người đi đến ngã tư thì dừng lại, bắt đầu chờ tiếp đoàn người thứ hai. 10 phút sau, 3 chiếc xe khác xuất hiện. Yến Nhi vẫy tay chào Hân rối rít từ trên xe Hoàng lái, Trần Duy cười dịu dàng đeo găng tay cho đôi tay sớm lạnh cóng của Chi. Thiên đập tay cái tách với Duy thay câu chào. Hân cười toe, giơ tay chào Hải, không nói câu nào, chỉ trao nhau ánh mắt. Yến Nhi, Thiên, Trần Duy đều lên đây đón tết cùng cả nhóm, sớm mai sẽ về nhà, tiện chúc tết năm mới luôn.

Cả nhóm hòa cùng dòng xe cộ chạy ngược xuôi tấp nập, tiếng nói, tiếng cười vang vọng từ những ngôi nhà ven đường, từng dãy dài đèn lồng được treo đầy trên vỉa hè, tạo cảm giác ấm áp dù cho gió đêm có thổi mạnh đến nhường nào. Ngắm nhìn đường phố, Hân dựa đầuu vào bờ vai người ngồi trước mặt, đôi môi giữ nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nắm chặt lấy tay mình qua túi áo khoác dày cộp của người phía trước.

Dừng xe trước công viên trung tâm, nơi hàng trăm thanh thiếu niên đang đứng đó, cả nhóm tìm một chỗ trống bên cạnh hồ nước lớn. Con trai phụ trách mua thức ăn đồ uống, con gái chịu trách nhiệm giữ chỗ. Vừa nhấm nháp đồ uống nóng hổi, vừa trò chuyện. Năm cũ sắp qua, mọi người cũng thoải mái hơn, mở lòng hơn, dễ dàng bắt chuyện với những người xa lạ ngồi cạnh mình, chẳng mấy chốc tìm được chủ đề chung, hai nhóm nhập làm một, câu chuyện lại thêm phần rôm rả.

- Năm sau….nhóm mình phân nửa đi thực tập rồi nhỉ! – Yến Nhi vừa ăn bánh vừa nói

- Gần hết chứ phân nửa gì! – Duy trề môi – còn 3 đứa bây là ở lại thôi, tha hồ tận hưởng cảm giác làm đàn anh đàn chị nhé!

- Xì, em chả có hứng! Mọi người đi hết, lúc tụ tập kém vui! – Hoàng lẩm bẩm

- Làm như ra trường rồi ý! – Hân chê bai – thực tập có 5 tháng, đã vậy còn thi thoảng về trường báo cáo cơ mà! Sau đó lại học tiếp chứ đã đi hẳn đâu!

- Ừ, muốn tiếc, muốn buồn, chờ 1 năm nữa anh chị ra trường rồi nói! – Chi cũng mỉm cười hùa theo, trêu chọc tâm lý nhạy cảm của hai đứa em

- Hầy, đến lúc đó…….ôi em chả muốn nghĩ đâu! – Yến Nhi lấy hai tay che mặt, cúi đầu

- Này này, sắp năm mới đó nghen, đừng có để cả năm sướt mướt vậy chứ? – Trần Duy lên tiếng, nghe có vẻ khó chịu nhưng nụ cười đi kèm lại khiến không khí thoải mái hơn

- Đúng rồi đấy! Cứ tận hưởng đi, cái gì đến sẽ đến. Hơn nữa, mọi người ở cũng gần nhau, muốn gặp đâu có khó! – Thiên chêm vào

- Ra trường vẫn hoạt động CLB được mà! – Hải góp thêm lời – năm sau anh Bảo đã rút khỏi CLB nhiếp ảnh rồi!

- Ý, thế ai lên thay? – Hoàng tròn mắt hỏi lại, vô thức liếc nhìn Hân thăm dò

- Không phải chị, đừng có nhìn! – Hân xua tay phủ định – năm sau đi thực tập, còn đâu nữa mà chủ nhiệm!

- Vẫn chưa bầu người mới mà! – Hải thản nhiên nói thêm, tiện tay mở chai nước lọc ủ ấm nãy giờ trong lòng bàn tay đưa cho Hân

- Giời ạ, thế mà không nói trước! – Hoàng bực mình, đấm cậu em sinh đôi một cú đau điếng

- Ai bảo cầm đèn chạy trước ô tô! – Duy cười hềnh hệch trêu chọc Hoàng, vứt ổ bánh mì cho Hân, Chi.

- Mấy giờ rồi? – Hân dột nhiên hỏi

- 11 giờ 45! Sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi nè! – Yến Nhi xem điện thoại, suýt soa thúc giục mọi người – ăn nhanh, thu dọn nhanh, sắp đến rồi!

- Bình tĩnh nào! – Duy can ngăn – đã đến đâu mà vội! Xem xong còn chán chê mới ra khỏi chỗ này! Không tắc đường 15 phút anh không làm người!

- Á, thế nếu cả nhóm thoát ra trước 15 phút, ông làm gì? Cún hay heo? – Hân nheo mắt, nhếch miệng cười đầy ý đồ

- Muốn chết hả? – Duy nổi sung, chạy đến vòng tay quanh cổ Hân từ phía sau, vờ bóp cổ

- Ối ối, tha cho tôi! Yêu đời lắm! – Hân la oai oái, tay khua khoắng lung tung trong không gian.

Mọi người phá ra cười nắc nẻ, tràng cười nhanh chóng chìm vào tiếng ồn ào mỗi lúc một gia tăng.

Kim phút chậm chạp nhích dần tưng chút một. Đám đông đã bắt đầu ngước mắt lên vòm trời cao vời vợi, đen và sâu thẳm ấy, chờ mong. 10 giây đếm ngược, từ một người khởi xướng, hàng loạt người đồng loạt hô vang, hai tay giơ cao:

- 9….8……..7……6…..5….4……3….2……..1……….HAPPY NEW YEARRRRRRRRRRR!

BÙM! Âm thanh rộn rã vang lên. Từ nền trời tối đen, dải sáng bay vút từ mặt đất lên đến giữa trời, sau đó tỏa ra thành muôn vàn tia sáng nhỏ khác, cháy lung linh rồi tắt lịm. Hàng loạt bông pháo hoa đủ màu khác tiếp tục bay lên và tỏa sáng. Đám đông hết hò reo phấn khích, lại đến á ố ngạc nhiên.

Hân nhìn lên từng bông pháo hoa, từ khi nở đến lúc tàn. Cười không dứt. Từng ngón tay đan chặt vào một bàn tay khác, Hân quay sang nói lớn:

- Chúc mừng năm mới nha………..Hải!

