Anh là thiên thần hay ác quỷ ?

Table of Contents

# Anh là thiên thần hay ác quỷ ?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**\_Thiên thần và ác quỷ là một lằn ranh rất mong manh , đừng để tâm hồn hồn mình bị dã tâm nuốt chửng , sẽ không có con đường nào để ta quay lại cả. Hãy tỉnh táo để nhận ra thứ mà ta đang đeo đuổi , liệu đó có là mục đích cuối cùng ?- Trịnh Thiên Du. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/anh-la-thien-than-hay-ac-quy*

## 1. Q.1 - Chương 1: Điểm Danh Những Quân Cờ Trong Trò Chơi Điên Rồ

Vào quang cảnh một ngày đầu hạ, không khí trong vắt như một thứ kem mátlạnh, chiếc cổng lớn khép kín im ỉm hàng ngày của dinh thự rộng lớnthuộc gia tộc Stewart mở toang ra đón nhận những lượt xe trầm lặng ravào. Những chiếc xe sang trọng khoác lên mình sắc đen tuyền trang nhãnhư cố tình chỉ rõ địa vị chủ nhân của nó trong xã hội.

Ngôi biệt thự cổ kính này vốn đã lạnh lẽo, đơn độc nay còn tăng thêm sắc màu cô tịch với những gương mặt buồn rượi, thất thần. Khắp mọi nơitrong căn nhà đều treo màn trắng. Loài hoa được cho là có sức sống nhất cũng trở nên thê lương, quỷ dị: sắc hồng bạch tang tóc. Hạ nhân nhà họ Stewart đều mặc trang phục đen, đến chủ nhân và những vị khách ở đâycũng mang đậm một sắc đen trầm mặc. Không khí trang nghiêm, vắng lặng.Đó là quang cảnh của một lễ tang - lễ tang của giới thượng lưu.

Trên tầng ba của tòa biệt thự, lối kiến trúc xưa cũ tách bạch với thếgiới bên ngoài, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc vest đen, gương mặt tri thức đứng lặng bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật lạnh lẽophía ngoài.

Vài tia nắng yếu ớt còn sót lại vào thời điểm xế chiếu rơi xuống bệ cửa sổ trắng.

- Lucas, xin lỗi cậu, tôi lại không thể bảo vệ được người phụ nữ đó! -Ông quay lại, sắc mặt thất thần, giọng nói vô lực như rệu rã. Ông đangtrò chuyện với một con người nằm trên chiếc giường trắng muốt bất động. Là một người thực vật, người đàn ông trạc tuổi ông có vóc dáng trơ gầy, làn da nhợt nhạt do ít tiếp xúc với ánh nắng mà khô xác, gân xanh liti nổi lên. Người thực vật nằm nặng nề, mệt nhọc đôi mắt mở to chớpchớp, ông không thể cử động cũng như nói chuyện, ánh mắt tuyệt vọngxoáy sâu vào không gian hanh hao mùi thuốc khử trùng.

Người đàn ông đưa tập hồ sơ giấy dầu trên tay, ông mở ra, lật từng trang giấy ố màu trong đó, những nếp nhăn khắc sâu trên cơ mặt hằn lên:

- Chúng ta còn lại họ, những "thiên thần" cuối cùng. Lucas à, cậu đãbiết sắp xếp ván cờ này thế nào rồi chứ? – Ông vẫn trầm mặc nói, đôi mắt u buồn hướng tới người đàn ông đang nằm trên giường. Trong tập hồ sơbao giấy dầu cũ, từng trang, từng trang đang cất giữ những tư liệucực-kì-quan-trọng cho trò chơi này.

Ánh mắt nằm trên giường vô lực đỏ ngầu như uất hận, khép hờ tựa một cái gật đầu xác nhận. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng, ánhnắng nhạt quyện hơi sương mù hắt vào ô cửa sổ.

- Đã tới lúc trả lại tất cả rồi. Angel - thứ tai hoại kinh khủng củanhân loại, ta phải trừ khử nó, xoá sạch mọi tang tóc đã gây ra. Đó làmột sai lầm! Lucas, chúng ta hãy chấm dứt tất cả nhé!

Con người thực vật kia trơ đôi mắt đau đáu lên nhìn người bạn của mình. Ánh mắt giương lên bày tỏ một quyết định đầy cân nhắc.

Quyết định này sẽ chấm dứt toàn bộ những bi kịch của quá khứ.

Phía dưới khoảng sân rộng lớn, khách viếng tang vẫn lần lượt đến rồi đi. Không gian ảm đạm quệnh đặc sự tang thương. Một kế hoạch của hai conngười đã được quyết định và người sẽ thay họ thực hiện kế hoạch này:những ác quỷ công lý.

Bóng áo vest đen quay mặt nhìn về phía góc sân, tiếng thở dài mang đầyphiền muộn. Mái tóc ông đã lốm đốm màu sương trắng, những trăn trở đãkhiến ông gần như kiệt quệ.

Con người hoang tàn nằm đó, mắt mệt mỏi híp lại, vệt râu lổm chổm sầnsùi trên cằm giật nhẹ như đang phát ra âm thanh khục khặc gắng gượng.Một quãng đời của hai con người đã bị chôn vùi trong day dứt và nuốitiếc trong tội lỗi.

Chỉ còn bước đi cuối cùng này mới khép lại tất cả... khép lại dã tâm của một thế hệ...

Thoát khỏi cái không gian u uất, đượm buồn đó. Một thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm, gương mặt thanh tú, nướcda xanh xao ngập tràn vẻ vô cảm. Cậu ngồi trên bậc tam cấp dẫn xuốngvườn hoa hồng bạch phía sau biệt thự, tay ôm một con sủng vật có lôngxám, to lớn, là một con chó... nhưng không phải... đúng hơn là mộtcon... Sói. Loài săn mồi khát máu.

Cậu ôm con sói xám vuốt ve trìu mến, con sói không phản ứng, nó nhẹnhàng dụi đầu vào người cậu như một chú mèo nhỏ. Gương mặt chàng traiphẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nét buồn đau bị nén chặt sau những đường nét bình thản trên gương mặt.

- Cậu chủ, thì ra là cậu ở đây, mọi người đang đổ xô đi tìm cậu. - Mộtthanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh tinh anh, anh ta mặc vest đen, trên ngực áo đính một chiếc huy hiệu màu vàng hình chữ S được cáchđiệu. Anh đến bên chàng trai, thở hắt nhẹ nhõm, ánh mắt dịu lại tia lolắng.

Chàng trai tóc nâu không nói gì, tay nâng đầu con sói xám lên hôn nhẹ,vòng tay ôm chặt con sói vào lòng, biểu hiện như chưa từng biết đến sựtồn tại của anh thanh niên.

- Tại sao cậu lại thả Hero ra? Chủ tịch không thích đâu! - Người thanhniên tóc vàng lia ánh mắt về con sói, anh vội vàng kéo nó về phía mình, nắm vòng cổ của sói xám dẫn về phía chuồng. Con sói níu lại, khẽ gầmgừ, nép vào lòng chàng trai như một sự cầu cứu. Người thiếu niên đó giữ chặt con vật xám lại, gương mặt bình lặng không chút xao động.

- Kevin, cậu vẫn ổn chứ? Đã hai ngày nay cậu không có gì vào bụng rồi.Tôi biết cậu đang rất đau lòng nhưng tất cả đã không cứu vãn được nữa.Cô chủ nhỏ đã mất thật rồi! Cậu đừng như vậy nữa! - Anh thanh niên lolắng, ánh mắt xót xa nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ấy đau đến mức không còn một cảm xúc nào. Sao tất cả những bi kịch đau thương nhất đều dồn về cậu bé đáng thương trước mặt anh vậy?

Kevin đứng dậy, tay vỗ đầu con sói như tạm biệt, hành động lạ lùng ômchầm lấy nó như một người thân rồi nhướn người lạnh lùng bỏ đi. Con sói chạy theo như luyến tiếc, lấy răng cố sức kéo ống quần và giày của cậu lại, chân huơ huơ lên cao, rên khẽ ư ử.

- Cậu đi đâu vậy? Bây giờ cậu cần vào trong nghỉ ngơi, chuyện gia đìnhđã rối rắm lắm rồi. Đừng để chủ tịch lo lắng thêm nữa! - Anh thanh niên nhíu chân mày lại bước theo khuyên nhủ.

- Phiền chết đi được! Chuẩn bị xe cho tôi! - Chàng trai lạnh nhạt, bình thản như không có xảy ra chuyện gì. Cậu kìm nén tất cả cảm xúc, giấubản chất trong nét mặt vô cảm của mình.

- Cậu chủ, cậu định đến đâu?

- Nghĩa trang.

Nghĩa trang thượng lưu phía Bắc Luân Đôn.

Nằm trong quần thể những khu mộ của tầng lớp thượng lưu, dãy mộ của gia tộc Stewart được tập trung thành một nhóm liền kề nhau, nằm ở nơi địalý tốt nhất, cả nhóm mộ nằm trên một ô đất cao. Có thể giương đôi mắtvề tít tắp xa xôi, phong thuỷ hoàn thiện được tính toán tỉ mỉ.

Một dáng hình quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua từng ô mộ, khung cảnh hanhhao, đượm hơi sương phảng phất. Là chàng trai tóc nâu có đôi mắt nâu đỏ bình lặng như mặt hồ, nét mặt không cảm xúc.

Kevin dừng lại trước một ngôi mộ được dát hoa cương đen nhã nhặn, xungquanh cắt tỉa hoa cỏ gọn gàng. Một điều hiển nhiên là ngôi mộ được chăm chút rất kĩ lưỡng.

Chàng thiếu niên đặt bó hoa hồng bạch xuống ngôi mộ. Nụ cười tươi tắn,ấm áp như muôn ngàn tia nắng trong veo. Cái khuôn mặt lạnh nhạt phútchốc tan biến, chỉ có giọng nói trìu mến pha chút nũng nịu của cậu văng vẳng trong không gian quạnh hiu nơi này:

- Mẹ, con trai đến thăm mẹ đây. Lâu rồi con không đến thăm mẹ, con hưquá phải không? Mẹ ơi, con sắp về Việt Nam rồi, mẹ thường bảo con có một phần máu thịt của người Việt. Qua các bức ảnh, con thấy Việt Nam thật đẹp. Con sẽ tiếp tục nhiệm vụ thay mẹ, có thể rất lâu con mới trở vềđây. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ đừng lo lắng quá về con! Con của mẹ đã lớn rồi. Trái tim con sẽ mang theo mẹ đi khắp mọi nơi. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Những ngón tay thon dài của cậu khẽ vân vê lên tấm bia mộ, mái tóc nâuphất phơ óng ánh những tia sáng từ mặt trời. Trên bia mộ bị sắc nắngchiếu vào, bật lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ ấymang nét đẹp đậm chất Á Đông. Nét mặt thuần khiết như cánh hồng bạchtinh khôi. Đôi mắt to sắc tím buồn vời vợi, lắng đọng, diễm lệ. Chân mày liễu dịu dàng. Mái tóc dài xõa qua vai mượt mà như một dòng suối thanh tao. Trên tóc người phụ nữ ấy được cài một sợi ren màu thiên thanhtinh xảo. Cả một gương mặt đầy nét đoan trang, dịu hiền.

- Mẹ à, con là một đứa trẻ xui xẻo. Người thân ở bên cạnh con sớm muộncũng gặp nguy hiểm. Tốt nhất con không nên đến gần họ. Mẹ ơi, con sẽkhông yêu ai đâu. Con sẽ khiến cô ấy đau khổ. Con không bao giờ từ bỏquyết định của mình đâu. Thiên thần mãi mãi là một loài yếu ớt, chỉ cóthể là quỷ dữ, con mới giành lại sự bình yên cho cuộc đời con. Chờ con. Con sẽ làm được! - Những ngón tay thanh mảnh như được gọt dũa trauchuốt vuốt ve tấm hình trước khi phải rời khỏi đây. Giọng nói cậu hạthấp, ánh mắt dấy lên sự khổ sở xót xa. Cậu đã quyết định số phận củamình: cởi bỏ đôi cánh trắng thánh thiện để trở thành một ác quỷ tànkhốc. Tranh đoạt quyền được sống, được yêu thương, quyền được bảo vệnhững người thân thương bên cạnh.

Bó hồng bạch còn lại được chàng trai trang trọng đặt ở ngôi mộ bên cạnh mộ của mẹ cậu. Nụ cười hiền lành và cái nheo mắt lém lỉnh với tấm ảnhtrên mộ toát lên một vẻ thân thiết, chan chứa yêu thương nhưng thấpthoáng xót xa.

- Anh trai yêu! Lâu rồi không gặp! Anh vẫn khoẻ chứ? Nghĩa trang này sắp đón thêm một đứa trẻ thích gây náo loạn rồi. Kara là một đứa bé rấtthích huyên náo. Em giao nó cho anh giữ đấy. Em không còn cơ hội nữarồi! Nó rất thích ăn kem. Giống em. Anh hãy thay em chăm sóc mẹ và Kara nhé!

Hình ảnh một cậu bé khoảng năm tuổi có nụ cười tít mắt. Gương mặt đó có những đường nét giống hệt chàng trai trẻ: vẫn là mái tóc nâu hạt dẻbồng bềnh, đồng tử hổ phách thanh tân. Làn môi như một cánh đào tươisáng. Cái mũi cao thanh tú.. Hàng tên khắc trên bia mộ trông cũ kĩ như đã trải qua một thập kỉ - đứa trẻ trên ngôi mộ đã chết từ hơn mười năm trước: Edward Stewart.

Vẫn là lớp đá hoa cương đen được dát công phu, những loài hoa cỏ mơn mởn xanh trong không gian thanh bình. Dường như đứa bé trên bia mộ có nét gì đó rất mật thiết với chàng trai. Cứ như CẢ HAI LÀ MỘT.

- Cả hai ở trên thiên đàng phải luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Những điều còn lại hãy để con làm tất. Ván cờ này cược bằng sinh mạng. Công lí sẽ về với chúng ta. - Cậu trai trẻ đứng thẳng người nhìn cả hai ngôi mộ,giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa đầy phẫn uất. Kết thúc sự sống của một thiên thần sẽ là sự hồi sinh của một ác quỷ. Liệu cậu có làm được?

Không khí nhẹ tênh man mác nỗi buồn heo hút của nghĩa trang. Cái cúi đầu thật sâu của chàng trai dành cho hai con người thân thương đầy day dứt và thù hận. Những áng mây rủ nhau kết thành một nhóm xốp phồng trắngphau trên bầu trời. Những dãy mộ kéo dài tít tắp, miên man như con đường phía trước mà cậu phải đi, gian nan, mà lại vô cùng hiểm nguy.

Bầu trời nước Anh yên bình như không đón được cơn BÃO DỮ ập tới. Cơn bão đó sẽ diễn ra tại một nơi khác - nơi bàn cờ đã được dọn sẵn. Ván đấunày ai sẽ chiến thắng? Sẽ có bao nhiêu quân cờ thí? Con hậu nào linhhoạt nhất ván cờ? Mọi thứ bắt đầu. Kẻ vận hành trò chơi điên rồ nhất,hắn sẽ là ai?

Bangkok – Thailand.

Kang chống tay lên cằm, vân vê cúc áo, cánh môi hồng nhạt liếng thoắngliên hồi trong điện thoại. Mái tóc bạch kim phất phơ dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng.

- Vâng, em sẽ theo dõi nó mà. Nhà vừa có tang lại còn đòi đi xa, thần kinh nó có vấn đề thật rồi.

“Anh hi vọng em giúp được nó.”

- Biết rồi, Alex. Quan hệ của bọn em thế nào anh biết mà. Em sẽ đi ngay. Chào anh!

Đoạn đối thoại ngắn ngủi của cậu thiếu niên tóc bạch đang cầm trên taychiếc máy Nintendo với trò game vẫn đang trong chế độ “Pause”. Cậu nằmdài trên giường, đôi mắt cậu liếng láo đảo qua lại, sau khi gác máy, cái dáng cao gầy mới chịu mò dậy, rời khỏi giường. Chàng trai nhanh chóngsắp xếp quần áo cho vào vali. Tình cờ, trong lúc thu xếp, ánh mắt cậuchạm phải một vật, là một chiếc đồng hồ quả quýt được giấu sâu trong tủáo.

Cậu đang ở trong một căn phòng sang trọng với tông vàng trang nhã, mọivật dụng trang trí trong phòng đều rất bắt mắt, vô cùng giá trị. Kangcầm vật ấy trên tay tần ngần. Bật nhẹ nắp, bên trong hiện lên bộ mặt của một chiếc đồng hồ cũ kĩ ở thập niên 80, lớp vỏ ngoài màu nâu chẳng cógì bắt mắt nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện một điều vô cùng đặcbiệt: chiếc đồng hồ chạy ngược.

Kang chăm chú nhìn vào nó. Mặt trong của chiếc đồng hồ quả quýt, hìnhảnh một cô gái xinh đẹp hiện lên bên trong, Kang ngồi xuống giường, ngón tay dài mảnh vuốt ve bức hình được gắn vào mặt trong của chiếc đồnghồ:

- Jenny! Anh sẽ đưa em về Việt Nam nhé! Em sẽ mãi ở bên cạnh anh! Anh yêu em nhiều lắm!

Ánh mắt cậu vẽ lên tia yêu thương vô bờ bến với cô gái trong hình. Cậumỉm cười dịu dàng. Môi đặt nhẹ lên bức hình nhỏ nhắn, trân trọng đặtchiếc đồng hồ vào một ngăn riêng trong vali. Có chiếc hộp kim loại vàngóng được lấy ra từ kệ tủ đầu giường, một khẩu súng lục mới toanh dochính cậu chế tạo ngay ngắn nằm bên trong. Kang mở hộp, nâng khẩu súngmàu bạc lên ngắm nhìn, môi cong nhẹ. Lightnigh – tên của khẩu súng đó.Như tên gọi, trong một cái chớp mắt, nó có thể đoạt lấy sinh mạng củađối phương. Thiết kế của nó cho phép thay đạn mới với tốc độ nhanh nhất, độ sát thương cao, và chắc chắn rằng, kẻ nào đã nằm trong tầm ngắm củaLightnigh thì khó có thể giữ được mạng.

Kang nhìn một lượt khẩu súng trên tay, đưa mắt ngắm thử một mục tiêu. Cướp cần.

Khẩu súng vang lên tiếng lạch tạch. Không có đạn. Kang mỉm cười, nhìnbao đạn còn nguyên trong hộp, sau đó lại bỏ súng trở lại hộp, cất vàovali. Xong, cậu vẫn tiếp tục thu dọn, nhanh nhẹn rời khỏi phòng mình.

Bóng tối nuốt chửng mọi cảnh quang, ngôi biệt thự cũng chìm trong sắctối tĩnh lặng. Kang lén lút kéo vali rời khỏi cái nơi oái oăm đang giamcầm cậu. Ngôi nhà buồn chán này quả là không thể trói buộc bước châncậu lâu được. Thoát khỏi nó, cậu sẽ được tự do.

Kang nhẹ nhàng lướt mình qua dãy hành lang hun hút không một bóng người, vệt bóng của cậu trải dài trên nền gạch hoa cương trắng. Không giantịch mịch trơn tru. Hãy cầu nguyện là sẽ không có ai phát hiện ra vụ tẩu thoát này của cậu.

Có ai biết là, có một đôi mắt đen láy đang dõi từng bước đi của Kang.Một cậu bé chừng 14 tuổi đang lấm lét nấp một góc nhìn theo cậu. Đến khi chiếc bóng của Kang đã khuất hẳn, cậu mới thở phào bước ra.

“Sao hả? Hắn trốn về Việt Nam sao?”

- Ừ, tạm thời thì không rõ bây giờ anh ấy muốn làm gì nhưng theo thôngtin chính xác thì anh Kang sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam vào mấy ngàynữa. Chị nhớ những gì đã hứa nha! – Cái miệng nho nhỏ nhanh nhảu máchlẻo. Thi là em trai cùng cha khác mẹ của Kang, dạo này cậu đang kiêmchức vụ “tai mắt” cho vị hôn thê của anh mình ở Hàn Quốc.

“Hi hi, tốt lắm, em rể ngoan, chị cũng phải chuẩn bị về Việt Nam đây, hẹn gặp lại em sau nha!”

- Bye chị dâu! Đi tìm “anh yêu” vui nha!

“Tút... tút ..tút ...”

Cúp điện thoại, cái dáng bé nhỏ đang định quay đi bất chợt từ sau lưng cậu vang lên chất giọng trầm trầm:

- Thi! Khuya rồi, con còn đứng đấy làm gì?

Thi nheo mắt, trước mặt cậu, người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.Gương mặt tuy đã có những dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn rất phongđộ. Ông nhướn mày nhìn Thi, đôi mắt đen cứ chằm chằm vào cậu như muốnmoi móc ra hết thảy những điều mà cậu muốn che giấu.

- Á! Cha! Người làm con hết hồn. – Mặt Thi thảng thốt, vuốt ngực thở phào khi thấy đó là cha mình.

James quét mắt đảo quanh xét nét cậu nhóc làm mặt thằng nhỏ cứ trắngchạch ra. Ông chắp tay sau lưng, tằng hắng, lôi đứa con út ra chỗ sángđèn để hỏi chuyện.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, Thi rụt rè cúi gầm mặt, vân vê ngón tay.

- Kang đâu rồi? – Người đàn ông nghiêm nghị cất giọng, sự uy nghiêm đó làm vai nhóc Thi run run lên âu lo.

Cậu đáp:

- Ơ… ai… ai biết đâu! Con đâu có biết!

- Vậy con đứng đây làm gì?

- Đêm hè nóng bức, Thi đi hóng mát. Cha yêu, sao cha chưa ngủ?

James hừ lạnh, ông đưa tay trỏ vào trán Thi.

- Cử chỉ mờ ám, thái độ mập mờ, cha rất nghi ngờ con! Khai mau lên! Nếu không thì….

Cậu nhóc con hoảng sợ co rụt đầu, môi nó dẩu ra, đưa tay ra ôm đầu:

- Cha ơi đừng đánh Thi. Thi hổng biết gì hết! Anh Kang trốn nhà đi không phải lỗi của Thi đâu!

Sắc mặt người đàn ông đen sạm, chân mày cau lại, gằn giọng:

- Hử? Nó lại trốn đi đâu?

- Nghe đồn là đi giữ trẻ. – Thi đáp.

- Giữ trẻ?

- Vâng. – Thi bé nhỏ ngây thơ gật đầu. – Một đứa trẻ già đầu lớn xác mà không nên thân – anh Kevin.

Trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải có nhiều nét đắn đo. Thờigian trau chuốt cho gương mặt ông thêm những đường nét già dặn. Thi đúng là một bản sao hoàn hảo của ông thời trẻ, từ ánh mắt, sống mũi lẫn nétmôi vẫn như khuôn tạc. So với Kang, dù cũng là con, nhưng thằng bé đólại có nét lai châu Âu khác hẳn cha mình. Cũng không quá bất ngờ, nhưngKang và Thi chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, bởi vậy nhìn hai đứa cứtrái tính, trái nết nhau, gặp nhau, trò chuyện đôi chút ắt lại có chiếntranh.

James cau mày nghĩ ngợi, ôm cánh tay, ông trầm giọng:

- Kevin nó thật đáng thương. Nó cô đơn từ nhỏ. Nhưng nói nó không nênthân thì phải suy xét lại nhé. Cha thấy nó chững chạc hơn anh con nhiều, hình như Kang nó lợi dụng việc này mà trốn đi chơi thì đúng hơn. Ơ,nhưng mà Kevin nó không ở Anh sao? Lại đi đâu nữa?

Thi lắc đầu, tinh nghịch nheo mắt, cậu trả lời bằng giọng tỉnh bơ.

- Về Việt Nam.

- Việt Nam? Tại sao phải đến nơi đó? – Ông James đăm chiêu.

Trong ngôi biệt thự yên tĩnh, hai cha con đi dọc phía hành lang dài hun hút.

- Không biết.

Thi dừng chân, có chút chần chừ, vẻ hờ hợt bắt đầu thay thế bằng chất giọng trầm hơn, nó nói như một người từng trải.

- Cha, con muốn về Việt Nam thăm mộ mẹ. Bảy năm rồi, lúc mẹ mất, cha đưa con sang đất Thái này, rồi đẩy con tới Mĩ học, lâu lắm rồi con chưatrở về quê hương. Con muốn theo dõi anh Kang, sẵn về thăm quê hương.Dạo này con thấy Kang hành tung bí ẩn lắm, cứ hay liên lạc với ai, màbí mật lắm cơ. Hình như… có gì đó không bình thường. Cha, cho con vềViệt Nam đi mà! Cha!!! – Từ nghiêm túc, nhóc con chuyển sang nũng nịu,cậu làm bộ mặt mè nheo để lay chuyển núi Thái Sơn trước mặt. Ông Jamesday trán, nhìn cậu mà thở dài.

Con với cái, Kang và Thi cứ như chim trời, hết đứa này đi lại tới đứakia đi. Lúc nào hai thằng nhóc đó cũng muốn bỏ mặc ông, làm ông ủy khuất đến mức phải chạy sang châu Phi xa xôi để theo đoàn bác sĩ từ thiệnchăm sóc cho những người dân ở xứ sở nghèo nàn.

Kang có tính cách vô cùng giống ông, thích tự do và không có ai có thểràng buộc đôi chân của nó. Từ nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt nó, ông đã nhìnthấy một thời tuổi trẻ của ông trong đôi mắt sáng long lanh kia. Cànglớn, suy nghĩ của Kang lại một thêm quái đản, hệt như ông, chả muốn cậynhờ ai, Kang làm freelancer kiếm tiền ăn học và đầu tư vào mấy cái dựán nghiên cứu ấp ủ của riêng nó.

Nó giống ông ngày trước vô cùng: có tố chất bẩm sinh trở thành một nhàkhoa học. Kang từ bé đã tỏ ra là đứa cực kì sáng dạ về Hóa học, nó đầutư thời gian nghiên cứu cách chế tạo súng, các chất hóa học, công nghệdi truyền – những thứ mà ngày xưa ông một thời say mê.

Nhưng nó cũng giống ông ở cái vẻ lãng tử đa tình. Và mối tình đầu tiêncủa Kang, cũng như mối tình đầu tiên của ông, tất cả đều khép lại bằngnước mắt và cái chết.

Từ ngày Jenny mất, ông không còn thấy Kang yêu ai, nó chỉ đang hủy hoạitrái tim nó bằng những cuộc tình vội vàng, chóng vánh. Cũng như ông saubao năm tồn tại trong hồi ức, hình như vẫn chưa quên được mối tìnhđầu. Ông yêu bà ấy, nhưng người phụ nữ đó và ông không duyên phận. Giánhư, Kang là con của bà ấy, ông sẽ yêu nó vô ngần, tiếc thay, Kang làkết tinh bởi rắp tâm, đố kị của người đàn bà kia. Dù đã cố thuyết bảnthân sẽ yêu thương nó như Thi, vậy mà ông vẫn không làm được. Ông cămghét người đàn bà đó – kẻ đã khiến người ông yêu phải chết.

Chúa trời xui khiến sao cho ông gặp được Kevin, cậu bé có đôi mắt nâu đỏ tĩnh lặng hệt như cô ấy. Năm đó ông gặp cậu bên bờ hồ, đôi mắt đó đãlàm xáo động một mảng kí úa tàn mà ông đã cố đã chôn chặt từ lâu. DùKevin chỉ là cháu họ của cô ấy, nhưng chính đôi mắt thanh tịnh như nướchồ đó đã làm nỗi nhớ da diết về cuộc tình năm ấy trở về.

Chính vậy, ông yêu quý Kevin chẳng khác gì con trai mình, nhất là khi nó và Kang lại là bạn thân. Sau cái chết của em gái không cùng huyếtthống, tâm trạng Kevin vẫn chưa hồi phục. Nó nên đi đâu đấy để khuâykhỏa, có thêm Kang an ủi, chắc nó cũng sẽ ổn hơn.

Nhưng quan trọng là ông đang lo cho cả hai thằng bé đó, dường như chúngnó đang bí mật tiến hành một việc gì đó. Chúng nó trẻ tuổi, ắt hẳn sẽcó ngông cuồng. Trong lòng James dấy lên cảm giác bất an vô hình.

- Cha! Nãy giờ cha có nghe con nói gì không?

Chuỗi suy nghĩ đột nhiên bị đứt đoạn bởi âm thanh cáu gắt của cậu con trai. Thi nhăn mặt, phụng phịu nhìn ông.

- Cha, cho Thi theo Kang về Việt Nam đi mà! Cha!!!

Ông tặc lưỡi, cười nhẹ nhàng, xoa đầu con trẻ:

- Ngoan, về phòng ngủ đi, mai cha sẽ quyết định.

- Cha không được thất hứa đó!

- Ừ, ta nhớ mà!

- Con về phòng đây! Cha ngủ ngon! Nhớ quyết định nhanh nha cha!!!

Nói rồi thì nhóc con lanh chanh cũng chịu ngoan ngoãn trở về phòng. James nhìn theo cậu, thoáng cười hiền.

Con trai ông, vẫn trẻ con như thế!

Cửa sổ mởtoang, gió lạnh lùa vào, James hững hờ đôi mắt nhìn vào khoảng khôngbất định tối mịt bên ngoài, tâm trạng đột nhiên trở nên u buồn vô cớ.

Vì Kang lại trốn đi như bao lần ông không giữ nó được?

Vì ông đang nghĩ về Kevin nhỏ bé, đáng thương với một tuổi thơ xót xa, oan trái ?

Hay ông đang nhớ đến cô ấy – người suốt đời suốt kiếp ông không thể quên được?

Màn đêm lả lướt nhấn chìm suy nghĩ của James.

Miên man…

Rất lâu trong tĩnh lặng, người đàn ông bắt đầu một cuộc gọi quốc tế với ai đó.