- Chúc mừng năm mới, Hân! – Hải mỉm cười, hướng đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường nhìn thẳng vào mắt Hân

- Happy new year, happy new…..you and me! – Hân cười toe toét, tiếp tục nói

- You and me…..happy together, forever! – Hải cũng hùa theo nói với Hân

Một Hải lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, một Hải chín chắn, với hình tượng hot boy đã biến mất, Thay vào đó là Hải hay mỉm cười, đôi mắt tràn ngập tình cảm hướng tới một người con gái, một Hải hùa theo làm đủ trò sến đến mức nổi da gà, một Hải luôn quan tâm đến Hân, thầm lặng, không cần đền đáp.

Hân siết chặt nắm tay, giữ lấy bàn tay ấy, niềm hạnh phúc lan tỏa từ đôi mắt to tròn lẫn nụ cười vẫn còn dáng dấp trẻ thơ. Phải, chính người con gái ấy, ngỡ như đưa trẻ chưa trưởng thành lại có thể chạm đến trái tim sắt đá của một người. Tuổi tác cách biệt thế nào không còn là mối bận tâm. Chỉ cần tình cảm hai người dành cho nhau, vậy là đủ.

Hải đưa tay giữ lấy đầu Hân, nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp, thật lâu. Hân nghe trái tim mình hòa nhịp cùng muôn vàn tiếng pháo hoa liên tiếp, gò má đỏ ửng sung sướng. Cả hai cùng chìm sâu vào ánh mắt nhau, dõi theo hình ảnh chính mình phải chiếu trong đôi mắt người đối diện, cùng ngước lên bầu trời tận hưởng màn pháo hoa đêm giao thừa, chờ đón những điều bất ngờ phía trước.

Cạnh đó, một chàng trai khác đứng cô đơn, đôi mắt dõi theo hai người y, nụ cười hiện lên trên môi khi cậu chứng kiến được niềm hạnh phúc thực sự của Hân. Cậu không hối hận. Ngày đó, vào đêm dạ hội, cậu đã kéo Hân đến sân bóng mini. Cậu muốn cho Hân biết cậu không bắt Hân lựa chọn, hơn ai hết, cậu hiểu trái tim Hân hướng về đâu. Chứng kiến Hân quên mình che cho Hải khỏi bỏng do nước nóng, Duy biết….mình đã thất bại.

Nhưng thiết nghĩ, cậu cũng thành công đó chứ! Cậu vẫn là bạn thân, hay thanh mai trúc mã (tự nhận) của cô, vẫn có thể lắng nghe những hôm lải nhải chả rõ chủ đề của Hân trên sân thượng, hay cùng cô nổi hứng dắt mèo….đi dạo. Ờ thì bỏ qua cái chi tiết tên Hải xuất hiện quá nửa khi nói chuyện đi, nhưng….những điều nho nhỏ ấy, cậu vẫn có thể cùng Hân trải qua.

Trên hết, hạnh phúc của Hân là cái cậu trân trọng và muốn gìn giữ nhất. Nhìn nụ cười vô tư lự, không chút buồn phiền của Hân, Duy thấy trái tim trống rỗng dần ấm trở lại.

Ngước nhìn bầu trời sáng rực bởi pháo hoa, Duy cười, nụ cười xua đi những gì đã qua của năm cũ, chờ đón năm mới đến. Biết đâu, năm sau cậu sẽ gặp được định mệnh thực sự của mình thì sao?

-END-

## 103. Chương Ngoại Truyện 2 : Tình Yêu Đến Bất Chợt, Như Những Cơn Cảm Nắng

Có nhiều người sẽ cho rằng tình cảm đến bất thình lình thường không tồn tại lâu, thậm chí chỉ như cơn gió, thoắt đến thoắt đi, không nên tin tưởng quá nhiều vào những cảm xúc ấy.

Thế nhưng, chúng ta cũng chẳng thể biết được liệu tình yêu chân chính có ghé qua cuộc đời thông qua vài cơn cảm nắng bất thường ấy không.

Hải không thể nào tin được một người sống lý trí, thực tế, không tin vào lãng mạn như mình lại có ngày vướng chân vào câu chuyện không thể phi lý hơn. Quả đúng với câu ghét của nào trời trao của ấy. Đến tận bây giờ, Hải vẫn nhớ như in hình ảnh ngày hè năm đó, một ngày đầy nắng và gió, dưới cái nóng như muốn đốt cháy tất cả ấy, một người đã xuất hiện trước mắt cậu, mang theo nụ cười tươi mát làm dịu đi cái nắng hè.

Nhìn người con gái đó, tim cậu dừng chậm một nhịp, cả cơ thể như được thả lỏng, tâm trạng lâng lâng, từng giọt nắng đọng lại trên đôi mắt to tròn nhí nhảnh, toàn thân người ấy như phát sáng, thứ ánh sáng còn chói lóa hơn mặt trời, nhưng lại mang đến làn gió êm dịu như mùa thu. Hơi bị sến khi Hải lại nói văn vẻ đến vậy về cái ngày định mệnh, ngày cậu lần đầu tiên gặp Hân. Chỉ thoáng qua vài phút, nhưng Hải như đặt cược toàn bộ vận may của mình vào quyết định liều lĩnh và đấu tranh rất nhiều, đó là thi vào ngôi trường chưa hề lọt vào nguyện vọng hay dự định tương lai của chính cậu.

Để rồi, vào ngày thấy được bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí ấy, cậu đã bật cười như một tên ngốc, mặc kệ cái nhìn rõ kỳ thị của Hoàng đứng bên cạnh. Đối với cậu, khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt chỉ còn một bóng hình duy nhất giữa sự tấp nập nhộn nhịp của sân trường ngày khai giảng.

Cậu muốn làm quen với cô nhanh nhất có thể, muốn gây ấn tượng tốt, nhưng nghĩ lại, theo tính cách của mình, để uốn mình thành người lãng mạn, cậu không làm được. Tốt nhất cứ làm theo cách riêng, chỉ cần thật lòng là sẽ có kết quả thôi. Rồi sao? Cậu đã đúng. Mỗi người là một chủ thể rất riêng không ai trùng lặp, tồn tại là số một, là duy nhất trên đời. Vậy nên, tận dụng ưu điểm, kể cả khuyết điểm đúng cách thì vẫn có thể đi đến đích.

Sau này, mỗi khi Hải hỏi đùa Hân tại sao lại thích một người thô kệch, không biết nịnh nọt, lại hay đâm chọt như cậu, Hân lại nghệt mặt ra, rồi buông một câu:

- Tôi cũng không biết tại sao nữa! Tình yêu, còn cần phải hỏi câu “Tại sao” sao?

Dù nghe đi nghe lại câu đó hàng trăm lần, cậu cũng không thấy chán, thậm chí đoán trước được câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn được nghe chính Hân nói ra. Chỉ vậy thôi, cậu đã khẳng định được Hân thích cậu, vì cậu là chính cậu, chứ không đeo mặt nạ của người nào khác.

Cơn cảm nắng thoáng qua ấy, lại giúp cậu tìm được một nửa của mình. Cảm nắng….đâu có nhảm nhí lắm, đúng không?

Cơn mưa bất chợt rơi đúng vào ngày học cuối cùng trước đợt thực tập của sinh viên năm 4. Duy buông bút, thẫn thờ nhìn từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, làm nặng trĩu tán lá xanh mướt, rơi xuống làm ướt đẫm mặt đất. Cơn mưa đầu tiên của mùa hè, Duy bỗng mỉm cười khi nhớ lại ký ức xưa, ký ức cậu không bao giờ quên.

Cũng dưới cơn mưa đầu hạ này, 4 năm trước, khi cậu cùng Hân chuẩn bị bước vào lớp 11, lần đầu tiên, cậu thấy rung động trước cô bạn thân vẫn luôn coi là một thằng bạn trai trá hình.

Ngày đó, Duy cùng Hân có hẹn đi học thêm. Nhưng do ngủ quên, Duy trễ giờ đi học. Nghĩ đến việc Hân đang chờ, cậu vội vàng chuẩn bị, tống bừa sách vở vào ba lô. Đúng lúc đó, cơn mưa rào đến không báo trước, chỉ mới đó trời còn nắng chang chang mà chỉ trong vòng 1 giây, từng hạt mưa rơi càng lúc càng nhanh.

Duy lo lắng cho Hân đang chờ ở cổng, cuống cuồng cầm ô chạy ra. Vừa mở cánh cửa nhà, cậu đã khựng lại tại chỗ, mắt trân trân nhìn về phía trước.

Dưới tàng cây bằng lăng tím ngắt, Hân như đứa trẻ được cho quà, ngửa mặt lên trời, giơ tay hứng từng giọt mưa rơi một cách hứng thú. Cô bạn không hề bực tức hay thấy phiền phức với cơn mưa không đúng lúc. Mặc cho cả người dần ướt sũng, Hân vẫn dùng cả hai tay hứng lấy “nước mắt của trời”, tên gọi cô vẫn hay gọi mỗi khi mưa rơi.

Bất ngờ, Hân quay đầu lại, cười tươi với Duy. Chính vào lúc đó, thời gian dường như ngừng trôi đối với Duy. Cậu không còn biết đến cơn mưa vẫn đang rơi dày đặc, chỉ bước chân vô thức ra ngoài, ra khỏi mái hiên kín đáo, tự mình đắm chìm trong mưa. Dù mưa đã khiến gương mặt cô ướt đẫm, mái tóc dính bết vào hai má, nhưng cô vẫn rạng rỡ với nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh háo hức. Cầu vồng chậm rãi hiện lên sau lưng Hân, mờ nhạt, rồi rõ rệt hẳn. Bảy sắc màu tươi sáng ấy như làm nổi bật hơn nữa người con gái trong sáng, tinh khiết, rạng rỡ như sắc màu cầu vồng luôn có sau mỗi cơn mưa. Duy cảm nhận được trái tim mình đang đập hỗn loạn, không thể kiểm soát. Mắt không rời được khỏi Hân. Lúc này, cậu nhận thức được Hân cũng là con gái, và cũng có khoảnh khắc lãng mạn đến nhường này, chứ không còn là cô bạn nghịch như quỷ cậu từng quen nữa.

Mưa mùa hạ, đến nhanh, đi cũng nhanh, Chẳng mấy chốc, mưa đã thưa hạt dần, rồi tạnh hẳn. Hân có chút nuối tiếc ngước nhìn bầu trời bắt đầu hé từng vạt nắng, mây đen cũng dần tan, nhường cho khoảng trời xanh biếc. Hân nhìn Duy vẫn đang đứng như tượng, giọng nói thanh thoát vang lên như vọng đến trời xanh:

- Duy! Đi học thôi!

.........................

- Duy! Đi học thôi!

Duy giật mình bừng tỉnh khi đang mải chìm đắm trong hồi ức, câu nói đó, giọng nói đó, lại một lần nữa vang lên. Duy mỉm cười ngước mắt về hướng đó:

- Ừ, đi học thôi!

Hân vẫn đứng chờ đợi cậu, vẫn nụ cười đó hướng về phía cậu, thế nhưng, Hân hiện tại không còn thuộc về mình cậu nữa. Hân bây giờ, trái tim và cả ánh mắt đã bắt đầu hướng về người khác, dành tất cả những tình cảm chân thành nhất cho người đó. Duy không buồn? Sai hoàn toàn, Có ai vui khi người mình yêu đi bên người khác, cười với người khác chứ? Chỉ là, Duy đủ tỉnh táo và lí trí để chọn con đường tốt nhất cho mình mà thôi!

Tình yêu bất chợt đến, vào những lúc không ai ngờ. Cơ mưa mùa hạ năm ấy cho cậu biết cảm xúc thật sự của mình dành cho Hân. Cơn mưa năm nay lại cho cậu biết được kết quả của cảm xúc đó. Dẫu sao, cậu cũng phải cảm ơn cái khoảnh khắc bất thường ấy, khoảnh khắc hình ảnh Hân trong mắt cậu đã thay đổi ra sao, cho cậu trải nghiệm được cảm giác thích một người, vui, buồn vì một người, để cậu hiểu rõ cảm giác, trái tim chính mình, sẵn sàng chờ đón một cơn cảm nắng khác ghé qua đời mình.

## 104. Chương Ngoại Truyện 3 : Cãi Lộn

- Được thôi! Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa!

Hân gắt ỏm tỏi, vứt mạnh điện thoại vào góc giường, ấm ức lấy chân đạp ghế, mặt hầm hầm tức giận. Chi liếc nhìn nhỏ bạn đang xì khói ra từ đỉnh đầu, chỉ biết lắc đầu, Nói không ngoa chứ từ ngày chính thức thành một cặp, mỗi tuần Hân cùng Hải phải cãi nhau vài lần là ít, nhưng cứ cãi nhau hôm trước, hôm sau lại le te dính lấy nhau như keo dán. Lần này, có lẽ cũng như trước? Hình như có phần khang khác, Chi thấy Hân giận hơn bình thường, nếu không phải tiếc điện thoại mới mua, có lẽ Hân lại quẳng nó ra cửa sổ như số phận 2 chiếc điện thoại trước đó (quác!). Gấp sách vở xếp qua một bên, Chi mon men đến gần Hân, thủ thỉ nho nhỏ:

- Lần này có chuyện gì nữa thế?