- Ryan, Kevin sao rồi?

Bên đầu dây có tiếng thở dài, rồi đáp:

“Nó đi rồi. Đi và mang theo đôi cánh thiên thần của nó cống nạp cho quỷ. ”

James mím môi, những vết hằn trên làn da trán sâu hoắm, tiếng nói như rít lại:

- Sao cậu lại cho nó làm điều đó?

Sắc trời về đêm càng thêm tối. Tĩnh mịch bao trùm cả không gian.

Rất lâu sau, người đàn ông tên Ryan mới trả lời:

“Đến lúc nó phải biết tất cả, những gì của quá khứ cần được cho lớp trẻbiết. Và chỉ có lật lại chuyện xưa, những tai họa này mới có thể dừnglại. James, đừng cố chấp nữa! Đừng để những sai lầm của quá khứ là taihọa cho con cháu chúng ta. Kang và Kevin chúng đã lớn rồi! Đã đến lúcchúng thay ta đảm nhận trách nhiệm phá hủy Angel – con ác ma đã gây baonhiêu thù hận, nước mắt. Và câu chuyện hơn 20 năm trước, tất cả phảiđược lật lại. Cho những kẻ qua cố… được nhắm mắt buông xuôi!”

Tiếng thở dài u uẩn giữa đêm đen, trên mái tóc phảng phất màu sương cóhương thảo mộc nhè nhẹ. Ánh trăng khuyết sắp tàn ngoài cửa sổ. Màu trăng nhạt nhòa.

- Tôi không muốn Kang dấn thân vào chuyện này.

“Đủ rồi! Nó biết nhiều hơn cậu nghĩ! Chúng ta hãy cùng nhau viết lên cái kết cho tấn bi kịch này thật hoàn hảo. Cho Hàn Phong, Lucas, Victorya,Sun Wook,… và cho bao nhiêu người đã vì nó vong thân.”

James nhắm mắt, vệt da nhăn và dấu chân chim sau đuôi mắt trở thành nétkhắc khổ cho gương mặt. Ông thở dài, hình như bên đầu dây cũng có tiếngthở đầy phiền muộn, sâu lắng tận đêm dài.

- Tôi sẽ sang Anh.

“Tôi chờ cậu.”

Trong căn phòng trống, ông đứng một mình bên cửa sổ. Đơn độc. Ngày mai, nắng sẽ lên hay là bão dữ sẽ đến?

Những đứa trẻ thiên thần sắm vai quỷ dữ…

Tại ai?

Tại ông!

Tại Ryan!

Tại Lucas!

Tại Hàn Phong!

Tại tất cả con người từng nằm trong dự án Angel!

“Khi một thiên thần được sinh ra là bi kịch sẽ bắt đầu!”

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Có kịp quay đầu nữa không? Thiên thầncó thật sự thánh thiện? Hay nó làm bao nhiêu dã tâm thèm khát phải trỗi dậy?

Cho ác quỷ đi tìm lại Angel. Phải rồi! Khắc tinh của ThiênThần là Ác Quỷ mà!

Cứ chờ đi, Angel. Ngươi sẽ không thể chạy thoát được nữa đâu.

Một cô gái có mái tóc nâu xõa dài ngang eo, khoác lên mình một chiếc váy màu tím nhạt, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, sắc môi hồng tươitắn. Cả con người toát lên vẻ thanh tao, dịu dàng của một vị đài cáctiểu thư. Cô ngồi bó gối bên cạnh một hòn non bộ lớn, đôi mắt sáng lấplánh lặng nhìn những đàn cá bơi lượn quanh hồ.

Cô đang ở trong ngôi nhà lớn có lối kiến trúc như ngôi nhà Hàn truyềnthống với thiết kế hiện đại được bày trí vô cùng khéo léo. Những thảmcây tươi mát xung quanh như càng điểm tô cho không gian nơi đây muônphần thanh nhã.

- Chào chamẹ con đi học! Hạnh Phúc chị đi học nha! - Một cô gái khoảng 15 tuổi cómái tóc đen mun cắt mái ngố đáng yêu, đôi mắt màu xám tro xinh đẹp. Côấy là một cô gái Việt Nam xinh xắn. Cô mặc bộ đồng phục trung học giảndị đang xoa đầu tạm biệt con chó nhỏ đang quấn quýt dưới chân.

Buổi sáng trong lành trên đất nước Việt Nam, ánh nắng sớm mát dịu soirọi len lỏi qua những khu cao ốc lớn của thành phố, cô gái trẻ dắt chiếc xe đạp Martin @ màu xanh dương ra khỏi nhà, nụ cười tươi tắn nhảy múatrên môi. Cô gò người đạp những vòng xe, tay vuốt vuốt đuôi tóc cột caonăng động. Hình ảnh của cô bị hai con người trong chiếc Limo –Limousine đen thu lấy không sót một chi tiết.

- Thấy cô bé ấy thế nào? - Chàng trai tóc vàng lãnh đạm, gương mặt đẹpvới những đường nét sắc sảo như được điêu khắc tinh vi, ánh mắt màu lụctrầm như màu của một khu rừng bị màn đêm bao phủ, làn môi cam nhạtnhếch môi, chàng trai mặc vest đen hỏi người ngồi kế bên.

Bên cạnh, chàng trai tóc đen mun ngước mặt sang Black Jack, ánh mắt vừa dấy lên tia vui mừng vừa lộ ra nét lo lắng bất an.

- Kẹo Bông! Là cô ấy! Tại sao cậu đưa tôi đến đây?

Cả hai con người đang ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là một bàn cờ vua đang đánh dở, cả hai đều hướng mắt vào cô gái đang đạp xe phía ngoài ôkính. Hai đôi mắt chăm chăm đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

- Cậu cảm thấy thế nào? Ván cờ này cần một con hậu như vậy! - Chàng trai mặt vest đen nhấc một quân hậu trong tay, mắt nhướn tới cô gái bênngoài xe ám chỉ.

- Black Jack! Cô ấy không liên quan đến trận chiến này! Tôi có thể chơibất cứ trò chơi điên rồ nào với cậu nhưng xin cậu đừng đụng đến nhữngngười thân bên cạnh tôi. Họ vô can! - Chàng trai tóc đen cất tiếng ngăncản, khóe mi giật giật khẩn khoảng.

- Sao lại vô can chứ? Liên quan mật thiết ấy chứ! Tôi và cậu chính làchủ nhân của ván cờ này, mỗi chúng ta đều sở hữu những quân cờ riêngbiệt, cô ấy chính là con hậu của tôi! - Chàng trai tên Black Jack congmôi ma quái, cầm quân cờ trong tay tiến lên một nước.

Chàng trai đối diện hạ giọng cầu khẩn, đôi mắt dán lên bàn cờ vừa tiến thêm một bước. Chốc chốc, ánh mắt lại liếc mắt ra ngoài.

- Quá đủ rồi, đừng làm hại họ nữa! Tôi xin cậu!

- Ha ha, Devil à, có biết vì sao tôi lại thích sử dụng cô ấy là một quân hậu không? - BJ mỉm cười khoanh tay trước ngực hướng mắt về con ngườiđối diện chăm chú.

- Sao? - Devil - Chàng trai mặc chemise trắng nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Bàn tay đặt vào quân cờ đánh tiếp.

- Vì cô ấy chính là tử huyệt của cậu! - BJ chậm trãi trả lời, mắt chuyên tâm trước nước cờ của đối thủ.

- Vậy thì tôi chính là tử huyệt của cậu! - Devil hừ lạnh, nhếch môi châm biếm.

- Phải! Chỉ cần cậu bị cô ấy điều khiển thì tôi sẽ bị ảnh hưởng! Cô ấycó thể chỉ là một con tốt! Nhưng cậu đã biết quy luật rồi! Chỉ cần đihết ván cờ thì tốt sẽ được phong. Tôi phong cô ấy là hậu - một con hậurất linh hoạt. - BJ đưa con tốt của mình đi đến khung cuối cùng của bàn cờ - phong hậu.

- Nhưng chỉ cần cậu không cẩn thận thì dù con hậu có linh hoạt cách mấycũng sẽ bị hạ! - Devil nhắc nhở. Chàng trai có đôi mắt lục lướt mắt sắcbén lên ván cờ, đưa quân của mình soán vị của đối thủ. Môi nhếch lênmãn nguyện.

- Ồ, con mã của cậu đang bị hạ trước kìa!

- Tôi sẽ thắng trong ván cờ này! - Devil nắm chặt quân mã trong tay, đôi mắt dấy lên sự quyết đoán khó lường. Cậu phải bảo vệ những người vôcan trước con quỷ không có tính người này! Nước đi vẫn lần lượt diễnra.

- Tự tin thế? Cậu có biết vì sao cậu luôn bị tôi khống chế không? - Đôimắt lục lãnh đạm lướt nhìn hình ảnh thiên thần trước mặt.

- Hử! Vì sao? - Devil mím môi cười chua chát.

- Vì cậu và …cô gái ấy….đều có một đôi cánh… rất đẹp… chỉ tiếc là…nó…màu TRẮNG! - BJ nhếch môi lạnh nhạt, quân cờ buông xuống. Đôi mi cong đenche khuất đôi mắt lạnh băng đầy thù hận.

- Tôi thắng rồi! - Devil đặt quân cờ của mình đến ô cờ. Chiếu bí. Đôi mắt sắc bén dấy lên tia kiêu hãnh.

- Tốt! Nhưng ván cờ “máu" thì tôi sẽ là người chiến thắng! - Chàng traicó mái tóc vàng vỗ tay mỉm cười, cậu đã thua trong ván cờ này. Nhưng…ván cờ tiếp theo… cậu nhất định phải thắng.

- Cứ chờ xem! Đừng ép tôi phải vùng dậy! Tôi sẽ khiến cậu khốn khổ nhưchính cậu đã hành hạ tôi! Hết giờ để làm một thiên sứ hiền lành thánhthiện rồi! Tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả! Thứ quỷ dữ! - Chàng trai Devil chau ánh mắt đe dọa. Thời khắc thảm khốc sẽ bắt đầu tại đây. Cuộcchiến không khoan nhượng giữa thiên thần và ác quỷ. Ai sẽ là kẻ chiếnthắng ?

Chiếc Limo đen mang hơi thở của cả hai loài sinh vật đối lập: Thiên thần và Ác quỷ hòa vào thế giới bình yên của của đất nước này. Trò chơiphía trước sẽ rất thú vị. Những tia nắng sớm quyện đặc màu của thù hận,nước mắt. Quá khứ là một nhịp thang dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay.Vậy thì hãy để hôm nay giải quyết tất cả mọi chuyện. Chấm dứt tất cả…bằng một ván cờ - ván cờ máu sinh tử - giữa thiên thần và ác quỷ.

8.00 am.

- Thông báo chuyến bay mang mã số YB1073, khởi hành từ Luân Đôn đến Việt Nam vừa hạ cánh... - Tiếng loa phát thanh lảnh lót vang lên thông báo.

Từ nhữngkhoang cửa ra vào đầy ắp người, làn cửa ra vào của những chuyến bay quốc tế chợt nhộn nhịp chào đón một nhóm khách quốc tế vừa đáp về xứ sở hình chữ S. Khuôn khổ sân bay tối tân nhất của Việt Nam đông nghịt người,những thân nhân chào đón những người viễn xứ bằng những tấm bảng ghi tên và những bó hoa tươi thắm. Không gian nhộn nhịp tiếng cười nói rộn rã.

Từ làn ra vào VIP xuất hiện một nhóm người mặt trang phục đen bước ra.Dẫn đầu là một thiếu niên cao ráo, làn da trắng xanh. Mái tóc ngườithiếu niên ánh lên màu nâu hạt dẻ thuần chất, ánh mắt nâu đỏ bình lặng.Gương mặt cậu mang theo vẻ mỏi mệt, một thái độ dửng dưng tựa như mọivật xung quanh không hề tồn tại.

Sau gáy gần mép tai phải hiện lên một vết xăm thập tự đen kỳ quái, vếtxăm rất đẹp nhưng ẩn chứa một bí ẩn thu hút ánh mắt của mọi người tậptrung tại nó. Trước ngực cậu, một sợi dây đen có hình dáng hệt như vếtxăm sau gáy của cậu, được chế tạo công phu từ kim loại quý và điêu khắctinh xảo. Những hạt kim cương đen lấp lánh đính dọc trên một chữ cáicách điệu trang trí trên mặt dây chuyền. Là chữ S (Stewart). Người thiếu niên khẽ cau mày khó chịu bởi những ánh mắt cứ chòng chọc dán vào cậu.

Cậu cùng toán người phía sau vội vã rời khỏi chốn thị phi đầy những sựtò mò này, sau lưng cậu, anh chàng ngoại quốc chừng hơn hai mươi tuổi,dáng vóc cao dỏng, gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh bích tinh anh, mái tóc vàng óng, anh cất tiếng nhẹ nhàng:

- Cậu chủ, xe đến rồi.

- Ừm. – Kevin đáp. – Về đâu?

- New World Hotel, tạm thời ở đấy, chừng nào gặp Kang thì tính tiếp. Cậu đồng ý chứ?

Kevin mím môi, đưa tay giấu đi mặt dây chuyền thập tự vào trong lớp áo. Cậu qua loa đáp, trong giọng nói pha mệt mỏi.

- Sao cũng được.

Alex chẳng dám nhiều lời hơn trước sự tiết kiệm ngôn từ của cậu chủmình. Cậu đưa Kevin đến nơi chiếc Limo đã được đỗ sẵn bên ngoài, vộivàng bỏ đi khỏi sân bay.

Tiếng phi cơ đang hạ cánh và những bóng máy bay cứ đáp xuống hoặc cất cánh bay như những cánh chim bay lượn trên bầu trời.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

8.15 am

-Thông báo chuyến bay mang mã số QN2013 khởi hành từ Bangkok đến Việt Nam vừa hạ cánh...

- Thông báo chuyến bay mang mã số GP4493 khởi hành từ Seoul đến Việt Nam vừa hạ cánh....

Hai thông báo liên tiếp diễn ra. Trong quầy cà phê ở khu ăn uống sau lớp kính dày, một thiếu niên ăn mặc sành điệu với Jacket da đinh tán đenvà quần jean màu đen rách tua phong cách đang ngồi bắt chân chữ ngũnghe nhạc trong headphone.

Kang tựa lưng vào ghế, tai đính một chiếc khuyên trắng cá tính, cậu chăm chú chìm trong thế giới riêng của mình, dường như chả để tâm đến mộtai.

- Tốt nghiệp cấp II Trường Trung học Cơ sở Thanh Du, học lực giỏi, hạnhkiểm tốt. Thông thạo cả 4 thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung. Đệ nhị đẳnghuyền đai Taekwondo. Wow! Xem ra em thực sự rất-có-tiềm-năng. Angel à,chủ nhân tương lai của mi quả nhiên rất ưu tú. Đúng như ta biết, emđúng là thiên tài! - Nhếch môi ma quái, mái tóc bạch rung rung, Kangcười tinh quái, mắt dán vào bức ảnh kèm profile trong Ipad trên taymình. Nhấm môi chút capuchino, hương sữa thơm béo ngậy quyện trong thứđồ uống vương vấn trên làn môi hồng kia thêm bóng mượt.

Sờ tay lên màn hình Ipad phẳng lì, chàng trai khẽ thì thào với cô gáitrong hình như nhắc nhở, ánh mắt thảng thốt dấy lên nhiều tư tâm. Nụcười đẹp như cố bẻ cong hoàn mỹ, chút cứng ngắc vẫn vướng trên làn môi.

- Trò chơi phía trước em chính là một "chiến binh át chủ bài" trên váncờ này, cùng với "cô ấy". Em sinh ra là người của bóng đêm. Hãy để bóngđêm dạy em làm thế nào để sinh tồn. Con đường phía trước còn rất dài.Đừng để bản thân bị ngã quỵ!

Bằng một ánh nhìn lạnh nhạt như đoán trước, đôi mắt đen huyền sâu thẳmhướng ra phía làn ra vào, những hành khách từ các chuyến bay quốc tế đổxô nhau tràn ra khỏi cổng ra vào. Ánh nhìn của cậu ngưng đọng tại nơicó một thiếu niên khoác hoodie xanh biển, quần kaki màu nâu đất nổi bậtcái dáng cao dong dỏng của người thiếu niên đứng ở một góc sân bay.Một thiếu niên không quá 16 tuổi có mái tóc vàng kim bắt mắt, tai đeohai núm đen nhỏ phong cách và chiếc đồng hồ G-Shock hầm hố bên taytrái.

Thi đưa mắt dáo dát xem xét xung quanh, ánh nhìn nó liếng láo, nét mặtphảng phất nét trẻ con ương bướng. Thi quả thật giống Kang, nhất là đôimắt đen láy linh động cùng cái cằm nhọn cao ngạo. Khoảng giữa hai ngườikhông quá xa, đủ để nhìn rõ mặt nhau nhưng có lẽ Thi hình như khôngthấy được anh trai đang nhìn mình.

- Đến rồi ư? Nhóc con, là tự em chuốc lấy phiền phức. Được thôi! Anh sẽgiao cho em một vai diễn để đời, chỉ cần em không gây náo loạn là được.Trò chơi sắp tới vai diễn của em không nhỏ đâu!

Tư lự một mình, vòng môi mọng hồng ma mị cười như đang tính toán một kế hoạch sâu xa.

Kế hoạch 1: Tìm kiếm hậu duệ. Bắt đầu tiến hành.

Cất chiếc Ipad vào túi, đứng dậy rời khỏi bàn, cậu vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai đen chụp lên đầu, kéo vali rời đi.

[Tôi sẽ là một trong những kẻ vận hành trò chơi này. Bi kịch hay hạnh phúc một phần do tôi quyết định. Đừng lo lắng tôi sẽ làm hại bạn! Đơngiảnlà tôi đang đi tìm câu trả lời cho bản thân mình: Tôi là ai?

Ha ha, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ có một cái tên mới. Tên tôi là Nguyễn Chí Linh...

Hãy chờ ngày "công diễn" vở kịch điên rồ này!]

Bóng hình chiếc Jacket đen kéo vali bước đi lẫn khuất trong dòng ngườichen chúc. Thoáng chốc biến mất khỏi tầm nhìn mọi người như sương khói.

Góc sân bay, người thiếu niên trẻ vẫn đứng đấy tĩnh lặng như bóng tùngcao tuổi. Cậu như đang chờ đợi một ai đó. Có vẻ là phải chờ rất lâu rồi. Đột nhiên, trên vai chiếc hoodie xanh bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đặtlên. Là tay của một cô gái.

Phía sau cậu, cô gái vừa bước tới mặc váy voan đen bồng bềnh như côngchúa, khoác hờ trên vai chiếc áo vest nữ màu trắng điệu đà. Cô gái vớilàn da hồng hào như hoa nhài trắng, mái tóc màu nâu đậm như thanhchocolate. Đôi mắt xanh trầm như ngọc là điểm nhấn hoàn hảo trên khuônmặt trái xoan. Cô đứng sau cậu, cười duyên dáng:

- Chào Thi! Chờ chị lâu lắm không? - Cô gái hỏi.

- Không lâu lắm, đủ để ngủ một giấc! - Cậu bé tên Thi lạnh nhạt trả lờinhư trách móc, mắt chẳng thèm liếc nhìn đến cô gái bên cạnh.

- Chị xin lỗi mà, ngoan nào, đừng dỗi chứ! Nào, cái tên anh trai yêu quý của em đâu? - Cô gái bước đến trước mặt cậu, véo véo cái má đang xụxuống phụng phịu của cậu dỗ dành.

Thi đưa mắt dáo dác xung quanh rồi hỏi:

- Chị dâu, chị định qua đây theo anh Kang luôn sao?

- Ừ, thì sao?

- Thôi rồi. – Thi ôm đầu. – Có lẽ anh ấy tính đóng cọc tại đây lâu đấychị, người ta có cả nhà từ trước kìa. Em liên lạc được với Kang rồi, anh ấy nói cho chị dọn về đó ở tạm, còn anh ta lên đường du hí. – Cậungẩng lên, hào hứng.

- Thi, tên tiếng Việt của em là gì thế? - Sang Mi vui vẻ nói, ngón tayvân vê chiếc lắc bạc có hình chiếc giày thuỷ tinh nhỏ xíu trên tay.

- Em vốn là người Việt Nam, hồi sang Thái ba em mới phiên âm tên Việtcủa em sang tiếng Thái thôi! Tên em là Nguyễn Hoàng Thi. - Thi vỗ ngựctự hào xưng.

- Nguyễn - Hoàn - Thy? - Cô cố bập bẹ đánh vần tên của cậu em.

- No! Sai rồi! Nguyễn Hoàng Thi cơ! - Thi giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại không hài lòng.

- Hoàng Thi? Đúng không? - Sang Mi nói lại.

- Good! Chị nói tiếng Việt khá đó. Sau này cần tập nhiều nữa là được. – Thi gật gù có vẻ hài lòng.

- Hì hì, vậy giờ em có về nhà Kang với chị không?

- Ừm, có.– Dường như Thi nhận thấy một điều gì đó, nét mặt cậu đột nhiên thay đổi, điệu bộ trông có vẻ gấp gáp. - Nhưng mà... À, không. Giờ emcó việc phải đi rồi! Em sẽ cho người đưa chị về tới nơi. Ông Lee đãgiao chị cho hai anh em em chăm sóc, chị mà có bề gì em không dám nhìnmặt ông đâu. Bởi vậy ngoan ngoãn dùm em. Em đi đây cái nha! Bye! Hẹngặp lại chị sau.

- Hả? Em đi đâu?

- Chết! – Thi gằn lên. – Việc gấp lắm chị! Em đi đây! – Nói rồi cậu kéo theo vali vội vã đòi từ biệt.

Sang Mi ỉu xìu, ậm ừ tạm biệt cậu em.

- Ừ, thôi em đi đi.

Nhìn theo cậu bé đáng yêu đang vội vàng rời đi, cô cười nhẹ.

- Cô chủ, bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? - Một người vệ sĩ do Thi yêu cầu tiến lại gần cô hỏi khẽ.

Sang Mi khẽ cau cặp chân mày thanh tú. Cô gái phẩy tay, ánh mắt chợt buồn:

- Thôi. Chúng ta đi.

Cô gái cùng đoàn tuỳ tùng phía sau nhanh chóng rời khỏi khu vực trungtâm. Một chiếc Mecerdes chờ sẵn, Sang Mi bước lên xe, đôi mắt xanh trầmche kín sau lớp kín to bản. Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại vệt khóixám mỏng nhạt bám vào không khí. Trời cao vợi, xanh ngút của những ngàyđầu hạ trở nên hơi khô nóng. Nắng vàng mịn chạy như suối trên vạn vật,gió hiu nhẹ hanh khô.

Từ phía sau chiếc Mercedes vừa rời đi, chiếc Limousine đen dừng ở một góc nãy giờ cũng chầm chậm lăn bánh.

Trên chiếc Limo, hai con người đang nhìn nhau đầy thách thức.

- Một, hai, ba, bốn, năm,... Đủ rồi, xem ra "mùi thiên thần" đã lan toảkhắp nơi rồi. Cả lũ ngớ ngẩn đó đã chuẩn bị bước vào "trò chơi" này.Còn cô gái trước mặt tôi, cô đang hiện thân là quỷ hay thiên thần thế? – Giọng nói cợt nhả đầy châm biếm phát ra từ chàng trai trong xe. Trêntay cậu đang nâng một ly Whisky, mắt hướng về con người đối diện mìnhám chỉ.

Người ngồi đối diện cậu - là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc nâu vàng cóphần thắt rết xõa dài quyến rũ, đôi mắt sáng tia đỏ nâu lạnh lùng đượcviền đậm theo kiểu Gothic ấn tượng. Cô mặc một chiếc Jacket trắng có đôn vai, kết đinh tán hầm hố. Gương mặt đẹp như một nữ thần uy nghiêm,thoáng nét băng lãnh tĩnh lặng. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờhững như giễu cợt:

- Việt Nam có câu "Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Cậu nghĩ xem tôi sẽ là thứ nào hả Black Jack?

- Tôi muốn xác định cô đang ngồi trên chiếc thuyền nào thôi. Xem ra trên người cô cũng phảng phất "mùi" của thiên thần ấy nhỉ? - Black Jackcười lạnh, ánh mắt như cưỡng đoạt đôi mắt của đối phương hướng về mình,mi mắt rậm đen sáng màu con ngươi mắt màu lục đẹp như hồ băng.

- Cậu hiểu rõ là chỉ cần tôi nói ra tất cả thì cậu sẽ không còn gì. Cậucứ việc chế giễu tôi tiếp đi. - Cô gái kề sát gương mặt tuyệt đẹp củacô gần gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt của BJ mà nhắc nhở.

- Đang hăm doạ tôi đấy à? Nhưng tôi tin là cô sẽ không bao giờ làm thế. - BJ cười như có như không, nhìn thẳng về người đó một cách bình thản.

- Vì sao cậu nghĩ vậy?

Chàng trai chỉ nhếch môi lạnh lùng, màu mắt trở nên xám đặc vô hồn. Cậukề môi mình hôn cô gái, nụ hôn lạnh lẽo nhưng chiếm đoạt, như vị vuađang ngự trị một tên nô lệ nhỏ bé. Nụ hôn không nóng bỏng, nhiệt tình mà lạnh buốt, đầy mị hoặc.

Cô gái cũng lạnh lùng đáp lại nụ hôn đó một cách chậm rãi nhưng đầynhiệt tình như luôn khao khát chiếm hữu lấy cánh môi cam mọng của chàngtrai. BJ đẩy cô gái xinh đẹp ra, hơi thở có phần rối loạn nhưng sắcthái vẫn vô cảm như ban đầu, nụ cười nhàn nhạt như đùa cợt:

- Vì cô rất yêu tôi!

- Cậu tự tin thế? Người tôi yêu không phải là cậu. Tôi chỉ yêu Thiên Du! - Cô gái cười chua chát, ánh mắt như cào xé tâm can ngước nhìn cậu đầykhổ tâm.

- Vì sao? Có gì khác nhau à? Chúng tôi có "quan hệ" gì cô còn không rõ sao?

- Phải, chính vì rất rõ nên tôi mới căm ghét cậu. Cậu chiếm hữu Du vì tư tâm, cậu hại cuộc đời Du bị vẩn đen. Tôi khinh bỉ cậu! Hãy buông thacho Du! Cậu ấy đã khổ sở lắm rồi! - Cô gái cuộn tay mình thành nắm, bấunghiền dưới ghế như đang phẫn uất, ánh mắt mong mỏi như van nài một ânhuệ.

- Đang van xin tôi sao? Cô không hiểu gì cả! Chỉ có tôi mới bảo vệ đượcThiên Du. Vì tôi là người hiểu cậu ấy nhất! Yêu thương Du nhất! Khôngai có thể đối xử tốt với Du như tôi đâu! Tất cả đều xấu xa, giả tạo! Họsẽ làm tổn thương Du. Vì thế, cô có thể yêu tôi nhưng tuyệt đối khôngđược yêu cậu ấy. Vì cậu ấy... là của tôi... - BJ hạ ánh mắt đầy cảnhcáo như uy hiếp con người kia.

- Cậu điên rồi! Loạn trí mất rồi! Định kéo Du vào bể tối như cậu hay sao? Đồ độc ác!

- Cứ mắng tôi thoả thích vì tôi vốn là người như vậy. - Cậu trả lời, dễ dàng như thừa nhận những việc mình đã làm.

- Vậy thì cậu đã khai chiến với tôi rồi đấy! Tôi sẽ không khoan nhượngđâu! - Cô gái đưa tay sờ vuốt lên má BJ, tia mắt kia thản thốt đầy tính khiêu chiến.

- Được. Công diễn thôi! - BJ cười, hài lòng với suy tính của mình.

Hơi thở của quỷ dữ phả vào nền trời một cơn bão dữ chưa xuất hiện. Trong chiếc xe, hai người vẫn ngang nhiên thách đấu nhau, như đang tranhgiành một cơ hội. Bóng chiếc xe vụt đi khỏi những con đường ngoại ôtrống vắng, trơ trọi. Tốc độ buông nhanh như thả lơi. Chiếc xe đang cắtđuôi một xe khác. Nó vụt nhanh bất chợt rồi rẽ vào một lối tắt. Mấtdạng.

Phía xa, một chiếc thể thao màu xanh dương đang dừng tại góc đường, người ngồi trong xe tức tối đấm tay vào vô lăng:

- Tức thật! Mất dấu rồi! Rõ ràng là giống chị ấy lắm mà! Tạo sao lại cómặt ở đây chứ? Còn chàng trai mặc áo gangster đen bên cạnh là ai màquen thế nhỉ? Tức quá đi! - Thi ấm ức úp mặt xuống vô lăng thở dài.

- Thôi đi, chắc là nhìn nhầm, đi về xem chị Sang Mi sao rồi đã. - HoàngThi vẫn độc thoại một mình vừa suy nghĩ mông lung. Cậu quay đầu xe chạyngược về đường cũ. Bỏ quên thứ đã trông thấy và đuổi theo vào suy nghĩ"nhìn nhầm". Chiếc xe rời đi xa, băng băng trên xa lộ khô rát màu nhựaxám.

Nắng tắt, hạ xuống trong veo. Một buổi sáng tốt lành nhưng lại là ngày khởi đầu của những sự nguy hiểm đang rình rập.

Trò chơi đã dàn xong. Trên một ván cờ sinh tử, các quân cờ đang ra sứcthể hiện vai diễn của mình. Một vở kịch đã được công diễn, khai sinh cho những bi kịch nối tiếp nhau.

Là thiên thần hay ác quỷ? Là người thắng hay kẻ thua ? Một vở kịch thật sự rất thú vị! Hãy đón xem!

## 2. Q.1 - Chương 2: Xin Chào, Thiên Thần!

\*SOMEONE’S POV:

Trong sắc tối bao trùm, tôi nhìn thấy mình dường như trôi dạt về một miền ký ức nào đó. Những hình ảnh mờ nhạt, mơ hồ cứ nối tiếp nhau hiện ra như đoạn phim quay chậm đưa tôi quay lại về quãng thời gian tươi đẹp ấy.

- Kẹo Bông à! Chạy nhanh lên! Kẹo Bông chạy chậm quá đi - Thiên Thần vẫy tay ngoắc lấy tôi, cậu ấy chạy thật nhanh, ríu rít như một chú sẻ nhỏ. Cậu bé trước mặt tôi xinh xắn như một thiên thần, tôi không biết têncậu ấy. Tôi gọi cậu ấy là Thiên Thần vì cậu ấy vốn giống như một thiênthần thật sự: hết sức thánh thiện và thuần khiết. Chúng tôi rượt nhautrên một đồng cỏ rộng lớn, những đoá bồ công anh trắng phau bay vi vútlên trời. Cả không gian mênh mông trở thành một xứ sở thần tiên cho hai đứa trẻ.

- Thiên Thần! Đợi mình với! Bạn chạy nhanh quá! Đợi Kẹo Bông với! - Tôi vẫn đuổi theo, tôi thấy bản thân nhỏ bé như bị bỏ rơi, khóc lóc réo gọi cậu ấy.

Thiên Thần vẫn chạy, gương mặt bừng sáng tinh khôi, cậu cười lí lắc, chân vẫn chạy thật nhanh.

- Kẹo Bông giống ốc sên quá! Chạy chậm quá đi! Xem mình chạy này! Chạynhanh như thế này đây! - Thiên Thần chạy vụt đi, mỗi lúc một xa tôi, xa mãi, xa mãi, xa tít.

- Hu hu, đừng bỏ mình mà! Đợi mình với! Cậu đâu rồi! Đừng bỏ mình màThiên Thần ơi! - Tôi vẫn mếu máo khóc, quang cảnh nhoè đi mờ mịt trongnước mắt. Cánh đồng bồ công anh như muốn tan ra, cả không gian bao lachỉ còn lại một mình hình bóng của tôi. Tiếng nói cười của Thiên Thầnbật tắt trong khoảng không rộng lớn.

- Oa oa, đừng bỏ Kẹo Bông mà! Mình sợ lắm! Đưa mình về đi! Cậu đâu mấttiêu rồi? Cậu bỏ mình rồi sao? - Tôi vẫn đứng dụi mắt khóc nức nở. Cảtâm hồn hoang mang cực độ, mắt sưng húp vì khóc.

Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay mát lạnh bịt kín mắt tôi lại, những ngón tay nhỏ xíu béo mịn áp lên mặt tôi cùng với tiếng cười trong veo:

- Ai che mắt Kẹo Bông vậy nhỉ? Đoán đi! Đoán đi!

- A, Thiên Thần! Cậu đi đâu thế? Tại sao lại bỏ mình? Mình sợ lắm cậubiết không? - Tôi mừng rỡ la toáng lên, bấu chặt lấy bàn tay cậu ấy như bám víu.

- Hì hì sao Kẹo Bông nhát gan vậy? Thiên Thần đâu có đi đâu xa! ThiênThần vẫn ở bên cạnh Kẹo Bông mà! Thiên Thần hái hoa tặng Kẹo Bông đóthôi! Xem nè! - Thiên Thần áp tay lên má tôi vỗ về, chấm chấm mấy giọtnước mắt lăn trên gò má tôi. Cậu cười tít mắt, dúi vào tay tôi một bóhoa bồ công anh.

- Wow! Đẹp quá! Cậu hái nhiều quá! Những bông hoa biết bay! Ôi nó bay đi cả rồi! Hức hức, sao nó lại bay mất cả rồi? - Cầm bó hoa bồ công anhtrắng muốt trên tay. Từng cánh, từng cánh hoa lần lượt bay vút lên bầutrời, trắng tinh như tuyết bủa vây xung quanh chúng tôi. Tôi đưa tay bắt lấy nhưng không thể, chúng bay mỗi lúc một cao. Bay cao xa tít.

- Đừng níu giữ! Đó là hoa bồ công anh! Bồ công anh thì phải bay đi khắp nơi! Chúng thật tự do! Thật thoải mái! Cứ để chúng bay cho thoả thích, đừng cản trở chúng. Chúng bay thật đẹp phải không? - Thiên Thần giữ tay tôi lại, ánh mắt sáng long lanh ngước nhìn bầu trời cao trong, ngậpsắc trắng của loài hoa biết bay. Loài hoa mà cậu cho là tự do nhất.

- Bồ công anh? Chúng cứ bay vi vu như tuyết rơi ấy! Tại sao chúng phảibay? - Tôi ngây ngô hỏi cậu, cái má phúng phính hồng hào phồng phồngtiếc rẻ.

- Đó là đặc tính của nó mà! Chúng nhờ gió đưa hạt của chúng đi khắp nơi. Đến vùng đất mà chúng có thể tiếp tục sống, có thể nảy mầm. Khôngthích chúng lại bay tiếp. - Cậu nhìn tôi cười hiền đầy yêu quý, mắt cứngước nhìn bó hoa của tôi tan bay vào không gian.

- Ôi thật kì diệu! Như thế thì thú vị lắm! - Tôi tỏ ra ngưỡng mộ, mắtcũng dán theo những cánh nhỏ bay bay mịn như lông thỏ, lâu lâu lại vướng lại trên kẽ tay mình mịn màng.

- Ước chi mình cũng được như thế! - Thiên Thần chợt ao ước, ánh mắt xa xăm như thoáng buồn.

- Không được! Không được! Thiên Thần bay như thế sẽ bỏ lại Kẹo Bông một mình. Không chịu đâu! - Tôi nũng nịu lúc lắc cánh tay cậu giận dỗi.

- Phì, ha ha, ngốc! Làm sao mình lại bỏ Kẹo Bông được! Thiên Thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ Kẹo Bông mà! - Cậu xoa đầu tôi trìu mến đầycưng chiều dỗ dành.

- Hứa thật chứ?

- Hứa! Thiên Thần không biết nói dối! - Thiên Thần vỗ ngực cười ôn nhu, đôi mắt lục ngọc của cậu toả ra thứ hào quang thanh nhã đầy hấp lực.

- Hi hi vui quá! Cậu hứa phải giữ lời đấy nhé! La la!

-Hi hi hi hi - Thiên Thần vẫn cười, trong trẻo sáng bừng như nắng sớm.Thoáng chốc nụ cười đó sáng chói, sáng đến loá mắt, rồi đột nhiên tanvào nắng, li ti bay lên cao thành những đốm nhỏ hoà vào những đốm hoa bồ công anh bay vút trên không trung, tan biến như chưa bao giờ tồntại....

- Thiên thần! Cậu đâu rồi! Cậu ở đâu? Đừng trốn mà! Cậu ở đâu? - Tôi gào giọng gọi cậu ấy. Như làn sương mỏng, Thiên Thần biến mất trong hưvô, những đám hoa lởn vởn mất dạng. Không gian im ắng một cách đáng sợ. Tất cả mọi thứ trở nên trắng toát, tôi như lạc vào một khoảng không vô tận, mọi thứ đều không hiện hữu, chỉ mình tôi kêu gào, cái lẻ loi kinh khủng xô đẩy sự hoảng loạn dâng trào:

- Thiên Thần! Trả lời mình đi! Cậu ở đâu?

- Thiên Thần!

- Thiên Thần!

- Thiên Thần!

- Thiên Thần! Đợi mình với ! Đừng bỏ mặc mình! Đừng rời xa mình! Thiên Thần! Thiên Thần!

Tôi lảm nhảm nói mớ, hoảng sợ đến ngồi bật dậy. Thì ra nãy giờ là mơ sao ? Phù, giật cả mình. Tôi lại mơ đến nó - một ký ức từng có trong tuổi thơ tôi. Người bạn thời bé luôn lởn vởn níu giữ tôi trong từng giấc mơ ngọt ngào để rồi kết thúc tất cả bằng cơn ác mộng khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra như mới ngày hôm qua, có lẽ là do tôi quá nhớ cậu ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất.

Tôi vuốt những giọt mồ hôi lốm đốm trên trán, hít thở sâu để lấy lạibình tĩnh. Những vệt nắng nghịch ngợm nhảy nhót trong phòng tôi, tôinheo mắt lại vì lóa. Lồm cồm người bò dậy xếp lại chăn dra, tôi vươn vai chào ngày mới. Đồng hố tích tắc xoay, bác kim giờ mấp mé gần số tám.Tám giờ sáng? Chết thật, tôi dậy trễ thế cơ à?

Vào nhà vệ sinh để đánh răng, thay đồng phục, mọi thứ đều thật chỉnh chu vì hôm nay là ngày hết sức đặc biệt: Ngày tốt nghiệp trung học cơ sởcủa tôi. Tôi mặc đồng phục vào, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi mặc nó.Vài tháng nữa tôi đã trở thành học sinh lớp 10 rồi. Cảm giác nuối tiếcxen lẫn hào hứng thôi thúc tôi chờ mong bao điều sắp diễn ra.

Tôi đứng trước gương ngắm nghía, ảnh phản chiếu hình ảnh một cô gái cólàn da trắng hồng. Gương mặt mịn màng với đôi mắt màu xám tro. Đôi mắt - thứ mà tôi cho rằng đó là điểm hút nhất trên gương mặt của tôi. Nó có màu xám kì lạ, thanh trong như nước suối đầu nguồn. Dường như ai cũngkhen tôi có một ánh nhìn thanh tân, trong sáng. Ở nhà tôi không ai cóđôi mắt màu xám tro, trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì điều này. Ba mẹtôi đều có màu mắt đen láy như mực. Em gái tôi cũng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai đôi mắt ấy, mắt nó to và sáng tròn như mắt nai. Không hiểu tôigiống ai mà lại mang màu mắt khác thường như thế, thực sự rất khó lígiải.

Cũng hơi lạ khi mà dường như tôi không giống ai trong gia đình. Tôi códa trắng, tóc đen mun, dày mượt, mắt màu xám tro và mũi cao dài. Ba tôi có nước da ngăm cùng cái mũi hơi to và thấp, cằm nhọn, tóc nâu dàyphồng. Mẹ tôi thì thấp bé, da tái nhợt cùng chân mày mỏng như tăm, tóchoe vàng cháy nắng và mềm mỏng. Ngắm đi ngắm lại thì tôi thấy hơi buồn, như tôi không giống ba mẹ nhiều như em tôi. Ganh tỵ quá đi!

Mẹ nói tôi có tính giống ba, hoạt náo, lạc quan nhưng sâu sắc. Có lẽ tôi ngưỡng mộ ba quá đỗi nên tính cách của tôi cũng học hỏi từ ba. Hi hi, nhìn lại thì mình cũng có điểm giống ba mẹ, đỡ tủi thân.

Chải lại mái tóc, tôi búi nó thành một củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểmtra bản thân một lần nữa. 1,2,3,... Chuẩn rồi! Ngọc nữ trường Thanh Dumà , tôi phải toàn diện mọi thứ mới được chứ.

Tôi thủng thẳng bước xuống gác, mắt đảo quanh tìm mẹ, dáo dác quanh bếp mà chẳng thấy.

- Hạnh Phúc! Dép lê của chị đâu? - Tôi cất tiếng gọi con vật nhỏ đangnhảy choai choai dưới chân mình. Là một con cún, chính xác là nô tỳ đặc biệt của tôi.

Con chó nhỏ nghe tôi gọi thôi nhún nhảy, nó te te chạy chui vào góc bếp tha đôi dép lê vào cho tôi. Con chó này có sở thích vô cùng quái đản:thích cuộn mình ngủ trên đôi dép lê hình Hello Kitty màu hồng phấn củatôi. Tối tối nó lại tha dép tôi vào một góc rồi cuộn mình ngủ, sáng sáng lại ngoan ngoãn trả dép lại cho tôi. Đúng là hết nói nổi!

Tôi ngồi chồm hổm vuốt ve đầu con Hạnh Phúc vừa ngước mặt hỏi con nhỏ vừa húp sột soạt tô mì trên bàn - là em gái tôi.

- Nhi, mẹ đâu?

- Ủa? Dậy sớm vậy? Mặt trời sắp lên tới thiên đỉnh rồi mà mới chịu dậysao? Mẹ đi chợ rồi! - Con nhỏ hoạnh hoẹ tôi. Thấy ghét, nó dám khích bác tôi kìa.

- Kệ người ta, tại hồi tối chị thức khuya đọc sách mà!

- Xời, ba cái tiểu thuyết Trung Quốc đó có gì hay mà chị phải thức khuya đọc rồi ngồi làm bạn với hộp khăn giấy thế. Rảnh ruồi! - Nó nhồm nhoàm ăn vừa nói, đùi rung rung, chân khều chọc con chó đang ve vởn dướichân.

- Kệ tui đi! Con gái con đứa gì ngồi ăn có nết ghê ha! Để mấy cha nhàbáo mà chụp được cảnh này thì mai em lên trang chính đó! - Tôi cười trêu rồi thủng thẳng lấy cái tô nấu vắt mì ăn sáng.

Đó là em gái tôi, tên thật là Phượng Nhi, mọi người vẫn quen gọi nó làNhi. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, gương mặt xinh xắn, già dặn trước tuổi,dáng người cao ráo, chuẩn không cần chỉnh. Là một người mẫu, diễn viênteen khá nổi tiếng của thành phố, xuất thân trong ngành nghệ thuật thứbảy từ nhỏ nên đời sống của nó và tôi có phần khác biệt nhau. Tôi thảnh thơi bao nhiêu thì nó lại tất bật bấy nhiêu.

- Hơ, hay ha! Khá khen cho mi! Dám nhuộm tóc ha, hay quá ha! Chưa nghỉhè mà nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ nè, lát vô trường bị thầy giám thị cạotrụi đầu cho coi! - Tôi tỏ ra nguy hiểm hù doạ nó.

- Xì, còn có bữa cuối mà sợ gì! Trưa em có show quảng cáo yêu cầu nhuộm tóc nâu hạt dẻ, tha cho em đi! - Nó ngước mắt khổ sở van nài tôi.

- Trời trời! Chị đi làm thầy mà em đi đốt sách! Chị trong ban kỷ luậtcủa trường, là sao đỏ. Em kêu chị tha cho em? Quân pháp bất vị thân nhá! - Tôi chống hông hất mặt nhìn nó.

- Hu hu, tha cho em đi mà! Còn một ngày thôi cũng tính nữa! Thật là! Chán chị ghê! - Nó chống cằm thở dài nhìn tôi.

Tôi bưng tô mì mới nấu tới bàn, mặt vẫn nghiêm như giám ngục, còn một hôm mà cũng đợi không nổi hay sao?

- Không là không nha! Chị sẽ tố cáo em đầu tiên. Vi phạm nội quy em không được phép vào trường. Hết!

Con nhỏ đanh mặt, nó lườm mắt với tôi.

- Chúa ơi! Tại sao con lại có một bà chị ác độc như vậy chứ?

- He he, cưng chết chắc rồi! - Tôi cười đáng sợ ra uy với nó. Tay gắp mì nhai nhóp nhép.

- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng phải không? Được! Đừng trách em ratay tàn ác với chị! Khe khe! - Nó uy hiếp tôi, cười ma mãnh như suy tính kế hoạch gì đó.

- Định giở trò gì thế? - Tôi tò mò hỏi nó.

- Em thay đồng phục đây, bye bấy bì! - Nó cười ranh ma rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, nháy mắt trêu tôi.

- Hơ hơ , trò gì vậy trời? Con này nó hâm hay sao vậy nhỉ ? Thôi, chútnữa cũng biết! Ăn tiếp thôi- Tôi gạt chuyện đó ra một bên, tiếp tục tập trung "thi công công trình ăn uống" đang dang dở.

Nó thay đồ xong, loắt choắt như con sóc nhỏ, tóc tết đuôi sam lệch mộtbên, đuôi tóc ve vẩy như thách thức tôi rồi vơ lấy cái tép đựng tập vởđeo lên vai, thong thả:

- Đi nha Mai yêu dấu! Chúc chị hôm nay nhận được nhiều phần thưởng nha!

- Ê, ê, không đợi chị đi cùng à? - Tôi bưng tô mì lên húp vội, ngây ngốc hỏi nó.

- Ồ, cho chị đi cùng để tóm em giao cho thầy giám thị à? Em đâu có ngu! Ăn tiếp đi nha cưng, bái bai. - Nhi vẫy tay chào tôi, nhìn gương mặt nó đang đắc ý kìa. Chỉ cần không ai để ý thì nó có thể đội cái mũ tai bèo rộng vành che hết quả đầu trà trộn vào trường. Hê hê! Chí nguy! Chínguy! Phải chặn nó lại ngay mới kịp!

Tôi bỏ tô mì đang ăn dở, lấy cái túi đi học, phóng ra khỏi cửa đuổi theo nó. Con nhỏ đang gạt chống xe đạp dắt đi! Ấy! Xe màu xanh dương là của tôi mà! Xe của nó là màu cam cơ! Nó làm gì ấy nhỉ?

- Nhi! Sao lấy xe chị đi học! Xe em ở đây mà! Ê, con kia! - Tôi réo theo nó, mắt kiếm đôi giày mang vào chân. Hạnh Phúc ơi là Hạnh Phúc! Giàycủa chị em tha đâu mất rồi?

- Xin lỗi chị yêu. Xe em bị nổ lốp từ hôm qua, em quên dắt đi sửa. Choem mượn tạm xe của chị nhá! Đi đây! - Nó chạy xe ra tới đường, dừng lại chọc tức tôi. Ôi con nhỏ này! Tính cho mình cuốc bộ hay sao chứ?

‎- Nè, còn chị đi bằng gì? Phải đợi chị đi cùng chứ! Nè! - Tôi lôi đôigiày bị nhét trong hốc kẹt của mình ra, la oai oái kêu nó.

- Hì, đi xe "căng hải" đỡ đi nha! Plè! Đi á nha!- Nhỏ em thè lưỡi trêutôi rồi chạy biến. Ya! Con em mắc dịch! Nỡ đối xử với chị nó như thế ấy! Đi chết đi! A! Tức quá à!

- Nè! Đứng lại! Cái con kia! Trả xe cho chị! Dừng lại! Nè! - Tôi nhảytưng tưng lên mà tức. Thôi chết tôi rồi! Kiểu này tôi phải đi bộ tớitrường thật sao? Chết mất thôi!

Tôi thất thiểu đi vào nhà, ngó nghiêng cái xe đạp của nó. Quả là nổ lốp thật rồi. Chán thế không biết.

Nhà của tôi vòng vèo trong những con phố nhỏ ở ngoại ô, nơi rất khó bắt xe buýt. Chỉ có cách đi xe đạp hoặc xe máy. Cùng cực nhất là đi bộ. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, đi xe thì mất 15 phút còn đi bộ thì phải mất gấp đôi thì giờ. Ba tôi đã đi làm, mẹ thì đi chợ. Xúi quẩy quá! Không khéo lại đảo ngược tình thế, nó ung dung vào trường còn tôi thì bị nhốt ở ngoài vì tội đi trễ quá! Thảm thật rồi!

Tôi hậm hực khoá cửa nhà lại, giơ điện thoại kêu réo:

- Nè, Linh, qua chở tao đi học chung cái coi!

“Hả? Xe mày đâu?”

- Quỷ Nhi xách đi rồi! Năn nỉ mày á! Chẳng lẽ bỏ tao đi bộ hử bạn hiền?

“Ặc, vậy thì bạn hiền chịu khó tập thể dục một bữa đi nha! Tao đi gầntới trường rồi mày kêu tao vòng về à? Tao đâu bị khùng đâu! Thôi, taođang đạp xe! Tha cho tao đi nha! Bye!”

- Ê, nè, mày bỏ tao luôn hả? Ê, đừng tắt máy mà! Nè! - Tôi nói như hétvào cái điện thoại. Cầu cứu bạn bè cũng không xong! Die chắc rồi! Hự hự!

Tôi ỉu xìu lê bước trên con đường nhỏ trải nhựa xám đặc dài đăng đẳng. Kiểu này thì bao giờ mới tới trường chứ, chán thật!

Thực ra hôm nay tôi đến để nhận phần thưởng tổng kết năm học, tôi đangnằm hạng 2 toàn trường, bằng hạng với tên bạn cạ cứng của tôi - Dương Vĩ An. Về hạng nhất là "hoàng tử lai" Hạ Khánh Di ở lớp kế bên.

Nghe cái tên là đã đặc sệt vị Trung Quốc rồi. Cha Di là người Mĩ gốcHoa, mẹ lại là một người mang dòng máu Hoa - Việt, vì thế trông cậu tacó vẻ lai rất khôi hài: tóc thì vàng khè như màu lông khỉ, mắt xanh lơnhưng da vàng đặc trưng châu Á, cộng thêm cặp kính Nobita ngô ngố nhưng trông cậu rất thư sinh. Cũng chính lí do vậy mà tôi hay trêu cậu là Khỉ Vàng. Ban đầu cậu ta hầm hứ mỗi lần tôi gọi, riết rồi cũng làm lơluôn.

Phải nói là Di thuộc hàng cute boy hàng đầu của trường tôi, luôn đượcbọn con gái hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vừa chuyển tới trường một năm, nghe nói lúc trước Khánh Di sống ở Malaysia, vì thế mà cậu nói cả tiếng MãLai, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt vô cùng sành sỏi.

Thực sự ban đầu tôi không ưa gì Di lắm vì cái mác "hoàng tử" mà bọn con gái đặt, nhưng khi làm quen rồi mới biết cậu rất dễ thương và vui tính, lại rất yêu động vật. Tôi nhanh chóng thân với Di khi cậu chính thứclà phụ tá tại phòng khám thú y của ba tôi, đó là việc part-time của Di. Tôi thích nói chuyện với cậu vì cậu và tôi đều nói được tiếng Trung,tôi cần trau dồi thêm khả năng của mình.

Thú thật một điều là từ bé tới giờ tôi chưa hề học tiếng Trung. Thề luôn đấy! Tôi chỉ vô tình phát hiện được do lúc nhỏ một lần xem thời sựngôn ngữ nước ngoài, rơi đúng vào giờ Hoa ngữ. Kì lạ thay là tôi nghevà hiểu hết những gì phát thanh viên nói. Cứ như là ngôn ngữ đó đã ănsâu trong vỏ não tôi từ bé, như là thứ ngôn ngữ mẹ đẻ vậy. Thật kì quặc vì tôi có thể nghe và nói tiếng Trung rất tốt nhưng bảo tôi viết hoặcđọc một câu bằng Hoa ngữ thử đi, đố tôi làm được!

Tôi tò mò rất nhiều về mình, nhiều lúc thấy bản thân hơi kì lạ. Từ nhỏtới giờ hầu như chưa khi nào tôi học hành chăm chỉ cả, đi học về là tôi quăng cái cặp một xó rồi chạy đi chơi. Học bài thì cứ liếc sơ qua nộidung. Ấy thế mà trả bài thì tôi đọc vanh vách như ghim vào não vậy. Làm bài tập cũng thế, đáp án như in sẵn trong óc, tôi chỉ việc ung dungchép ra từ "bộ máy" trong đầu. Vậy mà không khi nào sai cả! Tôi hỏi bavì sao tôi lại quái dị như thế, ba chỉ cười và nói: "Thiên bẩm IQ củacon cao hơn người thường. Thứ con có được là sự thông minh. Nhưng conđừng bao giờ huênh hoang vì điều đó. Con vẫn là một người trần mắt thịt thôi, đừng cho ai biết mình là thiên tài!".

Thiên tài? Hì, tôi là thiên tài sao? Nghe thật thú vị. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ tận dụng được hết khả năng thông minh đó. Ba nói khôngmuốn tôi khác người. Tôi cứ thật bình thường như bao người là được rồi. Tôi sẽ rất cô đơn nếu là người đứng đầu. Theo như ba thì tôi vẫn giỏi, nhưng giỏi trong sự khiêm nhường im lặng, đừng bao giờ là người đứngnhất, tôi chỉ nên đứng thứ hai. Dường như ba rất ghét tôi giành hạngnhất, cứ lo sợ như tôi sẽ nguy hiểm khi ở trên thứ hạng đó vậy. Vì thế, tôi không quá coi trọng thành tích, chỉ làm những gì mình thích, cho là thoải mái nhất. Tính tôi từ đó cũng vô cùng tự do, không thích ràngbuộc và lệ thuộc. Cứ như một đoá bồ công anh thích phiêu du, lơ đãngbay lượn đến nơi mà mình thích.

Tôi lang thang trên con đường phủ ngập nắng, những bước chân gõ nhịpnhàng lộc cộc xuống con lộ trải nhựa. Thoảng nhẹ, gió đưa những cánh bồ công anh vờn quanh trước mặt tôi.

Những cánh hoa trắng muốt theo làn gió bay đến quanh tôi. Đưa mắt nhìnxung quanh, hai bên đường hoang dại mọc đầy cỏ và lau sậy, rậm rạp nhưmột góc rừng. Đây là nơi lúc bé tôi thường đến chơi. Nào ai biết phíasau những khóm cỏ tua tủa đó lại là một cánh đồng bồ công anh rộng lớnngút mắt, nơi tôi hay gọi nôm na là "thiên đàng". Và ở thiên đàng phảicó thiên thần. Nhưng Thiên Thần của tôi đi đâu mất rồi? Phải chăng thiên thần đó đã bỏ thiên đàng để bay đến một nơi tuyệt vời khác.

Tôi chôn cất thế giới thần tiên này cùng cậu vào một góc riêng. Như một chiếc hộp bị ném đi chìa khóa, tôi lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹpđó vào sâu thẳm đáy lòng, cố để yên nó trong ký ức nhưng mỗi đêm nó lại hiện vào những giấc mơ của tôi, sống động như chưa bao giờ nhạt phai. Thực sự rất khó để quên. Cánh đồng bồ công anh cùng cậu tiếp nối những giấc mơ của tôi, thật đẹp. Và cũng thật buồn.

Gạt qua những giấc mơ xa xôi, tôi nhấc chân bước tiếp. Lạo rạo trên vai những tia nắng đang nhảy múa, như những tinh linh thân thiện, trongsáng.

Đầu tháng sáu tươi đẹp, cái thời gian mà những đứa bằng tuổi tôi đangráo riết ôn thi chuyển cấp thì tôi vẫn ung dung chơi đùa như bìnhthường.

Lý do đơn giản là tôi không cần tham gia bất cứ kỳ thi tuyển sinh nào để lên lớp 10 mà được tuyển thẳng vào Học viện Supper Star - một trườnghọc do Anh Quốc đầu tư nhằm đào tạo những học sinh xuất sắc nhất nước.Trường Trung học Cơ sở Thanh Du là một trong những cái nôi nền móng đào tạo học sinh giỏi quốc gia, vì thế nó đã giành được 10 suất học bổngdành cho top 10 học sinh giỏi nhất trường (tất cả số đó đều đạt tíchxuất sắc trong những kỳ thi toàn quốc) được học tập ở một ngôi trườngcấp III danh tiếng như Supper Star. Tôi may mắn nằm trong số đó.

Vậy là ước mơ được du học của tôi đã không còn xa xôi rồi. Supper Starhằng năm lại trao học bổng cho những học viên xuất sắc có cơ hội đến các trường đại học hàng đầu thế giới để học tập. Nghĩ̃ tới đây thôi mà đã sướng cả lòng rồi!

Hạ Khánh Di và Dương Vĩ An là một trong những học sinh được tuyển thẳng cùng tôi, ngoài ra còn có nhỏ Linh, nhỏ bạn chí cốt của tôi cũng lẽođẽo ám ảnh tôi đến Supper Star. Haizz, đã nói duyên làm "bạn hiền" vớicon nhỏ trời thần đó vẫn chưa tận mà! Đúng là nghiệp kiếp trước, giờđành ngậm ngùi trả cho dứt thôi.

Chân tôi nghịch ngợm đá văng những hòn sỏi nhỏ chắn phía trước, miệngthì lầm bầm rủa xả. Nhi! Dám đối xử với người chị vừa hiền từ, vừa đáng yêu của mình như vậy! Chị sẽ không tha cho mi….

Tôi bực dọc nện mạnh gót giày xuống mặt đường cứng ngắc, mặt trời đỏhồng xiên qua gáy tôi. Vài giọt nắng nhảy nhót trên bộ đồng phục trắng.

Chúa ơi! Cứu con với! Chẳng lẽ một học sinh được mệnh danh là "Ngọc nữtrường Thanh Du" như tôi, vừa xinh xắn (cái này người ta nói); vừa chuẩn mực, tôn trọng kỉ luật (cái này cũng nghe đồn); lại sở hữu thành tích học tập đỉnh (cái này tôi tự nhận, dù biết rõ bản thân chẳng hề chămhọc là bao (^.^)) như thế mà hôm nay đứng vật vờ ở cổng thì đúng là tan nát hình tượng. Người ơi! Xin người hãy ban một thiên sứ xuống "cứutrợ" con đi mà! Help me!

- Hey, Mai ! Xe đâu mà đi bộ tội nghiệp vậy? - Bỗng nhiên sau lưng tôicó một giọng nói dịu dàng nhưng mà…nghe có phần quen quen. A ! Thiên sứ! Chúa đã ban thiên sứ tới giúp con! Ôi! Tạ ơn Người! Tạ Chúa đã xótthương con! Con yêu Người.

Tôi mừng húm như bắt được vàng, lòng lâng lâng vui sướng. Chuẩn bị nặnra nụ cười toả nắng có độ sát thương 9/10 của mình ra để xin đi ké. Vừa quay mặt lại thì... Hỡi ôi...