- Không phải lỗi của tao! – Hân ngồi xuống thảm, ngoác miệng ra phản đối

- Tao đã nói mày có lỗi đâu! Thế có chuyện gì? – Chi vẫn giữ thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng, cố gắng dụ Hân phun ra mọi chuyện

- Là tại Hải…..hắn…hắn… - Hân ngước hai mắt sũng nước như mèo con, nhìn Chi oan ức – Hải dám……có đứa khác, oa huhu, tao tủi thân quá điiiiiiiiiii!!!!

- Là sao? Mày nói rõ ra xem? Sao lại khẳng định thế, biết đâu hiểu nhầm? – Chi ôm vai Hân vỗ nhè nhẹ, an ủi

- Tối rồi, thế mà tao gọi điện lại có giọng con gái nghe điện thoại của Hải, rồi sau đó hỏi, chính Hải cũng nói đang ngồi học nhóm cùng một đứa năm nhất….. – Hân bắt đầu sụt sịt, kể lể

- Hải đã nói là học nhóm rồi còn gì! Mày đừng đa nghi quá! – Chi khuyên

- Học nhóm có hai người, lại còn khuya thế này à? – Hân cãi – đã thế, còn nói tao đừng làm phiền nữa chứ!

Chi thở dài, chỉ biết cung cấp khăn giấy liên tục cho Hân lau mặt, căn bản là mếu máo đấy, nhưng có giọt nước mắt nào rơi đâu. Hân không phải người dễ khóc, thế nên dù Chi thừa biết Hân đang ăn bạ, nhưng trong trường hợp nhạy cảm thế này, cứ phải nhắm mắt cho qua thôi!

Từ khi cả hai bắt đầu đi thực tập ở trung tâm cấy ghép cây trồng, gần như ở hẳn trung tâm, không hay về trường, một tháng có khi Hân, Hải gặp nhau có hai ba lần, thành ra liên lạc chủ yếu bằng điện thoại. Tình yêu xa vốn dĩ sẽ xuất hiện khá nhiều vấn đề, thêm vào tính cách trẻ con chả thèm lớn vì đã có nửa kia là người lớn của Hân, chuyện bé cũng nhất quyết xé to cho bằng được.

Nhìn Hân lau mặt đến mức hai má đỏ bừng, Chi đưa tay ngăn cản, rồi chậm rãi nói:

- Mày nên hiểu cho Hải, sang năm hai cũng bắt đầu có nhiều hoạt động rồi, đã vậy còn thay mày làm chủ nhiệm CLB vắng mặt nữa, việc chỉ dẫn cho các thành viên mới là chuyện thường mà!

- Nhưng mà…..tao thấy khó chịu lắm hức! – Hân ngước đôi mắt lên nhìn Chi, khẽ nói

- Mày thấy khó chịu, là vì mày ghen, ghen vì có người khác bên Hải, sợ mất Hải nên vậy thôi! – Chi mỉm cười vì cô bạn ngốc nghếch – mày có nhớ thí nghiệm lai tạp khoai tây và cà chua tuần trước không?

- Nhớ, thì sao? - Hân ngạc nhiên hỏi, chuyện đó thì có liên quan gì ở đây

- Như mày thấy đấy. Khoai tây và cà chua lai tạo, không thể tạo được giống cây cho cả quả trên cây, và củ dưới đất. Nếu gen của loài nào mạnh quá sẽ lấn át loài kia, khiến đời con thể hiện ra giống với loại gen trội ấy, hơn nữa quả cũng nhỏ hơn, không đạt chất lượng. Tình yêu cũng vậy đấy! Nếu một trong hai bên quá lấn át người kia, thì tình cảm không còn là của hai người, mà chỉ còn là biểu hiện sắc thái tình cảm của một người. Như vậy còn gọi là yêu không? Kết quả thu hoạch cũng sẽ kém chất lượng như cây khoai tây – cà chua ấy, càng lai tạo, sẽ càng khiến cây giống chết dần sự sống!

- Ý mày là…. – Hân bắt đầu hiểu ra vấn đề Chi muốn truyền tải

- Ừ, mày cần bỏ bớt cái tôi cá nhân đi, cần đặt mình vào vị trí của Hải nữa. Khi yêu, quan trọng là phải hiểu cho nhau, cần nhất là tin tưởng. Mày có nghĩ Hải thuộc dạng người bắt cá hai tay không?

- Uhm, hình như….không! – Hân nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi ngập ngừng đưa câu trả lời.

- Đó, mày cũng nghĩ thế, vậy thì đừng làm căng thẳng quá chỉ bởi những chi tiết nhỏ nhặt không rõ ràng như vừa rồi! – Chi cười toe, vỗ vai Hân thay câu khen ngợi vì cô bạn đã sáng suốt hơn

- Vậy tức là….tao sai hả? – Hân dè dặt hỏi lại, ngón tay đan vào nhau, bối rối

- Ừ, mày sai, nhưng Hải cũng sai vì để mày hiểu lầm lại không thèm giải thích! – Chi gật – thế nên, xin lỗi đi nhớ! Tao thấy lần nào cãi nhau, Hải cũng xin lỗi mày trước à!

- Uhm, tao biết rồi! – Hân xụ mặt, chấp nhận sự thật, cố gắng lê chân đến giường, mò mẫm tìm điện thoại

Chưa kịp cầm điện thoại lên, tiếng chuông đã vang réo rắt, tên Hải nhảy nhót trên màn hình trắng xóa, Hân hơi do dự, rồi cũng nhận máy

- Alo!

[………….]

- Hải à! – Hân lại tiếp tục gọi nhỏ, khi không thấy Hải nói gì

[ Tôi…..xin lỗi!] – Hải nói khẽ - [ thực sự là….cô bé ấy chỉ là…..]

- Cậu không cần giải thích! – Hân cắt ngang lời Hải, hít sâu một hơi rồi mỉm cười nói – tôi xin lỗi, vì đã không tin cậu!

[Hân không giận nữa thật chứ?] – Hải khó tin hỏi lại, có đúng là Hân không vậy?