Trước mặt tôi là một thiếu niên tóc vàng, đôi mắt xanh như thuỷ bích,làn da châu Á nhưng không kém phần trắng trẻo. Dáng dong dỏng cao, gầygầy rất thư sinh. Cả gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đặc trưng của người Hoa ẩn sau cặp kính gọng đen ngô ngố. Ẹc, thì ra là "người tình tinđồn (nhảm)" của tôi: Hạ Khánh Di.

- Hi Di, Have a nice day! - Tôi cất tiếng chào.

- Morning Mai, same here. Ê, sao đi bộ vậy? Xe đâu? - Di dừng xe ép sát vào lề hỏi tôi kèm theo cái nụ cười "gây mê" được trưng dụng ra hết cỡ.

- Ờ, Nhi lấy đi rồi! Hức hức! Bắt tui đi bộ vậy đó! - Tôi tỏ vẻ ủykhuất, đáng thương đính theo đôi mắt long lanh như mèo con nhìn Di. Ý đồ rõ ràng y như là ghi trên trán: Cho tui đi nhờ xe với!

- Ờ, tội nghiệp ghê chưa! Thôi lên xe tui chở đến trường cho lẹ! Sắp trễ rồi! - Di nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót rồi bê ra cái câu nói mànãy giờ tôi chỉ muốn nghe. Ha ha! Thấy chưa? "Mỹ lệ kế" của tôi lúc nào cũng thành công như mong đợi mà!

Vừa nghe tới câu đó tôi đã nhảy thót lên yên xe sau của Di lập tức:

- Hì hì, cám ơn nha! Di tốt bụng ghê ý!

- Xời, Khánh Di ta đây tốt bụng từ đó đến giờ mà mới biết sao? He he, mà gan nhỉ? Nghe tui kêu cho đi ké là leo lên ngay. Nhỡ tui chở bà đi bán luôn thì sao? - Di cười trừ với tôi, cậu nhích chân đạp vòng xe đầu.Hai người trên xe khiến nó di chuyển chậm chạp hơn khiến tôi phải rà rà chân xuống đường để đẩy thêm lực.

- Hơ hơ, ai gan hơn ai hả? Ông đủ sức bắt nổi đai đen Taekwondo à? Mà ông bán thì chỗ nào dám chứa mình?

Mỗi lần nói chuyện với Di tôi cũng thấy rất dễ chịu và thích thú như vậy.

- Ớ, Di cũng là Tam đẳng Karatedo chứ bộ! Ừm, mà tui dám bán cũng hổng có chỗ nào dám mua đâu! Ha ha!

Di vừa nói vừa cười. Xe lạng qua phải để tránh một ổ gà khiến tôi mất đà ngã dúi, đầu gõ vào lưng Di trong khi tay đang bấu chặt vạt áo bênhông cậu ấy.

- Oái, lái xe không có bằng cấp gì hết. Định mưu sát tui để nhận thêmphần thưởng trường tặng cho tui luôn à? - Tôi vỗ vào lưng Di giận dỗi.

- Hì hì, "ái em xó ry". Mà nè, đừng vám gấu áo Di, nhăn hết cái áo mami mới ủi, sợ té thì vịn hông của mình được rồi! - Di nửa đùa nửa thật tủm tỉm.

- Thôi đi bố! Tình tứ kiểu đó định gây scandal à? Ông bạn có biết làngười ta đang rêu rao tin đồn là ông theo đuổi tui hông? - Tôi lắc lắcđầu tỏ ra sợ sệt.

Cậu bạn hoang mang la oái, dừng xe lại. Ê, ê, sao lại có thể đem con bỏ giữa chợ thế này!

- Ai? Ai độc mồm độc miệng vậy? Trời ơi! Vậy thì Linh sẽ hiểu lầm mấtthôi! Tấm chân tình của Di chưa kịp trao cho bạn ấy đã bị tan hoang vìtai tiếng với ngọc nữ A1 hả? Thôi, thả bà xuống đi bộ tiếp nè!

- Nè, nè! Đừng nhẫn tâm vậy mà! Ông muốn tui giúp làm quân sư "tỉnh tò" với con nhỏ đó không thì bảo? - Tôi giật giật lưng áo cậu ngăn cản.

- Muốn! Muốn chứ! - Nhìn kìa, mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô.

- Ờ, vậy thì đi tiếp đi.

- Yes, Madam!

Di ngoan ngoãn chở tôi trên con đường tràn ngập ánh sáng, nắng đốt ấmvai tôi và làm ướt đẫm lưng áo của Khánh Di. Cậu không thấy mệt hay sao mà vẫn cứ hê ha suốt.

- Nè, chiều nay nhớ qua nhà tui mừng tiệc tốt nghiệp đó! - Tôi khều cậu nhắc nhở.

- Biết rồi! Hôm qua ở phòng khám bác trai nhắc rồi! Mà có Ngọc Linh đến không?

Chậc, một tiếng Linh, hai tiếng Linh, xem ra cậu bạn thơ ngây này bị lậm con bạn tôi thật rồi. Tôi tặc lưỡi rồi tiếp:

- Có, đi ăn mừng hay kiếm cớ gặp nó vậy?

- Ờ, một công hai chuyện thôi. - Di hì hục chạy, miệng vẫn huyên thuyên không ngớt. Ánh sáng ấm áp cứ xiên xiên sau gáy, tôi nóng lòng nhìnđòng hồ rồi hối cậu bạn:

- Oái, sắp trễ rồi, vậy mà ông còn tỉnh bơ được hả?

- Nặng chết người luôn mà kêu tui chạy nhanh.

- Thôi mà, Di đáng yêu, chạy nhanh lên dùm đi, tui đội ơn ông mà.

- Hả? Ừm, vậy ngồi cho chắc nha! Di tăng tốc đó! Bảo đảm nhanh hơn cảBungatti Veyron luôn! Bám cho chặt đó! - Di chợt đột ngột tăng tốc làmchiếc xe lảo đảo như người say.

- Oái, đàng hoàng cái coi, té bây giờ!

- Hì cứ ngồi cho chắc đi. Siêu xe của "Di công tử" đây sẽ đưa quý cô đi đến nơi, về đến chốn! Yên tâm! Há há!

- Nè, không giỡn! Té thật đó nha! Tui sợ đau lắm đó!

- Ngồi yên! Tăng tốc đó nghen!

- Té!

- Ha ha ha!

- Té mà!

Đâu đó trên đoạn đường vắng lặng lại vang lên tiếng hai đứa chí chóe.Gió nhẹ thoảng qua, vi vu như vờn làn tóc. Hương cỏ thơm ngào ngạt ẩnvào từng tầng không khí mà.. gần trễ giờ rồi ! Nhanh lên Di ơi!

May thật nha! Nhờ cú chạy nước rút ngoạn mục của Di mà bọn tôi đã vàotrường an toàn, còn dư đến 5 phút. Tôi đi đến khu hội trường trước trong khi Di đang tìm chỗ gửi xe. Tôi băng qua sảnh chính, vụt qua khu thểthao tích hợp, đến phòng hội trường cực rộng ở trường được âm dưới lòngđất.

Đèn điện sáng trưng, những tốp học sinh đã ngồi ngay ngắn theo lớp củamình. Tôi tìm ra lớp 9A1 ngay sau đó, lũ con gái đang đưa tay ngoắcngoắc tôi. Từng dãy ghế bọc nhung màu huyết dụ sang trọng đầy ắp họcsinh. Tiếng nói cười rộn rã. Tôi thả người vào một cái ghế trống gần lối đi. Kế bên cũng là hai ghế trống huơ, tôi rõ biết một cái là dành choAn, còn cái còn lại là của Linh. Lớp Di ngồi ở hàng ghế phía sau lưngtôi.

Tôi ngồi xuống ghế. Cạnh tôi, chiếc ghế đã có người ngồi. Tôi quay qua,mắt chạm ngay tới "tảng nước đá ngàn năm" vừa "an toạ". Đó là Dương VĩAn, huyền thoại của Thanh Du.

An có gương mặt gầy, lạnh, mày sắc như kiếm. Làn môi hình trái tim hồngphấn. Đôi mắt màu nâu cà phê là điểm đẹp nhất trên mặt của cậu mà tôithừa nhận. An cao hơn tôi một cái đầu. Mái tóc đen nhánh, dày phồng. Cậu ngồi bên, sắc mặt cau có nhăn lại bực dọc, thở hắt đầy mệt mỏi lầm bầm :

- Đúng là một lũ hám trai thái quá.

- Nè, nói xấu con gái cũng để ý xem bên cạnh mình là ai chứ! - Tôi thúc cùi chỏ vào ngực An trách.

- Ui da! Tui đâu có nói bà! Tui nói đám kia chứ bộ! - Vĩ An xoa ngựcbiện minh, trán cau lại vô cùng tức cười, cứ như là ông cụ non.

- Ừm. Biết điều đó!

- Nè, sáng ai chở bà đi học vậy? Xe đâu mà không đi? - An quay qua hỏi tiếp. Gương mặt tỏ ra ấm ức nhìn tôi.

- Ờ, là Di. Xe bị Phượng Nhi lấy đi rồi! - Tôi bình thản nói.

- Sao không gọi tui qua rước? Tại sao lại ngồi xe của Di? - An bỗng vô cớ gắt gỏng với tôi.

Cái tên này ba gai vừa phải thôi chứ! Thật là, bị bọn kia chọc giận giờ quay sang hầm hứ với tôi à?

- Vô duyên chưa! Tui muốn đi nhờ xe ai là quyền của tui chớ! Mắc mớ gìmà la tui? Ông tự nhiên phát gắt với tui là sao? - Tôi cũng cáu mà cãilại. Tự nhiên cái cấm đoán tôi à! Đồ gia trưởng, độc tài! Hắn là gì màcấm tôi không được cho Di chở chứ?

- Ờ... Tại vì... Tại vì... Bà là đồ ngốc! Được chưa? - Tự nhiên An lạiấp úng, mặt hơi ửng hồng thì phải! Trời đất! Giận tôi tới nổi mặt đỏ gay lên thế cơ à? Tôi làm cái gì sai nhỉ?

- Hứ, ngốc mà được tuyển thẳng vào Supper Star. Vậy con ngốc này đangngồi cùng một thằng ngốc rồi chứ hả? - Tôi bực dọc lườm cậu ấy.

- Thôi. Nói giờ Mai không hiểu đâu! Còn quá sớm! Thời gian sẽ chứng minh thôi! Tốt nghiệp cấp III xong An sẽ nói. - An khoanh tay vào nhau rachiều bí ẩn, ấn đường giãn ra, đôi mắt màu cà phê nhìn thẳng vào tôi.

- Chuyện gì mà sao phải chờ lâu thế? Mà thôi đi, chiều nay nhớ ghé nhà tớ dự tiệc tốt nghiệp nha.

- Đương nhiên Chiều nay tui đi tập cờ xong sẽ ghé! Tui sắp đi thi đấu quốc gia nên bị "tăng ca" nhiều lắm. - An nói.

- Ờ, ráng đem huy chương về nha!! - Tôi vỗ vai Vĩ An khuyến khích, cười tươi tắn.

- Nhớ mà! Thôi, khai mạc rồi kìa! - An gật đầu và chỉ về phía sân khấu ám chỉ.

Hội trường lớn tập trung hơn 500 học sinh đến dự tổng kết năm học.Trường tôi có rất ít học sinh, mỗi lớp chỉ 20 người, mỗi khối 5 lớp. Tuy nhiên chất lượng giáo dục thì khỏi phải nói. Khoác lên mình bộ đồngphục học sinh trường Thanh Du là một niềm tự hào của bất cứ học sinhnào.

Hàng giáo viên ngồi ngay dãy đầu, sát kề sân khấu hoành tráng. Học sinhcác lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Sau nghi thức hát Quốc ca truyền thống và lời công bố của thầy hiệu trưởng thì buổi lễ bế giảng năm học chínhthức bắt đầu. Tiết mục văn nghệ khai mạc do học sinh Ngọc Linh, lớp 9A1 - là nhỏ Linh bạn tôi. Vừa ngáp ngắn ngáp dài với giọng đọc "truyền cảm"của thầy hiệu trưởng, lại vừa phải chấm khăn khóc sụt sùi vì bài hát của con Linh. Chài ơi! Không biết buồn hay sao? Đã chia tay bè bạn là đaulòng lắm rồi, giờ nghe nó hát bài "Mong ước kỉ niệm xưa" nữa! Đồ nhẫntâm! Sao lựa cái bài thê lương thế chứ?

Tiết mục văn nghệ kết thúc sau khi cả hội trường đã tiêu sạch cả trămbịch khăn giấy, ai cũng sụt sịt, mếu máo. Đúng là cái con nhỏ thích gâynáo loạn mà. Bờ vai tôi trở nên nặng trịch, như bị vật nào đó đè lên.Ngó sang người bên mình, An đã ngoẻo cổ tựa đầu vào vai tôi ngủ từ lúcnào chả rõ. Khuôn mặt cậu thoải mái, bình yên đến lạ. Khoé miệng cònnhích lên tia cười kín đáo. Nét mặt không lạnh lùng nữa mà đáng yêu nhưmột đứa trẻ. Mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ tôi nhồn nhột. Tôi cảm nhậnđược cả hơi thở của An đang ve vởn quanh cổ tôi. Cái tên này! Tối đi ăntrộm hay sao mà giờ vào đây ngủ gà ngủ gật? Lợi dụng à? Tôi không có cho thuê vai miễn phí đâu nha!

- Ê, tối rình rập nhà ai mà giờ ngủ gục vậy? Đừng có dựa vào vai tui!Đám con gái mà thấy là chít tui đó! - Tôi vỗ má hắn nhè nhẹ, đẩy đẩy đầu con heo đó lên.

An lè nhè dụi dụi mắt rồi lim dim tiếp:

- Hử? Tới phần chính chưa? Cứ đọc hoài buồn ngủ quá à! Chừng nào phátquà thì kêu An dậy nha! - Nói rồi An kéo cánh tay tôi ra ôm cứng như cái gối, tiếp tục vô tư dúi đầu vào vai tôi ngủ ngon lành.

- Cái ông này! Bó tay luôn rồi! - Tôi ngao ngán lắc đầu rồi đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Cứ tưởng như đang trải qua cả thế kỷ để nghe lại cái truyền thống vẻvang của ngôi trường này. Bảo đảm không chỉ có mình An, 1/2 học sinh cómặt trong đây cũng khò khò mất tiu hết rồi. Tôi ráng lấy tay banh haicái con mắt của mình ra, nó cũng đang biểu tình đòi đi ngủ đây. Oa, buồn ngủ chết đi được!

Cuối cùng, cái thời khắc mà tất cả học sinh đều mong đợi sau hai tiếngđồng hồ ngồi nghe tụng niệm như ru ngủ đã đến. Đã đến lúc phát phầnthưởng.

Nhỏ Linh sau khi hát xong cũng về chỗ ngồi. Thấy Vĩ An, mặt nó đỏ bừnglên, khúm núm ngồi bên cạnh tôi, được một lúc cũng lăn ra mà ngủ trênvai còn lại của tôi. Giờ trông tôi y như là Lê Long Đĩnh hai tay ôm mỹnhân vậy. Có điều hai cái đứa này không nên được xếp vào hàng "quốc sắcthiên hương" mà nên mang gen của dòng họ nhà con Lười ấy. Coi tôi nhưđang quảng cáo dầu gió nhãn hiệu "Mẹ bồng con" vậy. Chán chường thật!

Tôi khều cả hai, nhúc nhích cánh tay đang bị kẹp chặt. An nhíu mày tiếptục bấu chặt tay tôi mà ngủ trong khi Linh uể oải chỉnh lại quả đầu rốibời của mình. Nó len lén đưa mắt nhìn sang An rồi cười trộm. Haizz, Ancó gì mà nhỏ này lại thích như vậy chứ? Mê ngủ như heo vậy!

Nỗ lực hết mình cuối cùng An cũng chịu ngóc đầu dậy. Chúng tôi chỉnhtrang đồng phục lại chuẩn bị nghe xướng tên. Thông thường mỗi năm tênbọn tôi thường được xướng không dưới năm lần. Từ các giải thưởng họctập, tham gia phong trào và cả thành tích năng khiếu cũng khiến nhữngphần quà chất đống, nhiều đến ôm không xuể. Lần lượt top 10 học sinhgiỏi nhất trường bước xuống nhận học bổng do Supper Star trao tặng. Ôi,hãnh diện quá đi!

Tôi giúp vui cuối chương trình bằng một bài hát, mọi người vẫn nán lạithưởng thức. Tôi hát chia tay ngôi trường cũ, chia tay bạn bè, thầy cô.Xúc động đến giọng run run lên. Lần cuối cùng tôi còn đứng trên sân khấu này, cảm giác quyến luyến đến kì lạ. Thanh Du ơi, tạm biệt nhé!

- Mẹ ới! Giúp con! Nặng quá à! - Tôi í ới đứng ngoài cổng nhà kêu cứu, khệ nệ ôm một chồng quà cáp về nhà muốn rụng cả tay.

Từ trong nhà mẹ tôi vui vẻ bước ra phụ tôi đỡ chồng quà:

- Về rồi hả con gái? Năm nay nhiều quà ghê nha! Ủa, mà ai đưa con về thế?

Tôi đưa tay vuốt mồ hôi, thở hồng hộc:

- Dạ, Linh chở con về, còn quà là do An thồ phụ phân nửa. Tụi nó về hết cả rồi.

- Ờ, vào nhà đi con. Mà Mai có nhắc mấy bạn chiều nay sang nhà không nhỉ? - Mẹ cùng tôi bước vào trong, vừa đi vừa nói.

- Có ạ! Mẹ, Nhi đâu rồi? - Tôi đặt đống phần thưởng ì ạch lên bàn, mắt đăm đăm sát khí kiếm tìm con nhỏ em.

- Nó à? Đi quay quảng cáo rồi! Đến chiều mới về lận! Muốn trả thù thìcon hết cơ hội rồi! Nó trốn con như trốn nợ vậy! Con không tính sổ đượcđâu! - Hây da! Mẹ tôi có phải là Lưu Bá Ôn không vậy? Đoán mò tài tìnhghê ý!

- Gừhhh, con mà thấy nó thì nó chết chắc với con! - Tôi đưa tay thành nắm đấm đay nghiến. - Phượng Nhi, mi chờ đấy!

- Thôi nào, chị em một nhà với nhau, đừng có rần rần phá bĩnh nhau mãi.Em đùa thôi, đừng để bụng mà con, đi thay đồ rồi xuống ăn trưa nè cônương! Sáng ăn ít thế vậy giờ đã đói rồi phải không? Đi đi công chúa! -Mẹ yêu chiều bảo tôi.

- Dạ. Nể mẹ con mới tha cho nó đấy, lần sau nữa là biết tay con.

- Ừ ngoan. Mai này, lát nữa con đến nhà bác Thu mượn máy xay sinh tố hộmẹ nhé, máy nhà mình hỏng rồi. Giờ phải có máy để chuẩn bị cho bữa tiệcchiều nay. – Mẹ đứng ở ngưỡng cửa, cất giọng dịu dàng.

Tôi ở trong phòng nói vọng ra, đồng ý với mẹ. Giò thì đi thay đồ nghỉngơi cái đã. Còn mối thù kia... Hừ hừ, ta đây là quân tử, chả thèm chấpnhất tiểu nhân.

Trên một con đường vắng, chàng trai xuất hiện ở quầy cà phê ở sân bay TânSơn Nhất cách đây ba giờ đồng hồ - kẻ tự xưng mang cái tên mới là Nguyễn Chí Linh đang điều khiển chiếc xe mui trần bạc sang trọng chạy chầmchậm như dò xét điều gì. Nắng nhạt mát dù đã hơn một giờ trưa. Trên conđường huơ hoắc những dãy nhà giải toả lô nhô, chiếc xe của cậu vẫn rề rà chạy như đang tìm kiếm thứ gì. Nụ cười kín đáo từ khoé môi Linh giãnra, ánh mắt sâu xa đang thầm lặng tính toán điều gì đó. Cậu đã dàn dựngvở kịch lớn nhất cho cuộc đời của cậu. Những sự suy tính đều phải hếtsức chuẩn xác và uyên thâm.

[Angel à, miđang trốn ở đâu? Ngoan nào, đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ mi! Và cả chủ nhân của mi nữa! Hãy mau xuất hiện nào! Kịch đã công diễn. Đừng vội vã! Mỗingười đều có một vai! Em cũng thế! "Cô ấy" cũng thế! Bảo đảm sẽ vô cùnghoàn mỹ. Như ván cờ đã được xếp. Tôi sẽ giúp em diễn trọn vai này! Tôichờ em!]

Gió man mác luồn vào cơ thể cậu, Linh vẫn thế - nụ cười bình thản nhưngbí ẩn. Tất cả là cậu đang tìm kiếm những "thiên thần" còn lại. Vở diễnsẽ tràn ngập màu sắc và bí mật. Cứ chờ xem!

Tôi lộc cộc đạp xe trên con đường vắng, gắn liền với những dãy nhà bị bỏ hoang. Đó là con đường tắt nhanh nhất dẫn ra thị trấn, không quá xa nhà của tôi. Hơn một giờ rưỡi trưa, trời mát rượi không tí nắng, mây chekhuất ông mặt trời to tướng, để lộ ra một mảng màu cam vàng ảm đạm nhưsắp mưa. Gió thổi mát lành luồn lách trên cánh tay tôi.

Tôi hì hục đạp cho nhanh, mẹ đã dặn vụ cái máy xay sinh tố mà tôi quênbéng đi mất, bây giờ phải nhanh chóng ghé nhà bác Thu. Tự nhiên chuôngđiện thoại lại bất thình lình vang lên, tôi chủ quan rút điện thoại ra,thì ra là Ngọc Linh gọi. Tôi bật di động trả lời.

- Alo, tao nghe nà! Đúng rồi, mày ghé nhà tao trước đi. Mà nè... Còn cái vụ...

Bỗng dưng, phía sau tôi có tiếng nẹc pô xe phanh gấp, tiếng gầm rú chúa chát khoan vào màng nhĩ làm tôi giật cả mình.

Tôi chưa kịp định thần thì… “Vù!” - Một bàn tay ai đó nhanh lẹ giật phắt lấy điện thoại của tôi. Nhanh thoắt như cắt. Là giật đồ! Một tên cướpđang giật điện thoại của tôi. Tôi hoảng hồn kêu thét lên truy hô:

- Cướp ! Cướp! Bớ người ta cướp! Giật đồ bà con ơi!

Tên giật đồ vẫn phóng xe chạy như điên, trên đường vắng tanh heo hútkhông một ai. Không ai có thể giúp tôi được. Tôi co giò đuổi theo têncướp, miệng vẫn không ngớt truy hô. Hu hu, xe đạp làm sao đuổi kịp xemáy đây trời? Thảm quá đi!

- Bớ người ta giật đồ! Cướp! Cướp! - Tôi gào giọng khản đặc và tuyệt vọng, tức tối đạp như điên đuổi theo nhưng vô vọng.

Chiếc xe của tên cướp chạy tới gần ngã ba, vẫn lạng lách và nẹc pô ầmầm. Thình lình, một chiếc mui trần bạc từ đâu chạy chắn tới đầu xe củatên cướp. Chiếc Wave xanh tơi tả được nâng máy lại do né chiếc mui trầnbạc màu mất đà trượt dài trên nền đường. Tên cướp ngã dúi, hoảng sợquăng xe lồm cồm bò dậy co giò chạy, trên tay vẫn nắm chiếc điện thoạicủa tôi.

Từ trong chiếc xe sang trọng, một thanh niên khoác áo Jacket da màu đennhảy ra, cậu phi người tung một cước vào lưng tên cướp giật khiến hắn té ụp mặt xuống đường không bò dậy nổi. Từ xa tôi đã trông thấy hết, đạpthật nhanh đến hiện trường để bắt lấy tên cướp.

Tôi quăng "em" Martin lăn lóc một bên đường, xách đôi giày quai hậu đếgỗ của mình trên tay, chạy lăm lăm tới nơi tên cướp đang nằm la liệt:

- Ya! Dám giật đồ hả? Chết này! Đi chết đi! Đồ đáng chết! Cho mi chếtluôn này! - Tôi vừa rủa xả vừa phang giày tới tấp vào người hắn, tay đấm chân đá, chân thọc tay thụi không phân biệt được là quyền pháp của môngì. Chỉ muốn đánh hắn mà không cần câu nệ vào bất cứ căn bản nào. Phùphù! Thấy ghét thật!

- Ặc ặc! Ui da! Ui da! Đau quá! Đau quá! Chị hai tha cho em! Em biết lỗi rồi! Chị tha cho em đi mà! - Tên đó nằm lăn lộn dưới đất, miệng kêu rên thảm thiết khẩn hoảng.

- Chết nè! Chết nè! Cho chừa tật nha con! Dám đụng vào chị hả? Số em tàn rồi! - Tôi vẫn đang hăng máu đánh hắn tơi bời hoa lá. Chàng trai kề bên mở to mắt nhìn tôi như trong thấy sinh vật lạ. Cuối cùng, cậu ghịt taytôi lại can ngăn:

- Nè! Nè! Được rồi! Bộ muốn giết chết hắn luôn sao? Tha đi mà!

Tôi phủi tay thở hì hục, mặt tức tối chỉ muốn nện cho tên kia vài đạp nữa cho hả giận:

- Điện thoại của tao đâu?

- Dạ, đây thưa chị! Làm ơn tha cho em! Em chừa rồi! Em hứa sẽ không táiphạm nữa đâu! Hu hu - Hắn run run đưa lại di động cho tôi.

Tôi liếc xéo tên đó, miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng, tay giật lại điện thoại mà hăm he:

- Để lần sau tao gặp lại thì mày chết với tao! CÚT!

- Dạ, dạ! Đội ơn anh chị em đi! - Tên cướp quýnh quáng lồm cồm bò dậy, vội vã xách xe chạy biến không dám quay đầu lại.

- Nè nhỏ! Có sao không? - Chàng trai mặc Jacket đen cười mỉm quan tâm hỏi han tôi.

- Dạ! Không sao! Cảm ơn anh! Nếu không có anh em cũng chẳng biết phảilàm sao cả! - Tôi vuốt vuốt lại tóc, phủi bụi trên quần áo, mang lại đôi giày từ từ ngước lên… My god! Người đâu mà… đẹp quá. Vừa cao vừa trắngtrẻo, đến cả mái tóc cũng màu trắng tinh, anh ta nghiêng nghiêng đầunhìn tôi, khuyên tai lấp lánh dưới nắng.

Tôi mở to mắt, đứng hình tạm thời.

- Nè nhỏ! Bị sao vậy? Trúng gió hả? – Anh huơ tay trước mặt tôi.

- Ơ….Không… Tại…tại…. - Tôi nóng hết cả mặt, ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

- Hi hi tại tui đẹp trai quá hả? Cái này thì tui biết lâu rồi!

Tôi bĩu môi không phục. Thật sự mà nói anh chàng này cũng hơi hơi đẹptrai, có điều mông lung trong lòng tôi dấy lên cảm giác lo lắng. Vấn đềchính là anh ta có vẻ bụi bặm, phong trần quá. Tóc thì nhuộm trắng, taiđeo khuyên, nhìn lại mang phong cách một ca sĩ nhạc rock. Thật sự khôngphù hợp với nụ cười thân thiện và cách cư xử nhã nhặn đó.

- Xí! Tự tin gớm! Chắc mắt mọi người đều bị vấn đề hết nên mới khen đẹp ấy! - Tôi vờ chê bai, giấu đi sự xấu hổ của mình.

- Ha ha ha! À thôi đi! Mà năm nay nhỏ nhiêu tuổi vậy? - Chàng trại lại hỏi tiếp, ánh mắt ánh lên tia thích thú.

- Dạ, năm nay em vừa lên lớp 10, tức là 15 tuổi rồi!

- 15 tuổi hả? À, ờ… em học trường nào?

- Dạ, em vừa tốt nghiệp trường THCS Thanh Du! Mà anh còn đi học không?Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Số mấy? Đường gì? Quận nào? Nick củaanh là gì? Nói cho em biết luôn địa chỉ facebook và số điện thoại luôny! - Tôi tuôn một tràng không kịp thở.

- Anh tên Nguyễn Chí Linh! Còn những phần khác không cần biết đâu! Mà sao em hỏi nhiều thế? Có phải thích anh rồi không?

- Không phải! Em hỏi là chỉ muốn đền ơn anh thôi!

- Đền ơn? Bằng gì? Lấy thân báo đáp hả? - Lại một lần nữa trêu kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm.

Giọng tôi chua lên vài phần.

- Nếu anh muốn thử cảm giác của tên cướp hồi nãy thì em xin chiều!

- Thôi thôi! Anh sợ em rồi! Khi nào cần em trả ơn thì anh sẽ tự tìm đến em! OK? - Vừa nói anh vừa dựng xe lên dùm tôi.

- Biết sợ thì tốt! - Tôi cười đắc chí. Cũng có người biết sợ Mai này đấy chứ

- Ý chết! Tới giờ rồi! Anh phải đi nha! Bye nhỏ nha! À quên! NHỚ! Anhtên là Nguyễn Chí Linh! Nhớ đó! Nguyễn Chí Linh nghe chưa! Chúng ta sẽcòn gặp lại! Không phải một lần mà còn nhiều lần nữa kìa! - Linh giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi nhảy vào xe với điệu bộ vô cùnglịch lãm, để lại nụ cười rạng rỡ tỏa nắng.

Tôi gật gật đầu đáp trả, cười và vẫy tay chào:

- Rất biết ơn anh đã giúp em. Chào anh nhé! Chí Linh!

Nói rồi tôi trở lại dựng cái xe lăn lốc của mình. Con đường vẫn trống huơ. Chiếc xe màu bạc đã vút đi xa tít.

Điện thoại không bị xước, may quá!

Phủi bụi lấm trên yên xe, tôi bắt đầu trở lại hành trình. Đạp xe thậtnhanh. Qua lần này tôi hết dám nghe điện thoại khi đang chạy xe nữa đâu. Tôi sẽ không kể cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra, mẹ sẽ lo lắng lắm.

Nghĩ thế, tôi mím môi, tạm quên đi chuyện xui xẻo vừa qua, tiếp tục đitiếp. Trong gió, đâu đó như vang lên tiếng cười khe khẽ quái dị. Tôihoảng sợ thắng xe, dáo dác nhìn xung quanh.

Không có gì cả! Có lẽ là ảo giác! Vuốt ngực thở phào, tôi vẫn tiếp tục đạp xe rời đi, miệng thì lẩm bẩm:

- Anh ấy đẹp thật! Nguyễn Chí Linh sao? Mình phải nhớ kỹ cái tên này!

Nắng tắt hẳn, bầu trời bỗng trở nên u ám, mây cuộn tròn như những quả bóng lăn lốc nơi chân trời.

## 3. Q.1 - Chương 3: Chạm Mặt

Hú hồnthật! Xém nữa là mất toi "em dế yêu" mà tôi mới tậu. May thay mà có ChíLinh giúp đỡ. Nếu mà lúc nãy không có anh ta thì chắc chắn tôi đã mấtđiện thoại thật rồi. Từ nay xin chừa tật nghe điện thoại khi đang láixe. Nguy hiểm quá!

Chết! Xém quên nữa rồi. Tôi còn phải đi mượn máy xay sinh tố cho mẹ,buổi tiệc chiều sắp diễn ra. Đoạn đường trước mặt trống trơn. Tôi đã trễ giờ nên dùng hết sức co người đạp xe thật nhanh. Ngã tư đã hiện ratrước mặt. Tôi nâng tay xem đồng hồ, gần hai giờ. Ôi không! Món nước sốt của mẹ sẽ không hoàn thành nếu không có máy xay!

Do mãi chăm chú nhìn đồng hồ, đột nhiên có tiếng kèn xe inh ỏitrước mặt. Tôi ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn chiếc xe sang trọng đang chạyngược chiều, hướng thẳng vào mình.

Tôi lảo đảo tay lái rồi đâm sầm vào chiếc xe đó. Rất may, do tôi nhảykhỏi xe đạp kịp nên không bị tông cả người vào chiếc xe màu đen kia. Tôi ngã dài trên mặt đường, cảm nhận cái đau ê ẩm từ da thịt. Chân mày tôicau chặt, mắt nhắm tịt vì quá đau. Tay tôi rát buốt. Cố gắng lắm, tôi hí dần mắt ra, kiểm tra tay chân mình.

"Này cô bé! Không sao chứ?" Một anh chàng Tây Dương hốt hoảng từ trong xe sang trọng kia chạy đến bên tôi hỏi han, điều đặc biệt là anh tabiết nói tiếng Việt.

"Trăng sao gì kia chứ! Lái xe kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta rồinè!" Tôi cáu kỉnh đáp, vừa xuýt xoa những vết thương trên tay. Quần Jean thủng lỗ tròn ngay đầu gối, chân tôi tứa máu. Tay rách mấy mảng da ngay bàn tay và cù chỏ, huyết tương và máu đua nhau tràn ra.

Anh chàng lúng búng quỳ xuống bên tôi, rối rít xin lỗi. Tôi thổi cátđất bám vào vết thương. Cái choáng váng chưa hết hẳn mà chân tay bắt đầu đau buốt cái đau tê tái làm tôi ứa nước mắt. Mắt tôi dần di sang chiếcxe thảm hại bên cạnh. Thảng thốt nhìn nó, bánh xe phía trước cong thànhhình bán nguyệt, rổ xe móp méo không ra hình. Bàn đạp rơi ra, trơ trọimột góc.

Chiếc xe đó là quà sinh nhật cha đã tặng tôi, sau cú va chạm kinh hồnvới con quái vật to tướng đen thui kia, hình thù của chiếc xe xinh xắnkhông còn nhìn ra. Như thế này mà vác về nhà cùng với mấy vết thươngtrên người, chắc chắn sẽ bị mẹ tôi mắng cho ra trò.

Vừa lo lắng, vừa đau đớn, tôi không kiềm được cảm xúc, bật lên tiếng khóc thút thít.

"Hức, hức, đau chết mất! Chiếc xe của tôi!"

"Cô bé ơi, em có sao không? Hay mình tới bệnh viện nha!" Anh ngườinước ngoài thấy tôi khóc còn ra vẻ lo lắng hơn, thỏ thẻ giọng với tôi.

Vừa nghe tới bệnh viện thì tôi đã lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo dữ hơn:

"Thôi đi! Em sợ bệnh viện lắm!"

"Nhưng có vẻ em bị thương không nhẹ đâu!"

"Sao anh lại lái xe vào đường ngược chiều vậy chứ? Suýt nữa là giết người rồi thấy chưa?"

Anh ta cúi đầu, áy náy:

"Tại anh chưa rành đường xá."

Nói rồi, nhờ anh ta, tôi được đỡ dậy, quan sát mấy vết thương trên tay tôi. Tôi nhăn nhó mặt mày, cảm giác chân tay tê đi, máu rỉ ra từ vếtthương mỗi lúc một nhiều. Anh người Tây quay lại xe, lấy hộp khăn giấychậm máu trên tay tôi.

Nước mắt tôi vẫn tuôn không kiềm được.

Bỗng nhiên, từ trong chiếc Limo dài anh ta lái có người mở cửa xe bước ra.

"Có chuyện gì sao, Alex?"

Tiếng nói với âm điệu lạnh lẽo, pha chút mệt mỏi làm tôi chú ý. Giọngâm này lơ lớ, không phải của người nói sõi tiếng Việt. Tôi quay đầunhìn.

Trước mặt, tên con trai tóc nâu với gương mặt mệt mỏi, da tái xanhđứng nhìn trân trân. Tôi nghiêng đầu nhìn, thoát sững sờ. Khuôn mặt đó…sao có nét quen quen! Tôi không hiểu tại sao có cảm giác như có gặp cậuta ở đâu đó. Nhưng ánh mắt cậu ấy, ánh mắt đó thoạt như rất hững hờ,nhưng lại dán thẳng vào tôi, nhìn chú mục, như muốn xuyên thấu cả ngườitôi.

Tôi cắn chặt răng, nén cái đau làm mọi hành động trở nên chậm chạp,vuốt nước mắt nhìn cậu ấy. Anh chàng Tây Dương đến bên cậu ta, xì xầmđiều gì đó, chỉ thấy cậu ta quay sang tôi, khoảng cách hẹp dần, đến nỗitôi ngửi được mùi hương ngòn ngọt, dễ chịu trên người cậu ta.

Hương thơm này cũng quen thuộc, như đã từng ngửi thấy!

Dejà Vu? Có phải là triệu chứng này không?

Tên con trai cao hơn tôi rất nhiều. Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờnhìn tôi, rồi đưa tay vào túi lấy bóp tiền, bỏ vào tay tôi rất nhiềungoại tệ.

"Gì đây? Đô la âm phủ hả?"

Anh người nước ngoài tên Alex cất giọng:

"Là Bảng Anh đó em. Nhiêu đây… hơn cả tháng lương của anh!"

Tôi nghiến răng, quay sang tên tóc nâu đó, hất hàm:

"Đưa tiền là ý gì đây?"

"Tiền thuốc men, tiền bịt miệng." Hắn đáp vô cùng máy móc, đôi mắt vẫn lờ đờ như buồn ngủ.

"Bịt miệng? Là sao?"

"Cô cầm số tiền này, cấm truy tố ra pháp luật, hết." Đôi mắt lờ đờ cá chết đó đảo quanh một lượt người tôi, rồi đáp gọn lõm.

Cái tên này, nhìn bộ dạng có lẽ là kẻ dư tiền lắm của. Tôi ghét dạngngười thích vung tiền vào mặt người khác nhất. Mấy tên chỉ giỏi ăn bámgia đình và khinh thường người khác, thật sự làm tôi ứa gan! Họ khôngnghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Quăng một đống tiền vì sợ đụngchạm đến pháp luật? Tuy tôi không phải giàu có nhưng tôi không đến nổithiếu hụt. Tôi cần đến mớ tiền này sao? Hừ, tức cười!

Gió hiu hiu vờn quanh chúng tôi. Trong lòng tôi nổi sấm thịnh nộ.

"Tôi không cần tiền." Tôi lạnh giọng, nhét tiền trở tay hắn.

Hắn nhún vai, đôi mắt có chút linh động hơn:

"Cần thêm à?"

"Này, bộ cậu không hiểu tôi nói gì à? Tôi-bảo-tôi-không-cần-tiền!"

Lần này, tôi thấy vệt môi hắn cong nhẹ, một điệu bộ thản nhiên, hắnquay người đi, số tiền rơi tuột xuống đất, bay trên đường.

"Thì thôi!"

Tôi lườm mắt. Đúng là hạng nhà giàu chảnh chọe! Tiền mà cứ xem như rơm rác thế sao? Anh Alex trợn mắt, lén cúi người nhặt lại số tiền dướiđất.

"Nè nhỏ, lấy đi! Dạo này tâm trạng cậu ta không tốt nên cư xử hơi thất thường, thôi em mua thuốc uống và mua luôn chiếc xe mới nha. Còn dư emcứ giữ!"

Tôi chặn tay lại, lắc đầu không nhận rồi khó nhọc nhấc chân, đưa taykéo tay áo hắn lại. Tôi không nhận tiền thì hắn vứt lại tiền ở đó, cứnhư là bố thí cho tôi. Hành động này là chà đạp lên lòng tự trọng củatôi. Tâm trạng không tốt thì mặc nhiên đem người khác ra giải tỏa ư?

"Khoan đã!" Tôi dùng sức ghịt mạnh tay, gằn giọng. "Cầm về mà mua thuốc uống đi!"

Hắn dụi mắt, giọng lè nhè đi:

"Sao? Tôi có bệnh gì đâu?"

Tôi nhếch môi, tuôn ra một tràng bắt mạch bệnh tình trầm trọng của tên tóc nâu trước mặt. Hôm nay, đáng lẽ tôi sẽ cho qua chuyện này, nhưng từ khi cái tên đáng ghét này thò đầu ra gây sự thì mọi chuyện khó lắngxuống đây!

"Có chứ. Bệnh chảnh đấy! Bệnh này nếu không chữa kịp dễ thành bệnh nan y lắm! Nhìn mặt mũi sáng sủa (tối sủa) chắc cũng có ăn học đàng hoàngtử tế , mặc quần áo sang trọng, cũng chắc là người có văn hóa. Sao lạicư xử ti tiện thế? Cậu nghĩ tiền có thế giải quyết hết mọi vấn đề sao?Nhỡ hôm nay, xe cậu tông tôi chết thật thì cậu sẽ dùng tới bao nhiêutiền để bịt miệng nhà tôi không thưa cậu ra tòa đây? Không phải ai cũnghám tiền đâu! Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm thật đấy!"

Đồng tử hổ phách của hắn chăm chú vào mặt tôi không suy suyễn, sau đó hắn che miệng ngáp dài một cái, giọng vẫn nhạt nhẽo:

"Muốn sao?"

"Xin lỗi tôi đi!"

"Tức cười! Tôi chỉ ngồi trên xe, hoàn toàn không liên can đến chuyệnnày. Vấn đề là cô đâm vào xe chúng tôi chứ không phải chúng tôi tông vào cô. Đã đưa tiền bồi thường còn kiếm cớ bắt bẻ!"

Nãy giờ mới thấy hắn nói được một câu dài và đanh đá như vậy! Gươngmặt tên tóc nâu tươi tỉnh hơn, có điều hắn phát âm tệ quá! Thật sự rấtkhó nghe!

Tôi cắn môi, tay chống hông thở phì phò. Vết thương tấy lên đau ghêgớm. Xe tôi đã rẽ ra tới đầu đường, đối diện là góc phố nhộn nhịp củathị trấn, ngược với cái mảng ảm đạm nơi đây. Một số người thấy có vaquẹt xe nên đứng hóng tới xem xét. Đứng bên chiếc Limo đen hào nhoáng,anh chàng người Tây ghịt tay áo cậu ta lại. Chiếc xe màu lam của tôi vẫn ngủ ngon lành dưới mặt đường nhám.

Alex ra vẻ ăn năn, lí nhí:

"Xin lỗi cậu chủ! Là lỗi của anh, nhưng em cũng không nên quăng tiền vào cô ấy như vậy mà!"

Cái tên cậu chủ khó ưa vùng vằng, lườm:

"Tôi không sai gì cả! Không xin lỗi!"

Anh Alex quay qua tôi, gãi đầu rồi cất lời:

"Cô bé ơi, cho phép anh thay mặt Kevin xin lỗi em nhé!"

"Không! Em cần cậu ta dẹp cái xấp tiền này vào và xin lỗi em! Thế thôi!"

"Cô đừng có mơ!" Hắn khoanh tay, bực dọc đáp.

Hừ, với dạng người kiêu căng, phách lối này có lẽ nên dạy một bài họccho nhớ đời. Tôi không phải thứ người có thể nhét tiền vào mồm là ngậmtăm quên hết trắng đen, thị phi. Hắn là một gã tư bản chỉ biết vung tiền ra để giải quyết mọi việc. Tôi khinh thường dạng người phách lối ấy!Thế thì tôi càng muốn hắn phải mở miệng xin lỗi tôi cho bằng được!

"Cậu không hối hận chứ? Tôi nói trước, cậu hạ thấp, khinh thường tôimột lần, nhưng tôi có thể làm cậu ê mặt hơn cả thế! Suy nghĩ kĩ đi! Cóchịu xin lỗi tôi không?"

Tên con trai tóc nâu nhướn mắt thách thức tôi. Được rồi, đúng là chưathấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi sẽ cho hắn biết mặt. Làm nhục mặt tôithì tôi sẽ cho hắn ê chề hơn gấp bội.

Tôi nhếch môi, vờ té ngã xuống mặt đường. Ngón tay tôi nhè nhẹ chạm vào vết thương ở chân, cau tịt mắt lại. Đau chết mất!

Tôi lợi dụng cơn đau làm nước mắt trào lên, rưng rứt, sau đó thậtnhiều, thật nhiều nước mắt luôn lăn trên mặt. Tôi khóc rấm rứt, đến nỗihai con người đối diện phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

"Giở trò gì vậy?" Tên tư bản khó ưa đó cúi đầu xuống nhìn tôi, giọngkhe khẽ. Tôi mặc kệ hắn, nước mắt vẫn lăn dài, tiếng thúc thít bật lớnhơn rồi đột nhiên đứng bật dậy, quát lớn:

"Hu hu hu hu! Tại sao lại như chứ? Tại sao anh lại bỏ rơi em để theongười con gái khác! Vậy đã đành! Đằng này anh còn tỏ ra không quen em!Tại sao khi anh giàu sang anh lại quên mất em? Anh là đồ tồi! Một kẻvong ân bội nghĩa! Một kẻ vô trách nhiệm! Tôi hận anh!... Hức… Hu…hu!!!"

Những người gần đó nghe tiếng quát chí chóe nên bu dần xem sự tình gì. Tôi cười thầm trong lòng, hả ra trước gương thộn ra của tên đáng ghétđó, tiếp tục uất ức rống lớn lên.

‎"Anh tưởng có số tiền này là anh rũ bỏ hết trách nhiệm được sao? Ngày xưa, anh nói anh yêu tôi. Anh mãi mãi ở bên tôi. Anh dùng lời ngontiếng ngọt để lấy đi cái quý nhất của tôi! Vậy mà giờ đây anh giàu có!Anh lại quên đi những gì mình đã nói, anh muốn bỏ rơi tôi. Quăng cho tôi một mớ tiền rồi muốn đuổi tôi đi thật xa để anh chối bỏ tất cả! Anh sợngười ta biết quá khứ của mình. Ngày xưa tôi phải làm việc tối mặt tốimũi để anh học hành thành tài! Bây giờ anh thành danh thì chê tôi nghèohèn, vô dụng, anh bạc đãi tôi! Anh ác lắm! Anh đê tiện lắm! Hôm nay tôicó chết thành ma tôi cũng không tha cho anh!"

Dòng người xúm xít bu lại đầy, lấy tay chỉ trỏ, bàn tán rất nhiều. Hừ, dù sao tôi cũng đã bị hắn hạ thấp thì còn giữ chi tí sỉ diện, dùng hành động bôi bác hắn thế này hình như cũng khiến cơn thịnh nộ trong tôi vơi được chút ít. Tên xấu xa khốn kiếp thích ném tiền vào mặt người khácthế này đáng bị trừng trị một lần cho chừa tật ra.

"Cô!!!" Hắn cứng họng không nói nên lời, mặt thì đỏ bừng, chắc có lẽlà vì xấu hổ. Trong mắt mọi người giờ đây tôi là một cô gái đáng thươngbị người yêu ruồng bỏ, mà người con trai vô ơn đó lại chính là hắn ta.

"Anh đừng nói nữa! Anh đừng xỉ vả tôi nữa! Được rồi! Tôi sẽ nghe lờianh! Tôi sẽ biến khỏi mắt anh, biến khỏi thế gian này, mang theo cả giọt máu của anh biến khỏi trần đời này mãi mãi và mãi mãi! Không bao giờgặp anh nữa! Vĩnh biệt!"

Tôi thích thú tru tréo, dùng giọng ủy mị vừa điêu ngoa ra xỉ vả hắn.Tự nhiên thấy hắn càng uất ức thì thú tính muốn hạ bệ hắn của tôi càngmãnh liệt. Tôi không rõ là mình đang tuôn ra bao nhiêu lời mắng nhiếcnữa, cứ khóc và nói mãi, lâu lâu ngẩng đầu vuốt nước mắt lén coi biểuhiện của mọi người xung quanh.

"Tôi…" Rõ ràng là hắn cứng họng, không thể nào đối đáp với tôi được câu từ gì.

Những lời lẽ rủa mắng bên ngoài len vào tai tôi, mọi người phẫn nộnhìn tên cậu chủ kiêu căng phách lối ấy với ánh mắt khinh thường, rẻrúng, còn tệ hại hơn cái kiểu lờ đờ nhìn tôi của hắn. Thật là quá hả dạmà!

"Đồ Sở Khanh!"

"Đồ độc ác!"

"Tôi nghiệp cô gái quá! Nhìn mặt hắn ta sáng sủa tưởng đâu người tốtcó thể nương tựa tấm thân! Không ngờ… Gặp tôi là tôi băm hắn ra làm ngàn mảnh, nấu nhừ đem pha với cám cho heo ăn, trộn chung với rau củ cho cáăn!"

"Đúng là không có tính người! Ngay cả cốt nhục của mình mà cũng không thừa nhận!|

"Không thừa nhận thì thôi! Cớ gì phải xỉ vả, ruồng bỏ thế chứ! Đồ ác nhân thất đức!"

…

Tôi nén buồn cười, vẫn giương ánh mắt lâm li nhìn hắn. Anh chàng Alexđáng thương ra sức dẹp loạn đám người đang bu đông đến nghẹt đường.Không biết từ đâu có thêm hai, ba chiếc xế hộp đen mang theo một toánngười ăn mặc đồng phục y hệt như anh người Tây rầm rập kéo tới giải tánđám đông, họ nói mấy câu tiếng Anh, đại loại là ý:

"Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Giải tán đi!"

Dựa vào nhóm thanh niên trai tráng mặc ngầu thật ngầu đó mà nhữngngười hóng hớt thời sự đã bị giải tán đi hết. Hiện trường trả về như ban đầu, chỉ còn tôi, hắn và anh Alex đang căn dặn gì đó với những gã áođen kia rồi họ lại chui vào xe, chạy đi mất. Tôi đứng thẳng dậy, nghênhmặt, lau nước mắt, cười nhạt thách thức hắn ta.

"Thấy sao? Bị người ta khinh nhờn cái cảm giác nó thế nào?"

"Bây giờ cô muốn gì?" Hắn giận dữ cúi xuống rít lên. Đuôi mắt giậtgiật nhăn nhó tức giận. Bộ mặt này bảo đảm rằng 100% đã tỉnh ngủ hoàntoàn rồi đấy.

"Xin lỗi tôi, thế thôi!"

"Cô!!! Cô đừng quá đáng!"

"Người quá đáng không phải là tôi mà là cậu mới đúng. Nếu cậu khôngxin lỗi thì…!" Lại nhếch môi nguy hiểm đe dọa hắn ta." Ok! 1… 2… 3…Action! Hu… Hu… Hic… Hic… Hức… Hức… Anh..." Tôi lại một lần nữa sử dụngmàn mưa nước mắt, bắt đầu tự độc thoại mà diễn.

Tên tóc nâu đơ mặt ra, tay chống hông, nhăn mặt nhìn tôi:

"Có một chiêu khóc lóc diễn trò này không thấy nhàm hả?"

Tôi ngẩng đầu, nhún vai:

"À há, muốn một kịch bản mới lạ hơn sao? Tôi thừa sức diễn nhé, quantrọng là da mặt cậu đủ dày để chiêm ngưỡng diễn xuất của tôi không nào?"

Hắn ta hình như tên là Kevin, một ông chúa trời con đúng điệu, caongạo, không coi ai ra gì. Bây giờ, tên Kevin thối tha đó đang cúi đầuthấp chằm chằm vào mắt tôi, đồng tử hổ phách ma mị sâu hun hút, cái nhìn quỷ quái đó khiến tôi vô thức giật lùi.

"Đủ rồi con nhóc ạ, cô tinh ranh quá đấy. Tôi chán ồn ào. Làm ơn thacho tôi." Tự nhiên, hắn hít một hơi sâu, đôi mắt lại trơ ra như cá chết, ảo não ngáp dài.

"Cậu là con nghiện à? Làm gì mà ngáp hoài thế?" Tôi bực dọc gắt.

"Tôi bảo là giờ cô muốn gì mới tha cho tôi?" Hắn có vẻ cáu, gằn giọng hơn.

Tôi hất hàm, khoanh tay trước ngực, lườm mắt:

"Bộ não của cậu không có thẻ nhớ à? Lúc nãy tôi nói rồi! Khi nào cậuxin lỗi tôi, tôi mới tha cho cậu! Giờ sao? Có xin lỗi hay không?"

"Không!" Well, rất bướng bỉnh nhỉ?

Tôi cười gằn:

"Chắc chắn chưa?"

"Kevin à!" Anh Alex ghị vạt áo của cậu, nhướn mắt làm dấu. Chỉ thấy tên tóc nâu cà chớn đó tiêu nghỉu, ấm ức dậm chân.

Tôi lại tự tin thách thức bằng ánh mắt lần nữa.

"Sao? Thế nào? Có chịu xin lỗi tôi không?"

"Thôi được rồi! Xin lỗi!" Hắn nói lý nhí tựa như âm thanh côn trùng bay vo ve. Tôi vờ vểnh tai lên tỏ ra không nghe rõ:

"Không được, nói nhỏ quá không nghe!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu thấp, giọng gằn lên:

"XIN LỖI!!!"

"Vậy được không! Ai bảo cứng đầu làm chi! Báo hại tôi tốn cả lít nướcmắt! Thôi! Tôi bỏ qua cho đấy!" Tôi khoái chí cười rạng rỡ, nghênh mặttự mãn, mặc dù tay chân còn rất đau, nhưng niềm vui khiến ai đó bị khuất phục làm tôi tự dưng quên béng đi cái đau.

Tên con trai hầm hứ bỏ đi về xe, trong bất chợt có tia nắngvàng nhè nhẹ như đang đậu trong đáy mắt đó, ánh mắt lờ đờbuồn ngủ nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng như sắc lạnh chiếu tớitôi.

"Ý mà khoan đã!" Tôi sực nhớ một điều, kéo tay áo hắn níu lại.

Hắn vùng vằng giật tay ra, gắt:

"What?"

Tôi dẩu môi ra cái vẻ ngây thơ vô đối, tỉnh bơ đáp:

"Cậu chưa bồi thường cho tôi!"

"Gì vậy? Lúc nãy tôi đưa tiền cho cô thì cô không lấy! Còn khóc la omsòm! Giờ thì đòi tiền bồi thường! Cô có bị thần kinh không?"

"Tôi chưa nói hết! Tôi chỉ lấy số tiền mà tôi cần thôi! Nghe đây: Cáidè xe bị móp méo, hư hỏng hoàn toàn; gãy tổng cộng 17 cái câm xe, trướclẫn sau, cả hai đều hư; sườn xe bị trầy; rổ xe bị gãy, không sử dụngđược; hai cái bàn đạp bị văng mất, tìm được một cái, một cái đang nằmdưới bánh xe của cậu." Tôi nhanh nhảu nói, mắt liến láo xem xét biểu cảm của hắn ta. "Đưa tôi 500 ngàn!"

Tôi chìa tay ra trước mặt hắn, môi cong lên, như là cười nhưng ánh mắt có phần dè chừng thái độ của hắn, nửa là đang uy hiếp. Alex đang cúingười đưa tay xuống gầm xe nhặt cái bàn đạp của xe tôi. Còn tên chủ nhân tư bản này chỉ biết trân mắt ngó tôi, con mắt màu hổ phách với cái nhìn của cá chết chẳng thay đổi. Alex đưa tôi đủ 500 ngàn cùng với cái nhìnáy náy. Những vết thương trên tay chân vẫn rỉ máu nhưng bắt đầu kết vảymáu, màu đen dần.

Tôi nhận xong tiền, tên tư bản chết tiệt kia đứng ngay cửa xe, vẫn còn lên giọng mỉa mai tôi.

"Đi được rồi nhé! Cô kiếm tiền giỏi thật, chỉ cần làm bộ nhào vàođầu xe người ta kết hợp thêm thứ nước mắt cá sấu là đủ có được mấy tờtiền mới cáu rồi."

Tôi nghiến răng nghiến lợi uất ức, chợt muốn dạy dỗ hắn lần nữa, lườm nguýt cười nén giận rồi ngẩng cao mặt:

"À quên! Tôi nhắc cho cậu nhớ điều này! Đừng có mà hống hách nữa! Kẻocó ngày có kết quả còn tệ hơn ngày hôm nay nữa đó!" Hít hơi sâu, tôitiếp lời: "NHỚ! ĐỪNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC, ĐẶC BIỆT ĐÓ LÀ CON GÁI! BIẾT CHƯA?"

Bốp.

Tôi gằn lên từng chữ và tặng cho hắn cái đạp đau điếng ở chân rồi chạy tuốt.

"CON NHỎ KIA!" Hắn hét lên tức giận, cúi xuống ôm chân la ó.

Tôi dắt xe bỏ chạy thục mạng, quên luôn vết thương đã tê mất cảmgiác vì quá đau. Phía sau còn vang tiếng hỏi han của Alex với con cáchết đó. Trời vàng nhạt không tí nắng, tôi dắt chiếc xe không ra xe củamình chạy như con hâm. Lòng cứ nơm nớp sợ hắn đuổi theo trả thù (ăn ở có đức quá mà!). Haiz, kiểu này em xe đạp của tôi phải nằm viện lâu đây.Hi vọng là số tiền hắn đền sẽ đủ.

Đến khi thấy mình chạy đủ xa, tôi dừng lại thở hắt, đảo mắt lấm lét xung quanh, dáng chiếc Limo và hai người kia nhạt dần, hắn không đuổitheo! A men!

Một này khỉ gió! Bao nhiêu cái xui trút lên đầu. Hôm nay tôi bị sao quả tạ giáng xuống đầu hay sao vậy? Thật là bực bội!

Trên chiếcLimo dài, Kevin không muốn ngồi phía sau nữa mà chuyển lên ngồicạnh ghế tài xế. Chàng trai trẻ cau tịt mày có vẻ khá mỏimệt, đầu dựa vào ghế, nhắm mắt. Alex vừa chăm chú lái xe,đánh mắt sang hỏi han cậu:

"Kevin, không sao chứ?"

"Hết rồi." Kevin mở mắt ra, lấy trong túi áo một hộp thuốc không nhãn màu trắng, lúc lắc, đáp.

"Gì chứ?"

"Lexomil."

"Đừng sử dụng nó nữa!" Anh trầm giọng nói.

"Buồn ngủ!" Kevin ngáp một cái dài, gương mặt do buồn ngủ mà xịu xuống, ánh mắt vẫn lờ đờ.

"Em vừa uống bao nhiêu viên?"

Kevin không thèm đáp, cậu cố rướn mình ngồi dậy, đưa tay thắt dây an toàn. Có tiếng thở dài bên cạnh vang lên.

"Đó là cô gái em muốn tìm?" Anh hướng mắt phía trước, tập trung lái xe, vừa hỏi. Kevin cong môi rất nhẹ:

"Cố nhân."

"Anh chưa từng nghe em nhắc đến. Đó là ai?"

"Angel."

Nụ cười xuất hiện trên môi người con trai, rất khẽ khàng. Gương mặt Alex đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cố giấu vẻ thảng thốt đi, quay sang cậu.

"Em trở về Heaven sao?"

Trong lòng Alex dâng lên nỗi lo lắng, anh cũng đơn thuần nghĩ cậu nhócsau cú sốc muốn đi đâu đó giải tỏa. Nhưng anh không ngờ, Kevin lại chấpnhận trở về Heaven - nơi anh đã từng ra đi. Đó không phải là thiên đàng" Heaven là một công xưởng quỷ quái của thế giới, nơi những thí nghiệmghê rợn lẫn nghiên cứu về tiềm năng con người với những nhà khoa học lỗi lạc đang bí mật thầm lặng tiến hành ngày qua ngày. Anh từng là mộtthành viên của tổ chức ấy, anh hiểu tính phức tạp trong đó, nơi những bộ óc thiên tài đang vắt chất xám để tiến hành những dự án thậm chí làquái đản, vô nhân đạo.

Kevin không thể làm việc ở đó được. Anh không muốn thằng bé cũng lao đầu vào những dự án điên rồ kia mà bỏ quên cuộc sống của mình.

"Dừng ngay có được không?"