- Thật mà! Tôi đã không hiểu cho cậu, chỉ biết thỏa mãn cảm xúc của mình! – Hân nói 1 tràng dài, nhân được cái gật đầu khích lệ của Chi, cô lại tiếp tục – Tôi…..đáng ghét lắm nhỉ?

[Ừ, đáng ghét lắm!] – Hải nhanh chóng thừa nhận khiến Hân hụt hẫng, nhưng rồi lại nhoẻn cười khi nghe câu nói sau đó – [đáng ghét vì để tôi lo lắng như thế! Cứ lo Hân giận quá làm liều gì thôi!]

Giọng nói, điệu cười quen thuộc vang ra từ loa điện thoại khiến lòng Hân nhẹ nhõm hơn, trái tim cũng xóa đi hết căng thẳng, chỉ còn lại niềm hạnh phúc thường trực hiện lên với nụ cười tươi.

Chi nhìn thấy Hân đã khá hơn, cũng vô thức mỉm cười theo. Cô lặng lẽ bước ra ngoài, đút tay vào túi lấy ra điện thoại của mình đã rung bần bật từ nãy giờ. Nhìn dòng chữ quen thuộc hiện lên, Chi đưa nhanh lên tai, giọng nói vang ra nhẹ như hơi thở:

- Alo!

## 105. Chương Ngoại Truyện 4 : Định Mệnh Gõ Cửa

Ngày hè chói chang, hơi nóng phả lên hầm hập từ mặt đường nhựa khiến từng phần cơ thể nóng bức, khó chịu như trong lò sưởi. Duy quệt nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn cả hàng dài xe máy phía trước, ngán ngẩm thay cho giờ tan tầm, tắc đường không lối thoát. Ngày cuối tuần, ai nấy đều vội vàng với những chuyến xe tranh thủ về nhà, đường đã đông càng thêm đông. Bon chen vật vã cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Duy cũng về được đến nhà.

Ngã nhoài ra sàn đá gạch hoa mát lạnh, hứng từng đợt gió phả vào mặt xua đi mồ hôi, Duy nhắm mắt lim dim muốn ngủ. Thiếp đi chừng 5 phút, cậu giật mình ngồi dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ. 6 giờ chiều.

Còn 1 tiếng nữa là có chuyến xe đêm ra ngoại thành, Duy bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm, xả hết bụi bặm của một ngày. Hôm nay cậu đến nơi thực tập của Chi, Hân, sẵn tiện ghé qua thăm Trần Duy và Thiên cũng đang thực tập ở công ty cùng khu vực. Cứ cuối tháng, Duy lại đi thăm đám bạn một lần. Là đứa duy nhất chọn thực tập trong trung tâm thành phố, Duy hay gặp Hoàng, Yến Nhi, Hải, còn những người khác, thi thoảng mới gặp. Địa điểm thực tập mấy người bạn chọn đều ở khu ngoại thành, gần như sang khu vực tỉnh khác, muốn đến cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Thế nên bận công việc, Duy không đi thăm thường xuyên được.

Chuẩn bị xong xuôi hành lý gọn nhẹ trong 1 ngày, Duy bắt xe bus ra ngoại thành. Thành phố đã có thưa thớt ánh đèn, sắc trời đậm dần, mặt trời đã khuất bóng ở đường chân trời, chỉ còn chút vạt sáng màu cam đỏ hắt lên một khoảng nhỏ. Duy đứng vững ở xe bus, cố gắng chống lại sự chen chúc, đùn đẩy.

Càng ra ngoại thành, người lên càng ít dần, sau khi đôi chân đã mất cảm giác, cuối cùng Duy cũng kiếm được chỗ ngồi ở hàng ghế cuối xa. Dựa đầu vào cửa kính, cậu cố gắng chợp mắt đôi chút, chống lại mệt mỏi. Đi xe theo cùng lộ trình định kỳ cả mấy tháng, Duy cũng thành khách quen với phụ xe và lái xe, thế nên an tâm có người gọi mình khi đến nơi.

Đang chìm trong giấc ngủ sâu, đầy ngon lành, Duy bỗng thấy vai trái nặng trĩu, mỏi nhừ. Muốn đẩy ra nhưng hai tay như bị rút hết xương, không nhấc lên được. Mí mắt nặng trĩu mỏi mệt cũng đình công, không thèm phản ứng mặc chủ nhân ra lệnh. Mãi sau đó, sau bao nhiêu cố gắng, Duy mới tỉnh dậy nổi.

Nguyên nhân khiến vai cậu mỏi hóa ra là một cô nhóc, có vẻ như còn học cấp III, hai tay ôm ba lô hình gấu, đầu dựa vào cậu ngủ ngon lành cành đào. Duy khó chịu, đẩy đầu cô bé nghiêng sang một cô lớn tuổi ngồi cạnh bên, khẽ dùng tay phải xoa xoa vai, hàng lông mày chau lại.

Cậu vốn rất ghét ai dựa vào vai mình ngủ như thế. À, có ngoại lệ đặc biệt, nhưng chỉ một mà thôi. Vai trái mới được phục hồi đã lại bị một vật dựa vào. Chả ai xa lạ ngoài cô bé đó. Duy nhìn cô lớn tuổi đứng dậy xuống xe với bộ dạng thảm hại, chỉ thiếu nước năn nỉ người ta ngồi thêm cứu nguy cho mình.

Hàng ghế cuối trống hoác, chỉ còn hai người. Duy đành ngồi chịu trận, rút điện thoại chơi trò chơi giết thời gian. Đôi mắt bất giác liếc qua ba lô con gấu trong lòng người ngồi bên, Duy lại nhớ đến Hân cũng từng đeo ba lô y hệt suốt 3 năm cấp III, cũ lại đổi, nhưng hình thù, màu sắc vẫn cố chấp tìm lại nguyên xi. Giờ đây lại thấy được ba lô ấy, ký ức cứ như lũ ùa về tới tấp.

Cái đầu trên vai khẽ ngọ nguậy, Duy rời ánh mắt, tiếp tục nhìn vào điện thoại, hồi phục dáng vẻ lạnh lùng.

- Ối, em dựa vào anh ạ? Em xin lỗi! – cô bé hốt hoảng xin lỗi tới tấp sau khi nhận thức được tình hình

- Không có gì! – Duy thờ ơ đáp qua loa vài câu, tay vẫn không ngừng bấm tới bấm lui trò angry bird.

- Hi, anh chắc mỏi vai lắm! Em cứ đi xe là ngủ như chết, không biết gì! – cô bé vẫn nói không ngừng, liên tục bắt chuyện với Duy – anh đi ra ngoại thành à? Anh xuống điểm nào thế?