Giọng nói gằn xuống đầy nghiêm túc của anh làm Kevin thoáng giật mình, ngẩng đầu:

"Muộn rồi. Không những em về Heaven, mà còn ở dự án Pandora, dự án nămxưa cha mẹ đã từng lao tâm, em không muốn công sức của người quá cố đổsông, đổ biển. Em trở lại cũng vì muốn hoàn thiện mảnh ghép Angel. Lương tâm sẽ nhắc nhở em không vi phạm bất cứ đạo đức nghề nghiệp nào, thưaanh."

Chiếc xe dừng lại, quán tính làm hai con người trên xe có chếch về phía trước một chút.

"Em không hối hận?"

Cậu gật đầu, nhìn anh bằng cái nhìn rất sâu, đôi mắt mơ màng trở nênchuyên chú, điềm tĩnh. Anh lại nhấn chân ga, chiếc xe như mũi tên nằmtrên dây căng tiếp tục lao về phía trước. Alex hiểu, anh không có quyềnhạn gì để ngăn cản Kevin. Nó là một đứa trẻ thông minh, nó chắc chắn sẽtự cân nhắc được quyết định của mình. Anh không hiểu tại sao nó vẫn cứđinh ninh đi theo con đường đó. Cô gái vừa rồi có xuất thân như thế nào? Từ lúc nó buộc anh cố tình lấn đường để chiếc xe của cô gái nhỏ đâm sầm vào chiếc xe này thì anh đã phát hiện Kevin đang dành một sự chú ý rấtđặc biệt cho cô gái Việt Nam kia.

Angel? Cô gái có liên quan đến những người trong kế hoạch Pandora, tứccũng từng dính líu với Heaven. Vậy tại sao lại không nhận ra Kevin? Cógì đó mâu thuẫn ở đây. Alex không hỏi nữa. Anh mải miết bám chặt taytrên vô lăng, trong đầu là hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang. Kevin lôiIpad ra đọc tài liệu. Ánh mắt cậu sắc lẹm chăm chú vào màn hình như tính toán, suy ngẫm gì đó. Chiếc xe tăng tốc rời đi, vụt nhanh như rặng mâyđen đang bay lượn. Rồi trong một quyển sổ nhỏ, Kevin để một dấu kiểm màu đỏ sau dòng chữ:

[Nhiệm vụ: Săn" thiên thần”. Phương thức hành động:

Bước 1: Tiếp cận con mồi: Done.

Bước 2: Cảnh báo bí mật: Save.]

Ánh mắt phức tạp đang dõi theo kế hoạch của mình, Kevin lặng người nhưnghe đâu đó tiếng cười hả hê, man rợ của một lão điên đang vọng lạiquanh tai. Cậu hay bị choáng, ảo giáo và trạng thái lờ đờ bán tỉnh táonhư vậy trong thời gian dài, dai dẳng đến quen thuộc. Cơn mụ mị của đầuóc lại kéo tới, đôi mắt mơ màng, mi trĩu nặng. Nhắm mắt.

Mây đen như đan ngập bầu trời, gió khẳng khiu đậu trên những tán cây.Trời không mưa mà tỏ ra u ám một cách khó chịu. Sắp có giông.

-o0o-

Góc đường, tôi mệt mỏi lê chân bước nhỏ nhẽ từng bước. Thảm thật rồi!Vết thương xót quá! Tôi nhăn mặt nhăn mày lầm lủi bước. Chiếc xe đã gửicho một tiệm sửa xe gần đó. Chú sửa xe lắc đầu bảo xe hỏng nặng, sẽ tốnkha khá tiền đây. Nghĩ lại càng uất ức với cái tên chết tiệt kia, hắn là sao mà kiêu căng như vậy? Thật lòng chưa hả dạ, tôi còn muốn hắn phảibị trừng phạt thích đáng hơn.

Tôi cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến việc phải đi đến nhà bác Thutrong thị trấn lại muốn phát khóc. Chân tay ra nông nổi này chỉ có nướclê từng bước, bao giờ mới tới nơi được chứ?

Chợt nhớ tới Dương Vĩ An, cậu có bảo buổi chiều đi tập cờ vua trong câulạc bộ, chắc là giờ này cũng tan rồi. Tôi gọi điện cho cậu, hi vọng cậuđến giúp mình.

Dòng xe trên đường vẫn lũ lượt lướt qua, tôi đứng bên một bốt điện thoại chờ An đến, lòng sót ruột cứ chốc lại nhìn vào đồng hồ.

"Mai, tui tới rồi!" An đạp xe lên vỉa hè, cậu mặc một chiếc áo sơ mi carô, gương mặt tươi tỉnh nhìn tôi, rồi hốt hoảng xuống xe, gạt chân chống hấp tấp hỏi:

"Trời đất! Tay chân cậu ra sao thế này?"

Tôi nén đau mà cười, xua xua tay:

"Không sao! Đi đứng mắt nhắm mắt mở nên tông vào cột điện thôi. Xe bịhỏng nên gửi sửa rồi, chỉ có điều do ngã xuống đường nên tay chân trầytrụa hết!”

Mặt cậu tối sầm lại, mắt quan sát những vết thương nên người tôi, nhăn nhó gắt:

"Đúng là cái đồ hậu đậu. Lái xe mà cũng không nên thân nữa. Đau lắm không?”

"Không đau lắm! À, làm ở chở tui đến nhà của bạn mẹ tui để mượn cái máy xay sinh tố. Nhanh đi, còn phải về nhà phụ mẹ nữa.“

An dẫn xe đến trước mặt tôi, rồi ngồi lên yên xe, gương mặt vẫn còn nhăn nhó luôn miệng trách tôi vụng về. Tôi chỉ biết ngậm miệng cười. Tínhcậu ấy lúc nào cũng khó khăn như ông cụ non ấy.

Những guồng quay của xe cứ đều đều, tôi thấy khá hơn một chút. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà bác Thu để hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà.

Trên bầu trời hôm nay có màu xám khói, thành thị chìm đắm vào cái khôngkhí uể oải vô cớ giữa buổi. Di chở tôi chạy dọc con đường ngập bóng câyxanh, những hàng me già sau một đợt gió rũ lại trút xuống một trận mưalá vàng. Đâu đó, tiếng ve bắt đầu râm ran ong cả tai, một mùa hè lại bắt đầu như vậy.

Buổi tiệc nhà tôi không rình rang mà đơn giản như một bữa ăn thịnhsoạn với mấy đứa bạn thân của tôi. Linh là đứa đã thân với tôitừ thời “cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo". Vĩ An thì chúng tôiquen nhau trong câu lạc bộ Teakwondo, lúc đó cậu ấy là sư huynh trên tôi một đai, thường hay dạy tôi những kĩ thuật đá và truyền cho tôi kinhnghiệm trên sàn đấu của mình, lên cấp II chúng tôi học chung một lớp, do cùng phụ trách báo tường cho lớp và thành cặp “Đôi bạn cùng tiến” nênchúng tôi càng thân nhau hơn. Tần suất An ở nhà tôi ăn cơm chựcphải đếm từ đôi đũa mòn đầu, những cái chén mẻ miệng do bàntay “đảm đang” của cậu ta rửa.

Từ cái giàn hoa giấy tím trước cổng nhàtôi là do cậu dựng, bụi hoa trang đỏ thắm dọc lối vào cổng docậu trồng, từng chậu dạ thảo hồng hồng xinh xắn treo lủnglẳng trên ban công phòng tôi, chậu cá ba đuôi vẩy vàng trongphòng khách đến em CPU chuyên làm nũng của tôi đều liên quan mật thiết tới Vĩ An. Xem ra cống hiến của cải, vật chất của Anđối với nhà của tôi thì đúng là không hề ít rồi.

Hạ Khánh Di là ma mới gia nhập trong giađình chúng tôi, nhưng cha tôi bảo cha của Di (tôi không rõ ông tacòn sống hay đã chết vì tôi chưa từng thấy cũng như nghe Dinhắc đến) là bạn của cha tôi. Vì thế ông rất quý Khánh Di. Cha tôi bảo lúc nhỏ khi bọn tôi và Di còn bé xíu đã biết nhau.Rõ ràng đúng là vậy. Tôi từng nhớ man máng trong những ký ứcnhạt nhoà của mình có thấp thoáng nụ cười của một cậu nhóccon có đôi mắt như màu biển xanh biếc, mái tóc óng ánh vàngđẹp tựa chỉ sợi chỉ vàng sáng bóng. Cả những cảnh tượngchập chờn không rõ mà tôi từng có.

Nếu như theo lời cha thì chắc thời gian tôibiết Di lúc bé là từ năm ba tuổi trở về trước. Thật khó đểnhớ được. Hầu như những ký ức về ba năm đầu đời tôi đều quênsạch. Chẳng có một tấm hình nào khi tôi vài tháng tuổi, cũngkhông có những vật dụng nào để minh chứng tôi từng là một đứa trẻ ngoại trừ một con búp bê bằng sứ có hình dáng một thiênsứ cánh trắng xinh xẻo mà tôi đã chôn sau khóm tường vi màuhồng phấn đầy gai nhỏ trước sân nhà. Từ bé tôi đã có sởthích chôn cất những thứ cho là báu vật của mình ở một nơibí mật nào đó chỉ mình tôi biết. Tôi đã cùng cha chôn con búpbê thiên sứ đó ở trước sân và nguỵ trang lên bằng những đoá hoa tường vi mong manh (tất nhiên cha đã giữ bí mật cho tôi).

Nhiều khi tôi hỏi cha tại sao tôi không nhớ đượcgì hồi nhỏ thì cha chỉ nhún vai bảo không biết. Tuổi thơ của tôi không hề mang theo những dấu ấn đặc biệt mà mơ hồ như một phươngtrình chưa được giải. Tôi từng có cảm giác rất thân thuộc vớibiển và mùi thuốc sát trùng. Cứ như những mùi hương đó đãnằm trong vỏ não của tôi, từng nét, từng nét sắc cạnh.

Tôi từng nhớ cảnh tượng của một vụ hoảhoạn nào đó có những tiếng la hét kinh hoàng và sức nóng tàn ác của lửa như cố thiêu rụi tất cả. Tôi nhớ đã có người phụ nữ đã bế tôi chạy rất nhanh ra khỏi vụ cháy đó, chạy mãi,chạy mãi. Tôi dường như còn in đọng trong tâm trí khoảnh khắctựa đầu vào khuôn ngực nóng ấm của người phụ nữ đó, nghe rõcả tiếng quả tim kia đang đập dồn dập như những hồi trống. Tất cả như một thảm hoạ cực kì bi thương luôn tiềm ẩn đâu đó trong một mảng ký ức ố đục như đáy nước bị khuấy đảo trong đầutôi.

Tôi chỉ nhớ rõ có một âm thanh kỳ lạ thỉnh thoảng lại reo trong tiềm thức của tôi, đôi lúc tiếng nói đóthấp trầm và khàn đặc như tiếng một người đàn ông, đôi khi lại thanh thoát, dịu dàng như thanh âm của phụ nữ. Nhưng kỳ quặcthay, cả hai tiếng nói đó đều chỉ vang đúng hai từ, là tiếngTrung Quốc, tôi chắc chắn là vậy. Đó là một tiếng gọi đôi lúc toát lên vẻ trìu mến sâu sắc, khi lại khắc khoải xa xăm, vôhình lại như khẩn khoản, đầy chua xót. Tiếng gọi đó đang gọimột cái tên, theo phiên âm tiếng Việt nghĩa là: Hàn Băng. Mộtcái tên của con gái, cái tên rất đẹp. Tôi ngờ vực vì cảm giác đó quá thân thuộc với tôi, như là đã từng được nghe rất nhiều lần.

Có lần tôi đã kể cho cha tôi nghe những dấu hiệu kỳ lạ đó, mặt cha hơi tái lại nhưng cương quyết một điều:

“Khi một sinh linh chào đời là do vậtchất tồn tại ở một cách tâm linh gọi là linh hồn. Linh hồncủa một người mất đi sẽ thoát ra khỏi thân xác và nhập trởlại vào thân xác của những em bé sơ sinh và tiếp tục bắt đầumột cuộc sống mới. Lúc đó nó sẽ mất đi những ký ức củacuộc sống cũ và nhập lại từ đầu những ký ức mới. Khi đómột đứa bé khi trong quá lớn lên đều phải học lại những kĩnăng cơ bản để trở thành một con người thực sự. Tuy nhiên, trong những năm đầu đời, những ký ức của “ kiếp trước"vẫn chưa xoá sạch và tạo trong đầu đứa trẻ những ảo giác về những điềubọn chúng tin tưởng là có thực. Cũng như một đứa bé ba tuổithường chơi đùa một mình với một người bạn trong tưởng tượngmà ra. Nhưng có lẽ đó là những ký ức về những người bạn"quá cố"còn sót lại. Đến khi nhận thức hoàn toàn thì nhữngảo giác đó sẽ tan biến, sẽ mất đi và buộc ta phải sống đúngvào thực tại."

Như vậy, theo lời cha, đó có lẽ là mộtphần ký ức của" kiếp trước"mà tôi còn sót lại. Nhưng tôi vẫntrằn trọc vì nó thân quen đến mức như không quá xa vời như tồntại từ thân xác này qua thân xác kia. Tại sao nếu vụ cháy đónằm ở "kiếp trước" mà trên vai tôi vẫn có một vết bỏng cònrõ ràng thế được? Và tôi chưa được nghe bất cứ lời giải thích nào khi tôi không có đến một tấm hình sơ sinh hay dù là mộtcái áo tí hon, cái ti ngậm hay là một cái bình sữa để tôichắc chắn rằng mình đang ảo tưởng. Nhi nhỏ hơn tôi một tuổinhưng nó có đủ những kỉ vật đó, từng món đầy đủ đến nỗi cóthể thuyết minh ra từng giai đoạn trưởng thành của nó được. Ôisao mà quái lạ thế?

Tôi không muốn nghĩ ngợi lung tung ba cáichuyện vớ va vớ vẩn đó nữa, nhức đầu thêm thôi! Mấy kỷ vậtcủa tôi chắc là do mấy lần dọn nhà làm mất hết, còn cái sẹo chết tiệt trên vai chắc là do lúc nhỏ tôi nghịch lửa nên bịbỏng thôi. Không có gì khả nghi cả! Đúng rồi! Đúng là vậy!

Tôi tự trấn an mình như vậy.

Dẹp cái đám suy nghĩ mông lung của tôi rakhỏi cái đầu đang quá tải của mình, tôi xoay nhẹ khớp cổ đểlàm dịu sự uể oải, ê ẩm ngấm ngầm trong người.

Vĩ An chở tôi về đến nhà, tôi đã thấy xe của Di và Ngọc Linh dựng trước sân. Tôi được An dìu vào trong nhà, con chóHạnh Phúc thấy tôi về lại nhảy câng cẫng lên mừng rồi đi làmcái nhiệm vụ quen thuộc của nó: tha cái đôi giày của tôi cấtngay ngắn trở lại vào kệ giày, chính xác chỗ đã lấy giày ra. Tôi đã mất rất lâu mới huấn luyện được nó làm như thế, bâygiờ có thể tự hào vì nó không thua kém bất cứ chú chó diễntạp kĩ nào xem được trên ti vi.

Mọi người có vẻ hốt hoảng khi thấy bộ dạng của tôi.

“Con gái, con đứa, đi đứng sao thế này?” Mẹ nhăn mặt trỏ vào trán tôi.

“Ôi, mấy vết thương này không được coi thường nha, coi chừng để lại thẹo đó!” Linh tặc lưỡi xem vết thương đã đóng vảydưới chân tôi.

Hạ Khánh Di bỏ máy game xuống, biểu cảm không hài lòng nhìn tôi, rồi mắng:

“Đi đứng có nết quá ha! Thôi ngồi xuống đi, tui đi lấy I-ốt sát trùng cho.”

Chỉ duy nhất Vĩ An không mắng tôi thì trên khắpdọc đường về An đã mắng tôi đã rồi. Cậu ngồi vật ra sô pha, tóc tai ướtnhem mồ hôi, thở phì phò. Mẹ tôi nói vậy thôi nhưng cũng đi lấy ước ấmvà khăn sạch cho tôi vệ sinh vết thương. Linh đỡ tôi lên gác trên thayquần áo thoải mái rồi xuống nhà. Mẹ nhờ Di sơ cứu vết thương cho tôi vìDi có tay nghề rất lâu làm sơ cứu vết thương cho động vật, cậu ấy là phụ tá ở phòng khám thú y của cha tôi mà.

Mà nói thật, từ đó giờ tôi chỉ thấy cậu ấy chămsóc vết thương cho chó mèo, thỏ, chuột, sóc,… Chưa từng nghĩ cậu ta cóngày đi băng vết thương cho mình, thật sự là không an tâm cho lắm. Nhàtôi có đủ đồ nghề sơ cứu, tuy cha tôi là bác sĩ thú y nhưng ông có mộtkiến thức về y học con người đáng kinh ngạc, còn mẹ nữa, hồi trẻ mẹ từng làm điều dưỡng nhưng từ ngày có hai chị em tôi nên mẹ đã nghỉ làm.

## 4. Q.1 - Chương 4.1 : Cậu Là Một Ngôi Sao

Nắng Sài Gòn vào mùa hạ. Cánh phượng trên những con đường và một không khíoi ả. Tiếng xe cộ náo nức, người qua lại nườm nượp. Phố đông, chật chộinhưng náo nhiệt. Tiếng kèn, tiếng nói, tiếng nhạc xập xình trên nhữngcon đường làm nên một vẻ xa lạ với một con người đến từ một xứ sở vănminh khác. Cậu thiếu niên đang đi dọc theo những con đường sầm uất củaphố thị, trên tay cậu là một chiếc máy ảnh Canon hiện đại.

Chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách đang say sưa ngắm nhìn phố xá sầm uất dưới vẻ đẹp bình dị không cố nguỵ tạo bằng vẻ tối tânhay sang trọng. Bản chất đúng với một đô thị năng động trên đà pháttriển làm người xa lạ phải bỡ ngỡ. Đây là nơi cậu đã nghe kể đến rấtnhiều lần, là một phần quê hương mà cậu chưa hề biết tới. Hiện giờ cậuđã trực tiếp cảm nhận được nó, quả là khác với những điều đã được kể.Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy! Đây mới đúng là Việt Nam.

Đôi mắt chợt nhìn rất lâu ở một góc công viên, những băng ghế đá trốngquá buổi sáng ít người ngồi, Kevin thả người xuống ghế và tu nướckhoáng. Cậu nhìn quanh, lũ bồ câu cất tiếng gù rồi tung bay loạn xạ khibị quả bóng của đứa nhỏ lăn tới.

Vô thức, trên môi cậu chợt cong lên nét cười.

Ánh mắt di dần về phía đối diện, nhóm đông đang tụ lại, những tấm phảnquang sáng lóa dưới nắng. Máy quay đung đưa trên cao, kèm theo tiếng hôđều đều:

- Cắt! Tôi đã bảo cảnh này cậu phải tỏ ra thật khó chịu. Gắt gỏng lên!Bị người khác bám đuôi mà! Cậu không hiểu tôi nói gì sao? - Một ngườiđàn ông chừng ba mươi tuổi, tóc chải sướt cao đạo mạo, dáng dấp to lớn,tay cầm một cuộn giấy đang quang quác chỉ trỏ cho một thanh niên đangđứng lóng ngóng bên cạnh.

Kevin chăm chú nhìn, mắt lại sướt qua dãy băng rôn tuyên truyền phim.“Người giấy”. Có lẽ đây là một đoàn làm phim. Chợt cậu đăm chiêu nhìn,như là thích thú với cảnh nhộn nhịp của phim trường. Trước mắt khá gần,cạnh người đàn ông to mồm nhất có anh chàng mặt mày sáng láng đưa taygãi đầu, áy náy:

- Xin lỗi đạo diễn, thực lòng vai diễn này quá khó để thể hiện. Namchính không nói chuyện được mà chỉ biểu lộ qua ánh mắt, điều mà một sinh viên chưa ra trường như em không thể xử lý tốt được. Em e rằng... em... không gánh được nó.

- Ừm, tôi hiểu rồi. Thực sự khá khó khăn để tìm một diễn viên vào đượcvai này. Nếu dùng diễn viên đã dày kinh nghiệm thì không thể bắt họ "cưa sừng làm nghé" được. Vai Ken là một thiếu niên có tâm lý phức tạp, biểu cảm chủ yếu bằng đôi mắt, tôi cần một gương mặt mới nhưng có đủ trìnhđộ để lột tả nó. Rất tiếc để nói là cậu không nhận được vai. Tôi xinlỗi! - Người đàn ông ảo não trả lời, vỗ vai anh chàng diễn viên cảmthông.

- Không sao ạ! Quả thật em rất thích vai này nhưng tiếc là mình vẫn chưa đủ bản lĩnh nhận một vai khó như vậy. Thôi, em xin phép về! Chúc đạodiễn Huy sớm tìm được diễn viên thích hợp. - Cậu mỉm cười hiền, cúi đầuchào người đạo diễn.

- Cám ơn cậu đã tới casting. Mà nè, nếu cậu thấy ai trong trường hợp với vai thì nhớ giới thiệu cho tôi với nha! Nếu phim sau có vai hợp với cậu thì tôi sẽ nhất định mời cậu tham gia. - Đạo diễn kề vai cậu trai trẻtrìu mến.

- Tất nhiên em sẽ giúp đạo diễn tìm ra người đó mà. Thôi, cảm ơn anh. Em về trước nha! - Cậu ấy cười đáp lễ và xốc chiếc ba lô để một góc mà rời đi.

Kevin nghiêng nghiêng đầu, cuộc đối thoại của họ lọt vào tai cậu . Ánhmắt lại di sang những cây lá tươi mát. Tiếng sẻ lít rít trên ngọn câycao cao. Có tiếng than vãn lại át đi âm thanh trong lành.

- Haizz... Casting lại thất bại, Ken ơi! Cậu ở đâu? Mau xuất hiện đichứ? Khổ quá đi! – Ông đạo diễn kia tu nước một hơi rồi sang sảng giọng. – Anh em nghỉ trưa chút đi nào.

Mọi người trong đoàn giãn ra nghỉ giải lao. Kevin đưa mắt quanh rồi đưatay lên nhìn đồng hồ. Dường như đã nhàm chán trò ngắm nhìn mọi ngườitrong công viên, cậu chép miệng rồi đứng dậy bỏ đi.

- Về thôi.

Nắng sớm trong lành soi rọi xuống từng ô gạch con sâu, mảng xanh tinhkhiết còn sót lại của thành phố toả ra một cảm giác dịu mát và bình an.Kevin cầm máy ảnh nháy liên tục vào đám bồ câu nhảy nhót xung quanhmình.

Thình lình, một cú va đập mạnh bạo vào lưng, thân người có chút ê ẩm tiếp theo tiếng chửi rủa vang vọng:

“Rầm!”- Á! Ui da! Đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả? Không thấy người tađang đi à? Thanh niên bây giờ vậy đó! Không biết đỡ tui dậy à?

Kevin quay đầu, trân mắt con người lê lết dưới mặt đường, hóa ra chínhlà ông đạo diễn ở đoàn phim gần đó. Không có tiếng xin lỗi, không cócánh tay nào đỡ ông dậy. Đạo diễn Huy chỉ nghe được vài câu lầm bầm:

- Đi đứng mà không nhìn đường là ai? Vừa đi vừa nhắm mắt nhào vào ngườikhác mà còn la lối. Rơi hỏng cái máy ảnh mới cáu rồi! Cái này đâu có rẻđâu chứ!

- Nè! Cậu kia! Cậu nói gì thế? Đụng vào người ta mà không biết xin lỗinữa à? Cậu là hạng người gì thế? Sao mà cậu dám.... - Vừa đau vừa ứckhiến ông Huy vùng vằng phủi tay đứng dậy mà giáo huấn cho con người đómột trận.

- Sao? Làm gì? - Kevin nhướn mày hỏi.

- Thì... - Ông cứng họng, mắt trân trân nhìn cậu bé trước mặt, nói không nên lời.

[Chúa ơi, gương mặt thằng nhóc này… ăn ảnh quá. Sao mà cho tui tìm ra thằng nhóc có nét mặt y như tưởng tượng thế này?]

- Thì sao? - Kev lãnh đạm hỏi, mắt chẳng đoái hoài mà cứ tăm tia tiếc rẻ cái máy ảnh trong tay.

- Không biết xin lỗi tui nữa à? - Ông cố trấn tĩnh mà gượng gạo nói.

- Bao nhiêu? - Cậu hỏi.

- Hử? Là sao?

- Tôi hỏi ông cần bao nhiêu tiền? Còn xin lỗi à? Đừng có nằm mơ! - Cậu ngang ngược đáp.

- Gì chứ? Bộ cậu tưởng...

- Đây, hết chuyện rồi nhá - Cậu nhét xấp tiền vào tay ông đạo diễn. Mộtsố tiền cũng không ít. Xong, Kevin quay đi không một chút áy náy.

- Cậu... Cậu... [Oa, cái tên oắt con này! Kiêu ngạo quá nhỉ? Ôi, sao mànó... Giống Ken đến mức này kia chứ! Baby à! Tôi tìm được cậu rồi nha!Ha ha, đừng mơ tôi tha cho cậu!] Gì chứ? Cậu tưởng tui là hạng ngườinào mà lại đưa tiền đền bù thế này? Đạo diễn Phạm Quang Huy ta đây cũnglà người có danh tiếng trong giới showbiz. Tui cần mấy đồng bạc lẻ nàyà? Tự tin quá rồi đó nhé! Mau, có chịu xin lỗi tui chưa? - Đạo diễnQuang Huy ghịt tay Kevin lại mà buộc cậu xin lỗi.

- Buông ra! - Cậu gắt. - Ông là ai thì thây kệ ông chứ! Bỏ tay ra chưa?

- Không bỏ! Xin lỗi mau đi nhóc! - Ông Quang Huy ngang ngạnh lôi ngườithiếu niên quay khiến cậu dùng sức để đẩy tay ông ra khỏi người mình.

Kevin cau mày, hất mạnh ông Huy ngã qua một bên, tay phủi phủi chỗ bị tay ông ấy chạm phải trên áo, lạnh lẽo gầm gừ rồi bỏ đi:

- Tránh ra tôi ra! Tôi không-phải-là-nhóc!

Đột nhiên, đạo diễn Huy nằm lăn ra đất ăn vạ vì đổ thừa cậu xô ngã mình. Ông bò lăn bò càng, khóc lóc như bị giựt hụi, tuôn một tràng.

- Úi da! Á! Trời ơi đau quá! Cái chân của tui! Chết tui rồi! Cậu kia...cậu đứng lại! Cậu có biết là cậu mạnh cỡ nào không? Nhờ cái tông hết sức "nhẹ nhàng" của cậu, giờ còn bị cậu xô ngã dúi ra thế này mà… mà cáichân của tui ... Ôi cái chân bé bỏng, xinh xắn, đáng yêu của tui mà tuichưa bao giờ nỡ làm tổn thương đã... đã gì ta? À phải rồi! Đã gãy rômrốp như bánh phồng tôm chiên giòn, đã sưng phồng đỏ chót như bánh tiêu,bánh ú, đã lặt là lặt lọi như bánh giò cháo quẩy... Nói chung, bây giờtui không thể đứng dậy được nè. Chưa tính những chấn thương bên trong... Nào là trẹo dây chằng, xuất huyết nội, viêm sọ não, chấn thương cộtsống,... A, đau quá đi! Cậu... Chính cậu... Đích thị là cậu...! Cậu đãhại đời tui! Cậu khiến tui đánh mất cả tương lai, danh vọng, sự nghiệp,ước mơ... Tui là một đạo diễn... Tui có một ước ao, tui có một khátkhao... làn da nâu ý lộn, bộ phim hay... Bộ phim để đời như Titanic củaJames Cameron. Tại cậu... tất cả là tại cậu! Hành trình chinh phục ướcmơ của tui bị trì hoãn là tại cậu! Mắc đền đó! Hổng biết đâu! Hu hu huhic hic hic! Oa oa oa!

Đôi mắt nâu đỏ vì nghe tiếng rên rỉ sau lưng nên quay lại nhìn, thế thôi đã bị ngài đạo diễn ma giáo kia nạp cho một tràng lùng bùng cả tai. Cậu đứng đó trơ ra như Từ Hải mà cố phân tích cái tràng phê phán vừa rồibằng vốn tiếng Việt lõm bõm câu được câu mất của mình.

- What the hell?

- Cậu phải chịu trách nhiệm về "tội ác" mình đã gây ra! Cậu đã hại tuirồi! Ui da trời ơi! Đau quá! Đứng lại đó! Hức hức! - Ngài đạo diễn quýphái đang lê lết như mỹ nhân ngư trên mặt đất kia vẫn om sòm mà kể lể.

[Nè, có quả tim không vậy? Người ta khóc lóc vật vờ vật vưỡn thế kia màcậu vẫn trơ trơ ra đó à? Sao mặt chẳng có tí ti tia nào cảm động thế?Tui lăn lộn ê mình lắm rồi nhá!]

Cậu mở to mắt nhìn rồi bước tới gần ông, lưng hơi khom xuống, ngoài đôimắt ngây ra thì gương mặt vẫn lạnh như tiền mà nhếch nhẹ:

- Vậy ông muốn gì? Bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ? Bullshit….

Quang Huy ngẩng mặt lên nhìn, chiêu trò của một đạo diễn vẫn đầy rẫy. Nước mắt ngắn, nước mũi dài mà oang oang:

- Hic, cậu phải chịu trách nhiệm với tui! Cậu có biết tui đang làm mộtsứ mệnh cao cả thế nào không? Tại cậu mà giờ tui đứng lên còn không nổinữa làm sao mà tiếp tục công việc đây? Thiệt hại này tiền cũng đền không nổi đâu! Oa oa!

- Trách nhiệm? Ý ông là đi chữa trị cho ông à? Được rồi... Nói đi! Muốnvào viện cấp cứu hay trại tâm thần? Chi phí chữa trị tôi trả. Được rồichứ? – Kevin cau mặt, phiền toái nhiêu đây làm cậu bực mình lắm rồi. Vậy nên giờ tốt nhất là lánh xa kẻ ăn vạ này càng nhanh càng tốt.

- Gì chứ? Ý cậu là tui trốn trại ra hả? - Ông Huy bức xúc.

- Cái này ông tự khai, tôi không có nói. Bỏ tay tôi ra! – Cậu giật phắt cánh tay đang bị ông Huy nắm lại, lạnh như Satan.

- Không! Tui không cần khám chữa gì cả! Tui cần đi tìm một người! Mộtngười giúp tôi toại nguyện mong ước bấy lâu! Giờ đây, thân tàn ma dạithế này sao mà đi kiếm nữa! Oa oa, cậu hại tui mà! Mắc đền đó! Đền tuicái chân đi! Không ấy thì phải tìm cho ra người đó cho tui! - Sự ranhmãnh của ông Quang Huy ẩn giấu trong bộ mặt mếu máo trông như em bé bịbạn cướp mấy viên cu li.

- Đền chân? Không thể! Tìm người? Có thể, trong khả năng. - Cậu đáp cộc lốc.

- Hứa nha! Không lèo đó! Cậu phải đền người đó cho tui! - Quang Huy nói.

- Hừ! Ai? Nói. Phiền chết đi được! - Cậu đứng thẳng người, cho tay vào túi quần, mặt nhăn nhó vì bị đoạ đày.

- Ờ... Người tui muốn đền là một người... Ta nói: Nó xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cậu ấy đang đứng dưới mặt trời, trên mặt đất, mặthướng Đông, bóng hướng Tây. Đang ở vòng vòng Việt Nam này. - Ông đạodiễn tưng tưng ngồi thu lu xếp bằng dưới nền gạch ốp con sâu chẳng cầnbiết sạch dơ gì mà cứ vô tư an toạ.

- Nhanh. Tôi không rảnh! - Cậu hối thúc.

- Nói nghe nà, cậu biết là ai hông? - Ông khều ý bảo cậu ghé tai xuống để nghe ông thỏ thẻ.

Cậu chậm chạp nghiêng người, có chút bất kham. Ông Quang Huy cười đầy bí ẩn:

- It's you.

- What? Again! - Đôi mắt màu hổ phách bất ngờ trừng to, thanh âm mạnh hơn nhiều.

- LÀ CẬU! - Ông lặp lại, hét lớn vào tai cậu.

- Cái gì? Điên à? Tại sao là tôi chứ? – Kevin xoa tai vừa bị lão đạo diễn điên khùng hét vào, vùng vằng.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cậu chính là người tui muốn tìm. Tui đang cầnmột diễn viên có đủ tố chất cần có cho vai diễn trong bộ phim mới củatui. Người đó là cậu! Năn nỉ luôn đó! - Ông mếu máo năn nỉ, giọng thậtngon ngọt.

- NEVER! Đừng mơ có chuyện tôi làm diễn viên cho ông! Thả tay tôi ra! - Cậu lại giật phắt tay ra, bỏ đi một nước.

Quang Huy lếch theo mà níu chân cậu lại, tiếp tục khóc lóc:

- Ế! Đừng có đi mà! Nghe tui nói đi! Vai diễn này không khó đâu! Tui chỉ mượn cậu một buổi thôi! Cậu chỉ cần đi qua đi lại trước máy quay vàilần, cứ tỏ ra thật bình thường như nãy giờ thôi mà! Đi mà! Một chút xíu! Chút xíu thôi!

- Trời ơi! Bỏ chân tôi ra! Ông làm cái quái gì thế? - Cậu cố sức vùngvẫy, cố lôi cái chân đáng thương của mình ra khỏi tay ông Huy.

- Không buông! Trừ khi cậu đồng ý điều kiện của tui! Nếu không thì... -Ông ôm lấy chân chàng trai như khỉ đu cột đình mà hăm he.

- Thì sao?

- Thì... Tui sẽ phone ngay cho đám con gái cuồng trai đẹp, tui có cảlist dài nhằng của mấy nàng hâm mộ mấy nam tài tử đẹp trai. Chỉ cần mộtcú gọi thôi là nơi đây còn đông hơn cả sân vận động Tổ Chim nữa! Tinhông? Tui nghĩ là cậu hiểu rõ cảnh tượng đó mà pretty boy! Muốn không?Tui gọi à! - Ông vẫn ôm chân cậu, miệng leo lẻo không ngớt.

- Đang hăm doạ tôi à? Hừ, ông dám sao?

- Được! À lố! Trân hả? Em ra công viên Thống Nhất liền nha! Ở đâyđang... Á á á! Cậu làm gì vậy! Mưu sát! Bớ người ta giết người! Bớ bàcon làng nước ơi! Mỹ nam mưu sát đạo diễn! Bớ.... ! - Ông Quang Huy đang gọi cho một cô gái thì bị ngắt ngang bởi một bàn tay ai đó bịt chặtmiệng mình lại. Ông cũng không vừa vặn gì hét ỏm tỏi như cái loa phátthanh giữa đồng mà rêu rao chàng trai xấu số đang bị ông ta hành hạ.

- Stop here! Tôi sợ ông quá đi! Chỉ cần tôi làm theo lời ông thì ông sẽtha cho tui phải không? – Kevin nhíu mày, khổ sở trả lời Quang Huy.

Nắng rạn nứt thành muôn tia sáng đan xen lên nhau, quệt cam như màu nước sốt cà chua lên mặt đất cam hồng.

- Hứa nha! - Ông Huy tỉnh bơ mà nhìn cậu.

- Chỉ cần tôi đi qua đi lại là xong phải không? - Cậu đề phòng hỏi lại.

- Phải! Đồng ý nhé! - Mắt ông Huy sáng rỡ như đèn pha.

- Ừm! - Cậu gật đầu một cách chán chường.

- Yeah! Tốt quá rồi! Theo tui! - Quang Huy nhảy cẫng lên mừng, quên bénviệc phải diễn cái chân đau. Kéo tay cậu trai dong tuốt đến hiện trườngcasting.

- Oái! Buông tay tôi ra chứ! Bỏ ra! - Cậu vùng vẫy như một nhóc con trốn nhà đi chơi bị phụ huynh bắt về, nhăn nhó khóc không ra tiếng.

Quang Huy vỗ tay tập hợp ekip lại, giới thiệu sơ qua về "lính mới", giọng nói hào sảng đầy phấn khích.

- Mọi người! Tập trung! Tôi xin giới tất cả, đây là diễn viên mới thamgia casting vai Ken. Cậu ấy tên là... Hì hì, cậu tên gì vậy nhỉ? Nãygiờ quên hỏi. - Ông xoay qua nói riêng với cậu.

- …

- Sao không trả lời?

Kevin mím môi, bực dọc. Cậu chỉ muốn đi chơi một chút, giờ hóa ra bị épvào một cái đoàn phim có một cha đạo diễn biến thái. Quá rắc rối. Bứcbối quá, Kev phán bừa cho xong:

- Minh.

- Oa, Minh hả? Cái tên đẹp. Tui giới thiệu bạn diễn cho cậu làm quennha! - Đạo diễn Huy cảm thán rồi kéo tuột cậu đi vòng vòng khu hiệntrường. Kevin chỉ biết bất lực đi theo như một bé nghé non bị xỏ mũi.Đến đâu, mọi người nhìn đó. Ai cũng xì xầm khen cậu diễn viên mới thậtkhôi ngô. Đạo diễn Phạm Quang Huy đưa cậu đến một góc sân, nơi có một cô bé chừng 16 tuổi cắt mái ngố, tóc cột cao. Cô bé mặc một bộ đồng phụcthuỷ thủ. Đó là Sam - một diễn viên teen nổi tiếng hiện giờ trongshowbiz. Cô bé xinh xắn đang chăm chú đọc kịch bản trên một ghế đá.

- Này Sam! Lại đây! - Quang Huy ngoắc tay gọi cô bé ấy đến.

Sam ngẩng đầu nhìn rồi chạy lại chụp tay đạo diễn Huy cười xán lạn:

- Đạo diễn, chú lại tìm được nam diễn viên nào để thử vai phải không? Phải handsome thì con mới chịu à nha! Cậu ấy đâu thế?

- Từ từ, đừng manh động! Diễn viên mới này siêu chuẩn cute luôn! Bảo đảm không xịt máu mũi thì tui chặt đầu xuống cho cô ngồi luôn đó! - Ông Huy cười tự tin mà nói, mắt ranh mãnh kéo tay Kev đang đứng nhìn trời, nhìn đất vu vơ.

Bị ép đẩy về phía trước, Kevin nén giận.

- Đây, xin giới thiệu với tiểu thơ, cậu ấy tên Minh, sẽ là bạn diễn củacô. Hai người làm quen đi nha! - Đạo diễn Huy hí hửng mà giới thiệu đôibên.

Sam vừa trông thấy Minh, môi đã cong lên ý cười hài lòng. Anh chàng laiTây trông rất đáng yêu này làm cô vô cùng vừa ý. Sam cười thật toả nắngrồi giới thiệu:

- Chào anh, em là Sam, rất vui được hợp tác! - Cô lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi.

Kevin không buồn mà đá động, mắt vẫn vi vu khắp nơi như xem người đốidiện là không khí. Sam hơi hụt hẫng vì thái độ ngạo mạn coi thường người khác của chàng trai trước mắt. Kĩ năng của một diễn viên có kinh nghiệm bảo cô rụt tay lại, vẫn cố cười duyên.

Ông Huy đứng kế bên, thấy thế liền ghịt tay Sam mà thỏ thẻ:

- Thông cảm! Tính cậu ta như thế ấy! Gắng nhịn một chút đi! Khó khắn lắm tui mới mời (đúng hơn là dụ dỗ) cậu ta vào đây được đó! Ngoan nào, nhẫn nhịn một tý lát chiều tui tăng cát sê cho!

- Đạo diễn hứa đó! Quân tử nhất ngôn nha!

- Dạ! Em cam đoan thưa chị! - Ông Huy thở dài với sự đa nghi của Sam.

- Hì hì, nói vậy thôi chứ ảnh đẹp trai như thế mà có chọc Sam tức ói máu thì Sam cũng cam lòng nữa! - Sam rù rì cười.

- Em lạy chị! Chị dại trai vừa thôi! - Đạo diễn Quang Huy chắp tay lạy cô nhóc dại trai kia. Cả hai thích thú cười lớn.

Kev vẫn đứng đó, chân mày cau lại khó chịu vì cứ bị người ta nhìn chòngchọc vào mặt. Ánh mắt đầy phiền não nhưng cứ cố tỏ ra bình thản.

Thế là, sau khi được nghe thuyết minh sơ sơ về những việc phải làm, đúng hơn là cậu nghe ông Huy nói với thái độ "nước đổ lá khoai", bỏ ra ngoài tay hết những gì ông truyền dạy. Chỉ cần cố tỏ ra không chịu khuất phục càng tốt. Vốn làm ông Huy càng ghét mình để ông tha cho mình nhưng cậunào ngờ chính thái độ kiêu ngạo đó mới là điểm mà đạo diễn Phạm QuangHuy chấm cao nhất về cậu.

- NGƯỜI GIẤY, PHÂN ĐOẠN 34, LẦN 1. Diễn! - Tiếng hô diễn vang lên, tấtcả mọi người trong trường quay đều im thinh thít để tập trung cho haidiễn viên đang quay.

Giờ đây, trên phim trường vắng lặng. Thiếu niên tựa một thiên sứ băng cô tịch đang bước đi một cách bực dọc, nét mặt lạnh cùng đôi mắt thanhtịnh mà Quang Huy đã nhận xét nó luôn toả ra một thứ hào quang đầy hấplực.

Sau lưng cậu, Sam đang đuổi theo. Cô chuyên tâm diễn xuất theo kịch bản, dai dẳng bám lấy người con trai tên Ken mà cô yêu thương. Một cảnhtượng mãn nhãn mọi người với sự hài hoà trong diễn xuất chuyên nghiệpcủa Sam và sự vô tình làm người ta căm ghét của Kevin càng làm cảnh phim càng đạt yêu cầu.

Xa xa, những người tò mò đứng lại xem diễn xuất. Vài tiếng xì xầm to nhỏ bàn luận về bộ phim. Những ánh mắt thích thú mê mẩn ngắm nhìn hai diễnviên đẹp long lanh. Vài tiếng click nho nhỏ vang lên từ những máy ảnh và điện thoại. Họ bàn nhau về nội dung phim, lịch chiếu và các diễn viêntham dự. Ai cũng tỏ ra hài lòng bởi hai diễn viên chính đang quay nhưtiên đồng ngọc nữ. Mọi thứ quá tốt đẹp để trở thành một bộ phim ănkhách.

Quang Huy ngắm nhìn Kevin trong màn hình chiếc ti vi nhỏ, nụ cười hãnhdiện hài lòng. Quả thật ông đã không sai khi chọn cậu vào vai chính.Dường như đó chính là vai diễn chỉ dành cho cậu. Chính thái độ ngangngạnh, ương bướng thế này càng làm vai Ken của ông sống động như chưabao giờ liên tưởng được. Ông búng tay, vui vẻ:

- Đây! Chính biểu hiện thế này mới đúng là Ken. Ken là chàng hoàng tửtrong truyện tranh đến thế giới thực để tìm một cô gái yêu thương cậuthật lòng, chấp nhận dùng máu của chính bản thân vẽ nên kết cục khác cho quyển truyện tranh đó. Trong quá trình đi tìm tình yêu đích thực, cậuđã vướng phải một lời nguyền: Trong vòng 100 ngày tồn tại ở thế giớihiện thực, cậu không được phép hé răng nói nữa lời. Nếu không, cả cậu và thế giới truyện tranh đều sẽ tan biến mãi mãi. Đây là một vai không cóthoại mà dùng từ chính đôi mắt của mình để biểu đạt cảm xúc. Minh có một đôi mắt buồn, toát lên một khí chất vương giả nhưng ngập tràn cảm xúc,đối nghịch hẳn với gương mặt lạnh. Rõ ràng rất khó để tìm được người cótố chất như thế. Cậu nghĩ có đúng không? - Ông gật gù bàn luận với trợlý của mình. Người trợ lý đạo diễn tán thành mà gật đầu tấm tắc:

- Chàng trai này rất xứng đáng để nhận vai Ken. Rất phù hợp!

- Xem kìa! Ánh mắt bực dọc xa lánh đó đủ để làm người ta sợ, hơn bất kỳtiếng quát nạt nào. Lần này thì tôi hoàn toàn tin tưởng chỉ có Minh mớidiễn xuất tốt vai diễn này. Cậu ấy là một viên ngọc quý cần mài dũa cẩnthận, đó là một nhân tố mới lạ của showbiz! - Ngài Huy và các cộng sựvẫn bàn tán rôm rả, ai cũng duyệt cho Kevin đảm nhận vai chàng hoàng tửtruyện tranh tên Ken - vai diễn mà chưa có diễn viên nào xứng đáng đảmnhận, vai diễn quá kén chọn diễn viên.

Trong ánh nắng vàng như mật, bóng hình chàng thiếu niên vẫn khắc rõ ràng vào quang cảnh xanh mướt của công viên. Nắng oi như một lò lửa thiêurát buốt vào làn da trắng mềm vốn quen với cái sự lạnh buốt của ôn đới.Những giọt mồ hôi cũng tí tách rơi ướt áo Kev. Quả thật, diễn xuất không đơn thuần là phô diễn khả năng mà còn phải có sức chống chịu với ngoạicảnh để hoàn thành một vai diễn thực sự. Xem ra cậu đã mệt rồi, Kevinkhông chịu nổi cái nắng đổ lửa trong một ngày hè hanh khô thế này. Nhấtlà phải đi qua đi lại gần mấy cây số dưới mặt trời muốn thiêu sống người thế kia. Vết xăm thập tự đen sau gáy cậu sáng lên như cẩn khắc tỉ mỉvào làn da, thấp thoáng trong cổ áo, sợi dây chuyền thập tự cũng loé lên những tia sáng đen ma quái đầy mê hoặc.

Cuối cùng, sau khi trải qua một thời gian dài chịu đựng cực hình mà ôngHuy ban tặng, màn casting kết thúc với tràng vỗ tay tán dương của toànêkip.

- Wow! Minh! Cậu giỏi quá! Cậu đúng là sinh ra để diễn xuất. Tui sẽ đàotạo cậu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu đồng ý chứ? - ÔngQuang Huy từ trên ghế đạo diễn hớn hở mà phóng vèo ra tán thưởng Minh,háo hức như phát hiện ra một mỏ vàng lớn.

Bị khen như thế, Minh vốn đang mừng thầm vì sắp được giải thoát tới nơi. Thế mà bây giờ lại nghe ông ta muốn đào tạo cậu trở thành diễn viên.Cậu cau mày lại, chút hụt hẫng vướng ở con ngươi hổ phách. Môi mím chặtgạt phăng:

- Tôi đã nhẫn nhịn làm xong yêu cầu của ông. Giờ hãy để cho tôi được yên! Dứt nợ rồi nhé! Tôi đi đây! Không mong gặp lại!

- Ôi không! Minh! Cậu có biết cậu đang nắm trong tay một cơ hội khôngphải ai cũng có được đâu! Thực ra, vai diễn trên chính là vai nam chính, chúng tôi đã casting cậu qua nhiều phân đoạn và cho thấy rằng cậu hoàntoàn xứng đáng để vào vai này. Chỉ có cậu mà thôi! Tin tui đi! Nghe rõnhé: TÔI SẼ BIẾN CẬU THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG! - Ông Huy cố gắng giảng giải cho Kevin hiểu được cơ hội của cậu, bằng mọi giá ông phải thuyết phụcđược cậu nhận vai diễn này. Như vai Ken chỉ viết riêng cho Kevin.

- Đủ rồi! Tôi không có ý định và sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Đến lúc mọi việc điên rồ ngày hôm nay nên kết thúc tại đây. Nếu ông còntiếp tục làm phiền tôi thì có lẽ tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của chínhquyền vì việc ông đang quấy rầy tôi. Chào ông! - Cậu cắt ngang lời chàomời hấp dẫn của ông bằng thái độ lạnh lùng, hờ hững. Gạt bàn tay đangníu lấy khuỷu tay mình, Kev rời đi trong sự tiếc nuối của Quang Huy vàngỡ ngàng của mọi người.

Khoảnh khắc đó, ông Huy không đuổi theo hay xảy ra thêm bất cứ hành động níu kéo nào, để yên cho người thiếu niên bình thản rời đi. Lúc đó, khiông níu lấy khuỷu tay cậu, ông đã bắt gặp được một ánh mắt lạnh lẽo nhưvô hồn mà đầy oán giận nhìn ông. Đôi mắt hổ phách nông trơ ra, đơ lì như mắt của búp bê không tí xúc cảm. Đó là một đôi mắt như vực thẳm to lớnxoáy sâu vào người đối diện, như một bể tối không lối thoát.

Bóng Kevin khuất xa dần trên con đường dọc theo công viên. Vệt bóng kéotừ dáng dấp cao tắp của cậu chảy dài trên đất, hoà quyện trong màu nắngrám vàng vào hơn hai giờ chiều. Vệt bóng đó miên man cứ di chuyển, không vội vàng cũng không quá nhà hạ mà bước, in dài trên mặt đất kéo xa títtắp. Đến khi nó mất hút thành chấm nhỏ ở cuối con đường dẫn vào côngviên.

Ông Quang Huy thở dài, buồn bã mà nhìn theo chàng trai trẻ đang rời điđầy luyến tiếc. Chẳng lẽ duyên số của ông và chàng trai đó chỉ tới đâythôi sao? Thực sự là quá ngắn ngủi.

Ông cúi đầu nhìn những vân gạch trải dài mà tư lự, đột nhiên, ánh mắtông quét qua một mảnh giấy hình chữ nhật nép mình dưới chân ghế đá bêncạnh, ngay kề chân ông. Tò mò nhặt nó lên, ông lướt qua một lượt:

"NEW WORLD HOTEL

Địa Chỉ: số 43, đường X, phường Y, quận Z.

Số điện thoại: 0833 123 4567.

Rất hân hạnh được phục vụ!".

Đôi mắt ông đạo diễn chợt sáng lên như vớ được phao cứu sinh. Cầm chắc tấm danh thiếp trên tay mà cười đầy suy tính.

Phía sau, cô bé Sam đang cùng êkip xem lại cảnh phim vừa rồi, thấy ông Huy đứng một mình, cô tiến đến gần hỏi thăm:

- Đạo diễn, sao không xem lại phim? Cảnh vừa rồi đẹp lắm! Mà... Minh đâu rồi?

- Đi rồi! - Ông nói với cái thở dài thường thượt đến tận cây số.

- Vậy mai cậu ấy có đến không?

Đạo diễn Huy nắm chặt tấm danh thiếp mà cười nhẹ, như đoán được bước kế tiếp để tìm ra con người kia. Ông lắc đầu:

- Không biết.

- Hả? Cái gì? Casting cho đã giờ không biết người ta nhận vai hay làkhông. Mần ăn gì mà sống nhăn vậy? Đây là bộ phim cuối cùng của contrước khi lên đường đi du học. Tiến trình quay cứ lẹt đẹt kiểu này rồisẽ ra thế nào đây chứ? - Sam ảo não mà than vãn, ngước mắt nhìn ngườiđạo diễn đang trầm ngâm.

Ông Quang Huy không nói gì, mắt vẩn vơ suy nghĩ, chợt, trong thấy một vật kì lạ mà Sam đang cầm trên tay, ông hiếu kì:

- Cái đó... Ở đâu ra thế?

- Dạ, con nhặt được ở gần chỗ hiện trường. Đẹp chứ? Ủa, có gì sao? - Sam vô tư trả lời, tay đung đưa vật thể đó trên tay mà yêu thích. Bàn taycô như phát sáng bởi đang chiếm giữ một nguồn sáng kì lạ.

- Ờ, tại nãy giờ kiếm muốn chết mà không ra. Ai dè, bé Sam đã nhặt mấttiêu rồi! - Ông Huy nói, mắt sáng như sao mà đang tính toán gì đó. Ôngbiết rõ thứ Sam đang cầm trên tay là của ai.

- Vậy cái này là của chú hả? Đẹp quá! Cho con nha! - Sam chìa vật thể ra mà xin xỏ.

- Không được! Ngoại trừ cái này là không thể bởi vì chú dùng nó để... -Đạo diễn Huy lấy lại thứ vật đầy ma lực sáng dịu trên tay Sam, đôi mắtrất thận trọng mà cười thâm.

- Hả? Dùng để làm gì? - Sam tò mò.

Ông Huy đưa tay lên miệng làm vẻ bí ẩn:

- Suỵt! Bí mật!

Bằng một sự tự tin đầy cương quyết, ông vỗ tay tập hợp mọi người lại mà tuyên bố:

- Mọi người nghe đây, nếu tôi không thuyết phục Minh nhận vai thì Phạm Quang Huy này sẽ mãi mãi từ bỏ nghề đạo diễn!

Mọi người xôn xao, nhưng chẳng ai cho là ông Huy điên rồ vì họ thừa nhận là người xứng đáng nhất vào lúc này để diễn vai Ken chỉ có Minh. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng ai cũng tin đó là quyết định đúng đắn.

Riêng Quang Huy, ông vẫn im lặng mà vạch ra những tính toán cho kế hoạch táo bạo của mình: Kế hoạch săn lùng ngôi sao của tương lai.

Không gian hanh nóng sầm sập, nắng xiên khoan đậu trên những đoá bằnglăng tím trên những cây cao gần đó, vài chú bướm lượn lờ quanh nhữngkhóm cúc đầy màu sắc ở những bồn hoa. Thứ ánh sáng tươi vàng của mặttrời vẫn len lõi qua từng dãy cao ốc một, không trung lấp ló vào chúdiều đang bay lượn trong gió do lũ nhóc đang thả ở bãi đất trống hiếmhoi trong thành phố.

Chiếc Mercedes đen chạy như bò theo bóng người đang đi dọc theo conđường vắng xa khu trung tâm, cách công viên vừa rồi một đoạn ngắn. Kevin vùng vằng đi bộ trên vỉa hè. Phía sau lưng, người ngồi trong xe bóp còi xe réo gọi:

- Kevin! Vào xe đi! Cậu định đi bộ hoài hả? - Chàng trai Tây Dương luôn đi theo cậu - Alex đã vừa lo lắng, vừa buồn cười mà nói.

Minh xoay mặt qua nhìn anh rồi lèm bèm:

- Đi bộ cho hả giận! Đang bực bội!

- Đi bộ ngược thân à cậu chủ nhỏ? Vậy Alex cũng xuống đi bộ. Alex vừamất tiền đây. Sao lại lấy tiền của anh quăng cho lão cà tưng đó? Em đang xài ké tiền anh đấy.

- Có bao nhiêu đâu mà ca cẩm như thế! - Kevin cũng dừng lại, khom người vào cửa xe đáp.

- Bao nhiêu cũng là tiền mà. – Alex ngán ngẩm rồi lại nài. - Lên xe đi!

Kevin khựng chân lại, im lìm nghĩ ngợi gì đó rồi cất lời.

- Chở Kevin đến chỗ này.

- Ừm, lên đi! - Alex gật đầu, tay gạt nút mở cửa.

Kev bước vào xe. Chiếc xe chầm chậm rời đi, thoáng chốc nhập vào mạng lưới giao thông nhộn nhịp. Mất hút.

Trên một con phố khá vắng ở ngoại ô. Chiếc Mercedes đen đỗ dừng tại mộtngôi nhà xinh xắn, cửa ra vào là một tấm kính thuỷ tinh có những vân xám đục bao bọc. Trước cửa ngôi nhà đó, một tấm bảng nhỏ xinh treo dòngchữ: Phòng khám thú y Thanh Tâm.

Kevin đẩy cửa bước vào bên trong. Chiếc chuông gió bằng trúc có nhữngthẻ cắt hình những chú cún với nhiều tư thế khác nhau kêu leng keng vuitai nhưng thay tiếng mời chào.

Màu xanh dương và trắng sữa xen kẽ nhau trên bức tường và gió từ chiếcquạt hơi nước mát mẻ thổi tung cơn nóng bên ngoài thành những mảnh nhỏ.Bên trong phòng khám treo rất nhiều hình động vật, nào là chó, mèo, thỏ, sóc, hamster,... Có những lồng hình như ngôi nhà dọc lối đi chứa cácchú cún đang sủa inh ỏi...

Minh đi xuyên qua lối đi đó, đến nơi là chiếc bàn làm việc có một thiếuniên tóc vàng, đôi mắt xanh biếc một mí thanh tú ẩn sau cặp kính gọngđen tri thức. Chàng trai đó đang bón một củ cà rốt cho chú thỏ lôngtrắng muốt cùng đôi mắt đỏ xinh đẹp. Vẻ chăm chú chăm sóc cho chú thỏcủa người thiếu niên thật thanh tao, đầy thánh thiện.

Kevin bước đến gần, nhịp chân bình thản đặt nhẹ. Nghe tiếng bước chân,chàng trai tóc vàng vui vẻ vừa nói, mắt vẫn dán in vào chú thỏ đang bịthương ở chân:

- Xin lỗi, bác sĩ Tâm vừa ra ngoài, quý khách vui lòng đợi... - Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt sửng sốt mà mở to, củ cà rốt trong tay rơi xuống, lăn ra bàn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp, giọng lạnh xa lạ:

- Xin lỗi, đây là phòng khám thú y. Nếu muốn khám cho thú cưng thì làmphiền quý khách đưa thú cưng tới và bắt số thứ tự được đặt ở đằng kia. - Cậu nói và chỉ tay về bàn để số thứ tự.

- Xin lỗi, tôi không mang theo thú cưng. - Kevin đáp, thái độ có vẻ trêu đùa.

- Vậy quý khách vui lòng quay lại đây sau. Cảm ơn! - Người thiếu niên trả lời nhanh chóng.

- Nhưng tôi chỉ muốn nhờ cậu tư vấn về tâm lý của thú cưng. - Ánh nhìn của Kev đầy thích thú.

- Tôi chỉ là phụ tá, không phải bác sĩ. - Một lời từ chối khéo.

Kevin nhướn mày:

- Cậu không tin tưởng khả năng của mình?

- Tôi không chắc chắn lắm. Trừ khi là trường hợp đơn giản. - Cậu nói, vẻ lo âu, tay chỉ về chiếc ghế đối diện. - Mời cậu!

Kev ngồi xuống ghế, mắt đảo quanh những con vật trong phòng khám, cánh môi day nhẹ:

- Thế thì... trường hợp vật nuôi của tôi cậu có giải quyết được không?

- Còn tuỳ vào mức tổn thương tâm lý mà thú cưng của cậu đến đâu nữa. -Ánh mắt xanh biết trở lại vuốt ve chú thỏ trắng đang rúm ró rút tronglòng mình.

- Được, vậy tôi sẽ trình bày. - Kevin ngẫm nghĩ mà chầm chậm kể - Tôi có nuôi một con mèo. Nó rất ngoan và nghe lời chủ. Một lần, do bất cẩn,đuôi của nó bị kẹp vào một cái bẫy chuột và bị thương khá nặng. Từ đó,nó hay trốn chạy khi thấy bẫy chuột, trốn luôn cả lũ chuột nhắt hay pháphách. Tính tình không ngoan hiền mà sợ sệt chui rút một xó, thấy ngườilạ thì xù lông và chạy biến. Đối với trường hợp này... lời khuyên củacậu dành cho chú mèo đó là gì?