-……………….. – Duy chỉ dành cho cô cái liếc mắt đầy phản cảm, rồi lại chú tâm vào game

- Em xuống khu Z, anh có cùng hướng không? A, anh là sinh viên hả? Anh trai em cũng học trường này nè! Nhưng anh ấy đi thực tập rồi! – cô bé tiếp tục liến láu, mặc kệ việc người ngồi bên có nghe thấy hay không

Cứ như thế, vài người khác lác đác trên xe thi thoảng hiếu kỳ nhìn xuống dãy ghế cuối, người con trai lạnh lùng, ngồi gác chân lên thành ghế trước, bình thản dùng điện thoại, cô bé ngồi bên lại cười nói không ngớt hết chuyện này đến chuyện kia.

- Ý, cửa hàng bánh ngọt, có bánh cầu vồng kìa! – cô bé reo lên khe khẽ khi nhác thấy biển hiệu bánh ngọt vừa lướt qua cửa kính

Bàn tay Duy khựng lại trên màn hình cảm ứng. Bánh cầu vồng à?

- Anh có mua bánh không? Xe dừng 1 phút ở trạm này đấy! – cô bé lục ba lô tìm ví tiền, thân thiện gợi ý

Duy trầm mặc giây lát, rồi đứng lên đi ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của cô bé.

- Anh đi đâu thế? Chờ em với! – cô bé vội vàng đứng lên, í ới gọi theo sau

Duy đứng ngẩn người trước quầy bánh, nhìn chăm chăm vào miếng bánh ngọt cắt khéo léo hình tam giác, ruột bánh từ trên xuống có đủ bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Không do dự, Duy mua hẳn chiếc bánh to ụ, cầm trên tay ngắm nghía, môi khẽ cười

- Ôi, anh cười đẹp trai à nha! Thế mà chẳng chịu cười gì hết! – giọng nói líu lo như quỷ ám lại vang lên bên tai

Duy đến cái liếc mắt cũng lười không muốn làm, cứ thế quay lưng đi về xe, mặc kệ cô nhóc rắc rối lại lon ton theo sau. Ờm, cũng chả cần nói thêm tiếp theo quãng đường đi thế nào đâu nhỉ. Duy vẫn chú tâm vào mấy cái mặt của chim giận dữ, nhạc game cứ thế vang lên trong xe tĩnh lặng.

- Anh chọn góc ấy không bắn tới đâu! Lớn hơn đi! – giọng nói quen thuộc (lại) phá đám

-………. – Duy bơ, tiếp tục làm theo ý mình, rồi nhanh chóng đen mặt khi dòng chữ game over hiện to tướng trên màn hình

- Đó, em nói rồi mà! – cô bé hếch mũi, nhìn Duy đầy tự hào

- Giỏi chơi thử xem! – lần đầu tiên kể từ khi lên xe, Duy mở miệng nói với bạn đồng hành bất đắc dĩ, tay đưa điện thoại, thách thức cô bé học sinh

- Chà, giọng anh cũng hay nữa! – cô bé trầm trồ, nhìn Duy đầy khâm phục (phục cái gì?) rồi nhanh chóng nói một câu động trời – anh làm bạn trai em nhá!

Duy mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, không tin được. Đâu ra cái thể loại gặp nhau trên xe lại đi đòi làm bạn trai thế này? Đã vậy biểu hiện rõ là thiếu đứng đắn nữa chứ, định lôi anh đây làm trò đùa à? Duy lườm cô bé cháy mặt, định mở miệng giáo huấn thì cô bé lại tiếp:

- Đừng nghĩ em nói đùa nha! Nhìn anh đứng đợi ở bến xe bus, em đã rung động rồi, như kiểu tiếng sét ái tình ý! Thế nên em theo lên xe đấy, chứ em không có ý định ra ngoại thành đâu! À, anh trai em đang thực tập ở ngoại thành là thật nha! Tiện thăm anh ý luôn! Hi, anh đồng ý không?

Cô bé hướng đôi mắt to tròn, lanh lợi nhìn Duy, chờ đợi, nụ cười trong sáng, dễ thương, không chút tính toán. Nhìn cô bé, Duy lại nhớ đến một người, cũng ánh mắt, nụ cười đó. Khẽ lắc đầu xua đi hình ảnh mới hiện lên, Duy quay mặt về chỗ cũ, lạnh băng nói:

- Không!

- Em biết mà! – Cô bé gật gù, không chút buồn bã – anh mà đồng ý luôn, em đấm cho 1 phát ý! Nhưng….thế mới hấp dẫn hihi, em sẽ theo đuổi anh! Nào, đưa đây em trổ tài cho, trò này em qua được hết các màn đấy!

Rất tự nhiên, cô bé giật điện thoại trên tay Duy, sau đó ngồi sát lại bên cậu, vừa chơi vừa giải thích không ngừng. Ánh mắt Duy rơi vào gương mặt cô bé lúc nào không hay, cậu nhìn cô chăm chú, sự lạnh lùng trên gương mặt cũng dần biến mất. Ở cô bé, cậu thấy điều gì đó quen thuộc, thân thương đến lạ.

Bến đỗ cuối cùng. Duy khoác ba lô, cùng cô bé học sinh xuống xe. Chần chừ giây lát, Duy hỏi:

- Em đi hướng nào? Gọi anh trai ra đón chưa?

- hihi, anh quan tậm em rồi hả? – cô bé hớn hở nhìn Duy, nắm tay hỏi

- Quan tâm gì? – Duy bối rối gỡ tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn mát rượi ấy, khẽ ho – trẻ con không nên đứng một mình chỗ vắng người!

- Trẻ con gì chứ! – cô bé bĩu môi phản đối – em là sinh viên năm hai đấy nhá!

Duy lại thêm lần nữa trố mắt, đánh giá lại cô bé từ trên xuống dưới. Mặt non choẹt thế này mà là sinh viên á? Mà nghĩ lại, cậu cũng quen một người mặt khác với tuổi đó thôi! Không có gì không thể hết!

- Nhà anh trai em ngay gần đây thôi! Anh đừng lo, em về đây! Tạm biệt anh, hẹn ngày gặp lại! – cô bé xốc lại ba lô, chỉ về phía đường đối diện cho Duy an tâm, rồi đưa tay chào, sau đó nhảy chân sáo chạy đi mất

Duy đứng ngây như phỗng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô bé ấy khuất dần. Không biết cậu có bất thường không, nhưng dường như ngày hè năm nào đó lại lần nữa tái hiện trong mắt cậu

- Duy, nhìn gì thế? – Hân đi đến đón Duy ở bến xe, tò mò ngó nghiêng hỏi cậu bạn đang hướng ánh mắt vào vỉa hè trống hoác bên kia đường

- Không có gì! – Duy cười nhẹ, quay lại véo má Hân vẫn đang nghệt mặt không hiểu chuyện gì

Phải rồi, cô bé đó đã nói “Hẹn gặp lại”. Nếu đã có duyên, rồi sẽ có lúc gặp lại thôi, cứ tin tưởng như thế đi!

Nhưng có lẽ Duy không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại cô bé ấy sớm như vậy, Sáng hôm sau, Duy ghé qua nhà Thiên và Trần Duy đang sống.

Cửa mở, Duy ngây ra vì bất ngờ. Trước ngôi nhà màu xanh biển dịu mát ấy, cô bé với dôi mắt tròn nghịch ngợm, cười tươi khoe chiếc răng khểnh duyên dáng, đưa tay ra chờ đợi:

- Hi, chào anh! Làm quen lại nhé! Em là Thanh, em gái anh Thiên!

## 106. Chương Ngoại Truyện 5 : Những Điều Quen Thuộc

Chiếc lá đầu tiên khẽ tách nhẹ qua cành cây khẳng khiu, bay là đà trong không gian, nhảy múa như vũ công duyên dáng rồi cuối cùng nhẹ đáp lên bậu cửa sổ trắng tinh. Mùa thu dần đến. Thời gian cứ thế thoắt trôi qua nhanh đến khó tin.

Khung cảnh tuyệt đẹp, xứng đáng làm hình nên cho một câu chuyện lãng mạn, hay ít nhất là một cảnh tượng yên bình. Thế mà, trong căn phòng nhỏ của hai cô gái, không khí căng đến nghẹt thở. Tất cả bắt nguồn từ một người, người còn lại…..chịu tội oan.

Hân thực hiện tốt tiêu chí đi nhẹ, nói khẽ vốn hay dùng trong…bệnh viện ngay trong phòng, cố tránh xa núi lửa đang sắp phun trào. Chi ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ xinh, ánh mắt như muốn đốt cháy xém mọi vật.

Chả là thế này. Cặp đôi vốn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, không bao giờ cãi vã nặng lời hôm nay chính thức ghi vào lịch sử lần cãi nhau đầu tiên. Vỗ tay chúc mừng thôi!!!! Lảm nhảm quá! Nguyên nhân là do Trần Duy càu nhàu đúng 1 câu (chuẩn số 1 đấy) rằng Chi…..hơi kém quan tâm đến cậu ấy, thế là Chi nổi khùng, bảo nếu muốn quan tâm thì tìm người khác đi. Xong phim, đôi ta chiến tranh lạnh từ đây!

Vốn Hân cũng muốn…..khuyên nhủ, giúp đỡ lắm cơ, vì Chi sai lè ra đó mà, nhưng cô còn bận tập trung tư tưởng để nghĩ ra lý do mấy hôm nay Hải không thèm liên lạc. Chẹp, cứ cho cô là đứa không quan tâm bạn thân đi, nhưng với tình trạng đầu óc rối như len thế này, bảo cô sắp xếp từ ngữ khuyên thế nào cho được, đã vậy còn phải có lý mới thuyết phục được người cực lý trí như Chi, khó hơn lên cây hái khế.

Hai người hai tâm tư, cứ thế trôi qua một ngày mệt nhoài ở phòng thí nghiệm, rồi vườn cây giống. Còn 2 tháng nữa, hiện tại phải tập trung tìn chủ đề làm luận văn tốt nghiệp, rồi tốt nghiệp, vậy mà còn vướng vào chuyện linh tinh này, thật oái oăm.

Hân lững thững đi bộ về nhà trọ, Chi còn bận ở lại làm cho xong đề án mới cùng giảng viên hỗ trợ nên Hân về trước, cũng may cô đã hoàn thành phần bài của mình. Ngước nhìn bầu trời mây trắng vẫn bay lững lờ, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chỉ còn thoáng qua nhạt nhòa, Hân khẽ thở dài. Sao mọi chuyện lại dần trở lên khó khăn, gượng gạo đến mức ấy chứ. Giơ điện thoại lên, cô chần chừ không biết có nên gọi điện cho Hải không. Nhưng nghĩ đến mấy ngày trước gọi chục cuộc không được, tự ái dâng cao, Hân dứt khoát cất vào túi, bước nhanh về nhà.

Vừa rẽ qua khúc cua bên đường, Hân đã sững sờ đến mức đánh rơi cả báo cáo. Trước cửa nhà, bóng dáng quen thuộc đứng đó, kiên trì, nhẫn nại chờ đợi. Dáng lưng thẳng tắp, hai tay nhét túi áo, chân khẽ đá vài viên sỏi. Những hành động ấy, cử chỉ ấy, Hân đều thấy rõ trước mắt, thậm chí còn đoán được sau đó sẽ có hành động gì tiếp theo. Đôi mắt như phủ một màn sương, mọi chi tiết đều trở nên mờ ảo, long lanh. Cổ họng như nghẹn lại, khiến Hân không thể lên tiếng. Dường như linh cảm được cái nhìn của cô, Hải dần quay đầu lại, rồi nở nụ cười.

Hân vỡ òa trong hạnh phúc, chạy nhanh đến lao vào vòng tay ấm áp thân quen ấy. Mãi sau đó, khi hai người ngồi cạnh nhau bên ghế đá trong vườn, Hân mới hỏi:

- Tại sao mấy hôm không liên lạc, rồi hôm nay lại đến đây bất ngờ thế?

- Đến để hỏi tội Hân! – Hải hờn dỗi nói, quay sang nhìn Hân, giọng đầy tra hỏi – nói xem, cấm không cho tôi ở cùng người con gái khác, thế mà lại ở đây thân thiết với anh Duy hả?

Hân nghệt mặt hứng cả tràng dài kết tội của Hải, không hiểu cái gì, chỉ biết ngơ ngác hỏi lại:

- Thân thiết với Duy? Là sao?

- Nghe Hoàng nói lần trước đến đây thăm mọi người cùng anh Duy, thấy hai người thân mật ngọt ngào lắm, không phải sao? – Hải tiếp tục xổ ra cả đống bằng chứng, ép cung bằng được

- Hớ, ai nói thế? – Hân há mỏ, ngạc nhiên kinh khủng – Hoàng đến đây bao giờ?

- Tuần trước…. – Hải hơi nhíu mày khi thấy bộ dạng cực vô tội của Hân, thêm vào đó là câu hỏi không nghĩ đến, có mùi bất thường

- Tuần trước á? Tuần trước tôi cùng Chi đi thực tế qua bên Hải Dương cơ, đâu có ở đây mà thăm, hơn nữa tuần rồi Duy cũng bận với báo cáo cuối thực tập, có đến đây đâu? – Hân tỉ mỉ khai lịch trình vanh vách, tiện đó làm sáng tỏ nỗi oan của mình

- Hả? – lần này đến lượt Hải nghệt mặt. Vậy chứ Hoàng kể với cậu điều đó là sao? Nói dối, đặt điều?

- Cậu…..ghen đó hả? – Hân nhìn biểu hiện của Hải, cười tủm tỉm, chỉ thấy thú vị. Lần đầu tiên thấy cậu trong bộ dạng này

- Cái….gì chứ! – Hải lẩm bẩm, quay mặt đi hướng khác, cố gắng che giấu đôi tai đã đỏ nhừ

Hân vẫn nhìn Hải chăm chú, bỗng thấy lòng ấm áp lạ, như có dòng nước nóng chảy len qua từng mạch máu, vào đến tận tim. Hóa ra….Hải vẫn quan tâm đến cô, lặn lội đi từ thành phố đến tận đây chỉ vì lo lắng cô đang ở cạnh Duy, đối thủ cũ của mình.

Hân khẽ nhướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hải, nhanh như cắt, thậm chí chỉ thoảng qua như cơn gió, sau đó cô lại ngồi ngay ngắn như cũ. Hải bất ngờ quay ngoắt lại nhìn Hân, cố gắng tin rằng điều vừa rồi thực sự xảy ra. Nếu không nhờ sắc hồng trên gò má của Hân, chắc cậu nghĩ mình gặp ảo giác mất thôi. Khẽ ho che giấu tiếng cười sung sướng hạnh phúc, Hải nói khẽ:

- Nên đổi xưng hô đi chứ?

- Đổi gì? – Hân mở to mắt hỏi, tạm quên đi cơn xấu hổ vừa đến

- Hân định tiếp tục gọi tôi – cậu, để tôi gọi Hân – tôi mãi sao? Đâu có hợp lý? – Hải cười ranh mãnh

- Vậy…..làm thế nào? – Hân ngại ngùng xoa xoa tay

- Gọi tôi là anh đi! – Hải cười toe toét, tự phấn khích với ý tưởng của mình

- Mơ à? Never! – Hân trợn trừng mắt lên, phản đối ngay lập tức

- Tại sao chứ? Điều đó hợp lý mà! – Hải tiếp tục dụ dỗ

- Không đời nào, cậu kém tôi những hai tuổi đấy nhá! Trần Duy cùng tuổi Chi mà Chi còn chưa gọi anh, đời nào tôi phải gọi! – Hân hếch mặt thách thức, nhất quyết không chịu thua

- Có ai yêu nhau lại gọi nhau xa lạ thế không?

- Chả liên quan, xưng hô thế nào không quan trong!

- Có quan trọng chứ!

Cả hai nhanh chóng đập vỡ không khí lãng mạn hiếm có khó tìm trong khung cảnh ngập tràn lá vàng rơi, trở về nguyên hình là những đứa trẻ chưa lớn.

Xa xa, nơi góc phố, Chi nắm chặt tay Trần Duy, nhìn về phía hai người với nụ cười rạng rỡ trên môi. Hòa bình đã lập lại.

Tình bạn chuyển thành tình yêu, đem đến những cảm xúc mới lạ, những trải nghiệm khó quên, nhưng không làm mất đi những thứ vốn có từ ngày đầu tiên, quen thuộc, gần gũi như hơi thở. Đó là Hân và Hải hở chút lại tranh luận om sòm, rồi sau đó lại bắt tay làm hòa, đó là thứ tình yêu bền vững đôi khi không cần giải thích thành lời của Chi và Trần Duy.

Tóm lại một câu, cãi vã để hiểu nhau hơn, gắn bó bền vững hơn, tô điểm thêm cho tình yêu những sắc màu mới, cũng cần thiết đó chứ?

Chị! Em cảm nắng rồi!!!!

Vài ngày sau

- Chị Hân!!!!!!!! Rốt cuộc chị làm gì để Yến Nhi đòi chia tay emmmmmmmmmm?– Hoàng gào thét vào điện thoại, hận nỗi chỉ mong xông đến dạy cho bà chị lắm chiêu kia một bài học ra trò

[Đâu làm gì đâu, chị gửi cho Yến Nhi xem vài tấm ảnh hay ho chị có thôi!] – Đầu máy bên kia, Hân bình tĩnh trả lời, thậm chí có phần lười biếng

- Chị gửi gì, gửi lại cho em xem! – Hoàng vẫn nâng cao tông giọng, càng lúc càng giống cá heo gọi bầy – tại sao Yến Nhi coi xong đánh em một trận đến giờ vẫn chưa thèm nói chuyện?

[Ây dà, có gì đâu, chỉ là….ảnh em chụp cùng với một cô bé dễ thương, tư thế hơi thân mật thôi a!]

- What????? Chị lấy hình đó ở đâu?????????? – tần số giọng nói đã lên đến mức của dơi

[Tự tìm hiểu. Cái này gọi là “Tự làm tự chịu” đấy! Thế nhá!]

Hoàng chỉ còn biết căm phẫn nhìn điện thoại tút dài một cách bất lực, rồi sau đó lôi lấy gối ôm, cắn xé.

Ở một nơi không xa lắm, Hân ngồi rung đùi đắc ý nhìn điện thoại, cười khanh khách. Hừ, dám phá đám cô, chỉ có một hậu quả thôi, đó là thê thảm hơn gấp đôi. Can tội đặt điều phi lý, Hân trả thù Hoàng bằng cách bắt ép Hải cải trang giống Hoàng y sì đúc, rồi tiện đó ép chụp chung với Thanh, cô em gái dễ thương của Thiên, sau khi thương lượng khản cổ với Duy. Thành quả đạt được, cứ thế send trực tiếp cho Yến Nhi, chỉ cần ngồi yên xem kịch hay, không cần động tay chân. Quả là thiên tài nghìn năm mà há há!

Tội nghiệp số phận đã hẩm hiu còn đen đủi của Hoàng. Ai bảo động đến Hân làm chi! ^^

Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn……………

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chi-em-cam-nang-roi*