Mái tóc ánh vàng ngẩng lên chăm chú, cắn nhẹ môi rồi từ tốn:

- Mèo là một loại sinh vật nhạy cảm. Tính cách có phần nhiễu sách vànhõng nhẽo. Cú sốc bị kẹp đuôi khiến nó sợ hãi mọi thứ, đó là một hiệntượng bình thường. Hãy thường xuyên vuốt ve, an ủi chúng để xoa dịu tổnthương này đồng thời từ từ tập cho nó làm quen trở lại với môi trườngxung quanh. Không lâu sau chắc chắn nó sẽ thay đổi tâm tính. Rồi sẽ cómột ngày nó sẽ chấp nhận tiếp xúc với môi trường xung quanh mà xem. Đừng lo lắng! Cậu cứ yên tâm!

Kevin nhếch môi cười nhạt rồi nhìn xoáy vào người thiếu niên trước mặt:

- Tốt lắm! Đối với mèo cách chữa trị như thế thì cho là hiệu quả. Vậy có thể áp dụng cách đó vào con người không? Nếu một người cũng từng bị tổn thương tâm lý và chạy trốn tất cả mọi thứ thì giải quyết thế nào? Cậunghĩ sao hả... JONNY? - Kevin vẫn nói, một cái bình thản nhưng đầy hàm ý mà nhấn mạnh cái danh xưng dành cho chàng trai đối diện: Jonny.

- Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không phải mang tênJonny, có gì nhầm lẫn ở đây phải không? - Người thiếu niên trơ lì màđáp, không chút sợ hãi.

Mâu quang của Kevin thoáng tia hiềm khích, tiếng nói vẫn vang đều:

- Được thôi! Tôi sẽ gọi đúng cái vỏ ốc mà cậu đang rút vào. Bỏ rơi quákhứ, bạn bè, nhiệm vụ để đến đây sống thế này, xem ra cậu rất ích kỉ đấy Jonny! À không, phải gọi là HẠ KHÁNH DI mới đúng chứ!

- Cậu điều tra tôi với mục đích gì? - Cậu ấy hỏi mà không phản biện gì, chứng tỏ như thừa nhận bản thân là Hạ Khánh Di.

- Đem chú mèo đang thương tổn trở về cuộc sống của nó. Một năm để bìnhtâm là quá đủ rồi, cậu còn cả những nhiệm vụ còn dang dở nữa. - Kevinđáp, với thái độ như đang lật tẩy một ai đó, một cách hờ hững nhưng ẩnchứa nhiều ý sâu.

- Đến hơi sớm đấy. Rất tiếc là tôi không có nhã hứng sống cuộc đời nhưtrước kia. Tôi thấy bình yên trong cuộc sống hiện tại. Hãy buông tha cho tôi! - Khánh Di đáp, như một lời khẩn khoản cầu xin.

- Hừ, để mặc những cộng sự của mình rơi vào nguy hiểm trong khi bản thân lại muốn vui thú bình yên. Cậu nhỏ mọn đến thế sao?

- Tôi biết bản thân mình rất hèn mọn nhưng tôi đã quá chán nản cuộc sống ngập tràn thù hận và toan tính như trước kia. Chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế này, không đua chen, không thù hằn, không tranh đoạt. Mộtcuộc sống giản dị nhưng mang lại bình yên cho tôi.

- Không lâu nữa thôi! Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi! Điều đó khókhăn lắm sao? Tôi cũng như cậu, ao ước có được một cuộc sống bình yên,được đến trường vô tư như bao người cùng trang lứa, được thoải mái làmnhững điều mình thích, được đi bất cứ đâu, làm gì thì làm. Nhưng nếu...không có đấu tranh liệu ta có được tương lai như thế không? Tại sao lạibỏ mặc chúng tôi khi chúng tôi cần cậu nhất chứ? - Sự ức chế của Kevinbộc phát, ấn đường cau lại oán hờn.

- Yên tâm! Angel rất an toàn. Tôi sẽ không cho ai khai quật nó lên đâu!Nó mãi mãi là bí mật! Và... hãy để cô gái ấy được sống vô tư như trướcgiờ, đừng làm đảo lộn cuộc sống tươi đẹp đó! Đã có tôi bên cô ta rồi!Rất an toàn! - Di vừa nói vừa nhìn vào khung hình kê trên bàn mà ám chỉ. Trên hình, một người đàn ông ngoài 40, bên cạnh là một cô bé xinh xắncó đôi mắt màu xám tro thanh khiết đang quàng lấy vai ông trìu mến.

Kevin nghiêng đầu, vẻ không an tâm:

- Tôi vô phương với cậu. Và tôi cũng không muốn thuyết phục hay van nài. Nhưng hãy nhớ: Bất cứ khi nào cần đến giúp đỡ thì hãy liên lạc vớichúng tôi. Hãy nhớ chúng ta từng là bạn! – Cậu rời khỏi ghế, xoay mặtđi. - Tôi về đây!

- Cảm ơn... vì tất cả! - Tiếng nói trong nhẹ vẳng lại phía sau, Khánh Di cúi đầu chào như cảm kích, chú thỏ an lành mà ngủ vùi trên tay cậu.

Minh không nói gì, cho tay vào túi rời đi, khoé môi ẩn hiện nụ cười như có như không.

Tiếng chuông gió lại lách cách kêu, ai đó đã mở cửa phòng khám rời đi.Nắng sáng nhạt hơn, hâm hấp một cảm giác oi nồng. Chiếc Mercedes đen vụt đi nhanh chóng khỏi phòng khám, làn khói xám mỏng sau xe phả vào khoảng không một vệt dài.

Bỏ lại saulưng cái ồn ào phố thị, Kevin trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thang máy vừađến nơi, chuông kính coong báo hiệu vui tai. Chìa khóa phòng là một tấmchíp điện tử có mã số thật tinh vi, an ninh rất khắt khe.

## 5. Q.1 - Chương 4.2 : Cậu Là Một Ngôi Sao

Mở cửa ra, cái không khí thiếu vắng hơi người và nồng mùi nước hoa xịtphòng ngan ngát xông vào mũi cậu. Mệt nhoài cả ngày, bây giờ cậu ấy muốn ngả lưng ngay xuống cái giường êm ái trải dra trắng tinh khôi. Một cănphòng ở khách sạn rộng lớn và đậm phong cách châu Âu cổ điển, sắc vàngnâu dịu mắt, rèm cửa trắng tinh khôi phủ che mất không gian bên ngoàiban công. Tất cả tạo nên một thế giới cổ xưa tinh tế.

Kevin khẽ nhắm lại hàng mi. Làn da châu Âu bị bỏng nắng ửng đỏ lên. Cậukhông ngủ mà chỉ nằm lăn ra thở hắt. Chợt tiếng chuông của phòng cậuvang lên, theo bản năng và quá mệt vì đói, giọng cậu hơi yếu, vẻ vô cùng uể oải, phải nói cậu có một giọng nói rất hay nhưng giờ lại trở nênđuối xừ:

- Vào đi!

- Cậu chủ! - Alex vừa cúi đầu chào cậu. Tuy cố tỏ vẻ kính trọng cậu chủcủa mình nhưng anh vẫn không nén được bản tính mà giáo huấn Kevin:

- Đi chơi cho đã rồi giờ lăn ra than mệt, ăn roi được chưa? - Phải nóituy anh ta là một người châu Âu chính gốc nhưng phát âm tiếng Việt khátốt, khó mà phát hiện anh chỉ mới học tiếng Việt gần một năm.

Minh dẫu môi, mắt vẫn nhắm nghiền:

- Kệ người ta!

- Hừ, bản thân mình phải dõi theo trông như trông trẻ thế mà em vẫn gâychuyện om sòm. Sao? Không để anh can thiệp thì em cảm thấy thế nào? Vuikhông? - Anh nói, thích thú mà như trêu. Trên áo vest đen của Alex cómột huy hiệu màu vàng cách điệu hình chữ S giống như sợi dây chuyền trên cổ Minh.

Alex không chỉ là một vệ sĩ, anh còn là một người anh lớn của Kevin. Tuy tính Kev có phần cao ngạo, ương bướng nhưng rất nghe lời anh. Gần đây,tâm trạng Kev không tốt, vì thế nó trầm cảm hơn. Anh hay khơi mào, kiếmcớ cho nó nói chuyện nhưng thằng bé vẫn chẳng buồn quan tâm.

Kevin bật dậy ngồi ở cuối giường nhìn anh. Điệu bộ như một chú mèo lười ngủ.

- Có chuyện gì?

Anh nghiêng mặt thấp xuống, tay sờ vào trán Kevin.

- Em bị sốt rồi.

- Không sao. – Cậu xua tay. – Sẽ uống thuốc mà. Còn việc gì không?

Alex đưa cho cậu chủ hồ sơ trên tay mình, dõng dạc:

- Hồ sơ giả cho em sống tại Việt Nam. Chứng minh thư tên Hoàng HiểuMinh, quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã di cư sang Anh, hiệnsống tại Việt Nam một mình.

Kevin nhướn mắt:

- Minh?

- Ừ, nghe cũng hay hay. Từ nay ai hỏi thì trả lời tên đó nha.

Kevin gật gù, ngẩng mặt.

- Em tên gì?

- Kevin Stewart.

Cậu hừ lạnh, ném thẳng cái gối nằm vào người anh.

- Vậy mà bảo người ta nhớ.

Alex thè lưỡi, gãi đầu, lúng búng:

- Quên mất. Nhím xù tên Hoàng Hiểu Minh.

- Good.

Không gian tĩnh lặng hơn. Alex cúi người nhặt lấy cái gối đang lăn lócdưới sàn ôm vào lòng, bước tới chỗ Kevin, ngồi xuống giường:

- Em ổn chứ?

- Có sao đâu! - Cậu bình thản đáp.

- Em vẫn dùng những viên thuốc đó sao?

- Những viên thuốc nào? - Minh đáp, không chút biến động. Cậu đã ngồidậy, thu người ở góc trái mép giường, những ngón tay vân vê lớp dragiường mềm mịn.

- Lixomil.

-Ngón tay đặt trên lớp dra bất động, Kevin im lìm trong một lát rồi khẽ khàng gật đầu.

- Thường em dùng mấy viên một lần?

- Khoảng hai viên, à không... là 3-4 viên gì đó! - Cậu thành thật đáp.

Alex thở dài, khuôn mặt bất lực đưa tay vuốt tóc cậu chủ nhỏ, giọng anh khàn trầm:

- Em chán cuộc sống này lắm sao? Bản thân em biết rõ lạm dụng thuốc anthần hậu quả rất khó lường. Liều thuốc cứ tăng dần thế này thì rất nguyhiểm.

- Em biết chứ! Nhưng mỗi đêm giấc ngủ đến với em một khó khăn hơn. Emkhông tài nào chợp mắt được! Hoặc không, trong giấc ngủ sẽ có những cơnác mộng thật khủng khiếp! Thời gian ngủ cứ thế rút dần lại. Em có muốnthế đâu? - Minh nói, đôi mắt cụp xuống buồn thẳm.

- Bao giờ em mới chịu nguôi ngoai? – Anh thở dài, mệt mỏi. Anh lo choKevin biết mấy. Anh sợ hãi nó ngày một hủy hoại bản thân mình tàn nhẫnhơn. Đứa trẻ vờ lơ đi với đau đớn, đứa trẻ trốn mình trong kí ức khôngchịu buông lơi, đứa trẻ tưởng như vô cảm này giấu nhẹm đi tâm hồn yếuđuối chằng chịt tổn thương, không cho ai chạm tới, không ai được làm đau nó nữa.

Nó sợ người ta tổn thương mình, nhưng lại tự hủy hoại bản thân! Ai chonó cái quyền ngang ngược như vậy? Nó có thể không yêu thể xác nó, nhưngnhững người thương yêu nó cũng biết đau xót cơ mà!

- Kara mất rồi! Bà chủ mất thật rồi! Cả Kevin cũng… à không, là Edwart,Edwart cũng mất thật rồi! Đó là sự thật! Sao em không chịu hiểu? Sao emcứ phải dằn vặt bản thân mình? Em biết em ngu ngốc lắm không?

- Anh im đi! – Kevin hét lớn, đôi mắt trừng lên đỏ ngầu. Tim cậu buốtthấu, cảm giác nhói đau theo từng lời của người vệ sĩ làm cậu chếchchoáng.

Đau? Đó đâu phải là tận cùng cảm xúc mà cậu trải qua! Nó còn căm hận, sợ hãi, hoang mang, bao nhiêu xúc cảm dày vò cậu suốt bao năm. Muốn quênmột ai đó, đâu phải dễ! Muốn nguôi ngoai một nỗi đau phải dùng mất baonăm? Muốn cậu quên đi tất cả? Phải chăng là điều đơn giản như anh nói?

Nhiều khi cậu căm ghét chính bản thân mình, vì cậu quá nhu nhược, mãi cứ như một con rối để cho người ta điều khiển.

Ngay cả một đứa bé như Kara – một đứa trẻ ngây ngô cậu cũng không bảo vệ được!

Vô dụng!

Chỉ một tháng trước, cậu vẫn đang vui đùa cùng Kara. Hơi ấm từ nụ hôncủa cô bé như còn vấn vương trên má cậu. Hơi ấm đó đã lan tỏa vào tráitim khô cằn của cậu, một trái tim dường như không còn sự sống, nụ hônvẫn như còn phảng phất trên quanh cậu, dường như vẫn còn rất ấm áp. Rấtlâu rồi không ai hôn cậu như thế, không ai truyền hơi ấm của sự sống đến cho cậu - hơi ấm của sự yêu thương.

Cái ngày đầu tiên cha đưa người phụ nữ và Kara về nhà, cậu thật sự không thích. Thật sự cậu không muốn chấp nhận, nhưng đối với một cô bé trongsáng, hồn nhiên như Kara thì cậu không nỡ lạnh lùng với em ấy được.

Cậu tiếc sao mình không yêu thương cô bé nhiều hơn, để giờ luyến tiếc những kỉ niệm cùng đứa em gái xấu số đó.

Tổn thương này thêm một lần nữa khắc sâu thêm vào tim cậu, trái tim đã kiệt quệ, chai sần cảm xúc.

Đứng giữa những kí ức úa tàn, tia mắt Kevin mịt mờ đăm đăm xoáy sâu vào không gian. Alex đưa nhẹ ánh mắt, hạ giọng dịu dàng:

- Hôm nay em có vui không?

Lặng thinh, Kevin không trả lời. Alex chậm rãi nói tiếp.

- Hết một ngày rồi.

- Ừm. – Kevin cúi đầu.

- Anh xin lỗi. - Anh nhỏ nhẹ.

- Hết việc rồi, anh ra ngoài đi! - Minh cố xua đuổi Alex ra ngoài. Nhưđang trốn đi một bí mật mà bản thân không hề muốn đối mặt.

- Edward… – Alex ngập ngừng như muốn nói nhiều điều. Mái tóc vàng cúi thấp đầu nhìn cậu.

Nghe tên gọi ấy phát ra từ Alex, Kevin trừng mắt gay gắt, gằn giọng:

- Đừng nhắc tới cái tên đó.

Anh hít hơi sâu, giọng có chút run nhưng vãn tuôn thành lời dài. Ánh mắt anh như dò xét, anh hiểu cậu đến nỗi như có thể đọc lên tất cả những gì cậu nghĩ.

- Anh biết em là ai, đừng cố biến mình thành một người khác. Muốn khóc,muốn cười là quyền của em, thành thật với cảm xúc bản thân mình chút đi! Trò chơi vẫn còn dài, đừng để bản thân mình ngã quỵ trước khi cuộc vuitàn.

Kevin mím môi, kích động lườm mắt:

-Lắm lời! Ra ngoài!

-Anh chỉ nhắc như vậy, em tự suy nghĩ lấy.

-Ra ngoài!!!

-Anh sẽ chuẩn bị buổi tối cho em. – Nói rồi như thói quen, Alex cúi người chào cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.

Có một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo anh, sự lạnh lẽo không chút hơi ấm của người đó đang tràn ngập căn phòng.

Alex đang cố trấn tỉnh một thiên thần đang sa vào một cuộc chơi khônghồi dứt. Nhưng liệu anh có đủ sức để rửa sạch đôi cánh đã nhuốm đầy sựtanh tưởi từ máu của thiên thần này?

Kevin thu lại bộ dạng đơn độc, đứng thẳng dậy nhìn hình ảnh mình đangphản chiếu từ tấm gương đối diện, miệng cậu nhếch lên một nụ cười lạnhlẽo như chính thức khai ngòi một cuộc chơi.

-Tìm được Jonny rồi.

“Nó ra sao? Ổn chứ?”

-Ổn hơn chúng ta. Nhưng nguy hiểm thì sắp gần kề.

“Để đó. Tớ gặp nó. Nghĩ ngơi đi.”

-Ừm, chào cậu, send cho tớ tài liệu về gia đình “cô ấy”.

-Okay. Chiều mát! Tớ gửi sau! Bye!

-Bye bye!

“Tút…tút…tút...”

Âm thanh kết thúc một cuộc gọi giữa chiều hè oi bức. Kevin cầm điệnthoại trong tay, ánh mắt thâm trầm. Jonny quá ngoan cố, cậu ta nghĩ rằng họ sẽ buông tha cho cậu?

Cậu lại nhếch môi, lầm bầm:

- Buông tha chưa chắc là một ơn huệ.

Kevin mở cửa tủ quần áo. Nắng hanh vàng chợt ùa vào xua tan thứ bóng tối trong tủ, rọi chiếu vào từng ngóc ngách một. Trong tủ chỉ toàn một màuđen, quần áo trong tủ của cậu đa phần chỉ là màu đen. Có lẽ màu đen mớihợp với cậu và chỉ nó mới có thể nhắc nhở cậu là ai.

Cậu xua tay tìm một bộ quần áo, mắt lia từng góc tủ rồi dừng lại ở một vật.

Đó là một chiếc hộp giấy màu xám bạc, vuông vức cỡ chừng một cái ghế con nhỏ được đặt trên nắp vali, khuất sau lớp quần áo. Mắt cậu chăm chúnhìn nó. Tay lùa mớ quần áo đặt vào hai bên để lộ rõ chiếc hộp ra.

Tay Kev miết nhẹ lên nắp hộp, cảm giác lành lạnh, trơn bóng của hộp dậpvào từng xúc giác trên tay. Nắng xiên qua gáy cậu và chiếu thẳng vàohộp. Chần chừ một lúc, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên.

Như cảm nhận được chiếc hộp đang di chuyển, đồ vật trong hộp như cũngrun nhẹ lên, chúng như có linh hồn. Hai tay cậu nhấc chiếc hộp ra khỏitủ, đôi mắt dấy lên những suy nghĩ bấn loạn: Mở hay không?

Sau một hồi mãi ngắm nhìn chiếc hộp, cậu di chuyển về phía chiếc giường, tay vẫn khư khư chiếc hộp trong tay.

Chiếc giường ban nãy khuất nắng giờ đã được phủ lên một màu vàng nhẹnhàng. Tấm rèm trắng ở cửa dẫn ra lan can ngoài ban công không đủ sứccản những tia nắng rực rỡ kia len lỏi vào phòng.

Đặt chiếc hộp lên giường, Kevin cảm nhận được luồng không khí nóng nhiệt đới và cả hơi thở của cậu như đang sưởi ấm chiếc hộp lạnh lẽo kia.

Vuốt nhẹ lên nắp hộp, cậu ngồi hẳn lên giường, ngón tay bẩy nhẹ mở nắphộp ra. Biểu hiện có chút chần chừ, những ngón tay e dè mở lên rồi đậylại, sau một hơi thở sâu, cậu cũng quyết định mở nắp ra.

Hơi thở cũ kĩ của thời gian xộc vào mũi, có những tiếng cười khanhkhách, tiếng nói vui vẻ, cả những tiếng gào khóc như những cơn ác mộnghàng đêm vây kín lấy Kevin.

Mắt cậu lia qua từng món đồ, từng đồ vật là từng câu chuyện đẫm đầy nước mắt. Trong đó có một sợi ren lụa màu xanh dương, một khung hình bị úpngược, một chiếc vòng tay có chiếc chuông nhỏ, một bảng tên học sinh vàba đồng tròn màu vàng đồng. Đó là tất cả hành trang quan trọng nhất củacậu.

Nó chất chứa sự đau thương tột cùng và những căm phẫn tột độ. Có tiếngcười, tiếng nói và cả máu những người mà cậu yêu thương nhất. Nỗi đau và sự mất mát đang tràn ngập căn phòng. Kevin đưa tay nâng sợi ren lụalên. Đó là một sợi ren màu xanh thiên thanh được móc từ những sợi lụanhỏ rất cầu kì. Sợi ren dài gần một mét còn vương những sợi tóc đen dàióng ả vào móc đan.

Kevin áp sợi ren vào má, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng của hoa hồngtrên nó một cách e dè như sợ hương thơm đó sẽ tan biến. Phút chốc, sợiren như biết thở, nó quấn nhẹ nhàng quanh tay cậu như ôm ấp, chở che.

Nắng hanh vàng vào mặt cậu, xuyên qua làn da trắng nổi vài vệt hồng dobỏng nắng. Dường như thấy cả dòng máu đang lưu chảy phập phồng trongmạch ở thái dương của cậu. Kevin đưa tay quấn từng vòng ren quanh ngóntay thon dài như muốn sưởi ấm nó, truyền hơi ấm vào sợi ren. Cuối đuôisợi ren có vài đốm ngả màu, một màu đỏ cam xỉn như được tẩm khô khốc vào nó. Sự khô rám, sần sùi của lớp úa màu đó tạo nên một vệt cứng ngắc. Đó là một vết máu đã khô. Nó gợi lên trong cậu một hình ảnh đau đớn,nguyên nhân của sự mất ngủ hằng đêm của cậu…

Tay cậu cố nắm chặt vào nó như muốn níu giữ sự sống cuối cùng trong nó.Mắt cậu thì cứ đăm đăm như bộ phim tua chậm những thước phim của quá khứ về sợi ren, thứ mà của người phụ nữ cậu yêu thương nhất để lại.

Kev dịu dàng đặt sợi ren xuống giường như cố xua đi một cảm xúc sợ hãi lẫn tang tóc trong đầu.

Tấm dra trắng đơn điệu được điểm xuyến đẹp hơn bởi màu xanh thuần khiết, sợi ren như một sợi tảo biển dịu nhẹ uốn quanh không quy tắc trải dàitrên lớp dra.

Kev lại đưa tay vào hộp. Ánh nắng vàng rộm như màu mật phủ quanh chiếchộp làm cho nó dần dần ấm lên, âm thanh trong phòng giờ thì chỉ còntiếng ro ro của máy điều hòa, ngoài ra không gian còn lại thì đều tĩnhlặng.

Im bặt.

Cậu lại lấy ra một thứ. Chiếc vòng tay bạch kim chỉ bé bằng bàn tay trẻcon nằm gọn trong bàn tay Kevin lại là một kỉ vật của người quá cố, cũng giống như để hình bóng, nỗi nhớ nhung, niềm yêu thương, sự chở che,những kí ức đẹp lẫn niềm vui...Và cả những đau buồn mà họ để lại trongkí ức cậu, tâm hồn cậu khi họ ngự trị một địa vị quan trọng trong lòngcậu mà họ lại ra đi một cách đột ngột không báo trước.

Mà họ lại ra đi là vì cậu, là thế thân cho cậu. Chiếc vòng bị nắng chiếu vào lóe lên những ánh kim chói mắt, trên vòng tay được mắc một chiếcchuông nhỏ màu đen, viền màu vàng thật đáng yêu. Nhìn vào nó ta có thểtưởng tượng ra chủ nhân của nó ắt hẳn là một bé gái vô cùng dễ thương và hết sức tinh nghịch. Kev đưa chiếc vòng lên trước mặt, bàn tay khẽ đung đưa từng nhịp, từng nhịp…

“Leng keng, leng keng, leng keng,…”

Âm thanh trong trẻo vang lên khắp phòng. Âm thanh như xóa tan sự tĩnhmịch đến rợn người, sưởi ấm một tâm hồn đang lạc vào chốn tăm tối khônglối thoát. Vuốt nhẹ lên chiếc vòng, miệng cậu khẽ cong lên một chút, rất nhẹ nhàng và vụt qua như một cơn gió. Kevin đặt chiếc vòng bên cạnh sợi ren lụa, tay lại lia vào hộp. Trong hộp có một khung hình bị úp xuống,cậu không đủ dũng khí để lật nó lên.

Cậu sợ! Sợ và không muốn đối mặt. Cậu không muốn nhớ tới nó.

Một tấm hình toàn vẹn năm con người, nhưng giờ chỉ còn cậu. À không, còn một người nhưng mãi mãi mờ nhạt trong mắt cậu và dường như người đókhông hề hiện hữu.

Nhưng sức mạnh vô hình nào đã lôi kéo cậu lật khung hình lên.

-Jenemi… - Tiếng thốt rất nhỏ, Kevin sờ tay lên mặt đứa bé sơ sinh trong tấm ảnh.

Từ trái sang, một người đàn ông châu Âu tuấn tú đang bế một cậu bé chừng năm tuổi trên tay, đứa bé cười tươi thật hạnh phúc. Cạnh bên, một bétrai hệt như em bé kia đang quàng tay lên cổ người phụ nữ xinh đẹp cómái tóc xõa dài. Tay bà đang bế một em bé sơ sinh, đứa trẻ mà Kev đã gọi tên.

Ánh mắt vụt qua rất nhanh, cậu lại úp khung hình xuống, không dám nhìnnữa. Tay run run cậu sờ vào khung hình và rụt lại nhanh chóng. Tay đưavào một góc hộp nhấc một bảng tên học sinh: Edward Stewart - tên củangười học sinh đó. Cái tên đó hao hao giống với tên cậu. Kevin nâng cáibảng tên hình chữ nhật làm bằng vàng hơi cũ nhưng vẫn còn rất sáng cóhàng tên Edward Stewart trên tay. Ngón tay mân mê từng kí tự trên bảng.Rất lâu rồi cậu không đọc lại cái tên đó. Một cái tên chứa bí mật củacậu, người đó là ai? Cậu không được phép nhớ tới nó.

Cậu là Kevin! Và mãi mãi là như thế Kevin là tên của cậu. Kevin Stewart. Nét mặt Kev đã lạnh giờ còn đen sầm hơn. Cảm giác đôi chân như tê dại.Đôi chân cậu đã từng tứa máu vì một cái tên. Lúc cậu chỉ là một đứa trẻ, là một đứa trẻ và còn một ĐỨA TRẺ KHÁC NỮA. Môi Minh mím lại, cảm giácbuốt giá xâm nhập vào khắp người. Lờ đi cái bảng tên để trốn đi nhữngdòng kí ức, cậu đặt nó lên giường, cạnh hai vật kia. Ánh mắt cậu hằn lên những tia đỏ ngầu khi nhìn vào những đồng tròn trong hộp. Đó là ba đồng tiền màu vàng đồng, đường kính khoảng 4cm. Một mặt khắc nổi biểu tượngngười đàn ông đang cầm điếu xì gà ngun ngút khói, phía dưới có hàng chữMR.M, mặt bên kia là biểu tượng khẩu súng đang lên cò và ba từ: D.I.E -đồng tiền tử thần. Mỗi lần đồng tiền này xuất hiện biểu hiện cho mộtngười thân của cậu ra đi.

Kevin lấy đồng tiền thứ nhất, là một đồng tiền đã ngả màu, ánh vàng kimkhông còn mà chỉ có những lốm đốm đen xỉn phủ lên mờ nhạt.

Mười năm trước chính vì đồng tiền này mà cậu đã mất một người thân, người hiểu cậu nhất.

Cậu nắm chặt đồng tiền trong tay rồi lại nhìn về phía bảng tên như biếtrằng người thân đã ra đi của cậu chính là người đã từng mang bảng tênđó.

Đặt đồng tròn bên cạnh bảng tên, cậu vơ lấy đồng tiền thứ hai.

Khác với đồng tiền trước, đồng này mới hơn nhưng có dính rất nhiều vếtmáu, Kevin bẩy nhẹ đồng tròn lên cao rồi nắm lại: D.I.E - cái chết sẽđến với họ.

Cậu đặt nó bên cạnh sợi ren xanh, sợi ren như có hồn phủ lên đồng tiền,cậu lại vớ lấy đồng tiền thứ ba. Đồng tiền sáng lóa còn vương khá nhiềuđất cát, vẫn như ngày hôm đó: một tháng trước. Ánh đồng vàng kim chóimắt phản chiếu những tia nắng cuối ngày. Kevin đứng bật dậy bước vềhướng lan can, cạnh tấm rèm trắng. Tiếng xe cộ nhộn nhịp len lỏi vào tay cậu. Kevin đưa tay lên xem chiếc đồng hồ trên tay: 16h15 phút, đãchiều. Tia nắng vẫn còn sáng mạnh, mặt trời như quả bóng lửa nhắm hướngcậu mà chiếu tới, rọi mạnh vào mắt cậu. Cậu đưa đồng tiền lên cao, đồngtiền che khuất quả bóng lửa chói chang ấy, mắt trái cậu nheo lại, mắtcòn lại nhìn về phía đồng tiền tròn. Hình ảnh người đàn ông cầm điếuthuốc xì gà nhàn nhã làm cậu sục sôi một mục đích duy nhất, mục đíchcuối cùng để cậu tồn tại.

Gương mặt vô hồn tràn ngập phẫn uất, cậu cong môi cười chua chát:

- Đừng nghĩ một tay có thể che cả trời! Hãy chờ đợi sự trả thù của những ác quỷ công lí. Chào mừng mọi người đến với trò chơi của tôi. Tôi cượcbằng cả mạng mình để chơi với ván! Trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ tìmđược nó - Angel!

Quay lại với căn phòng đang đặc quánh dòng hơi thở của cõi âm. Sự âm u,mù mịt bủa vây tất cả, phủ lên cả những đồ vật trang trí xa hoa trongphòng. Kevin nhẹ người cúi nhặt ba đồng tiền vào hộp cùng với những kỉvật kia. Tất cả những thứ đó là nhân chứng cho một cuộc chinh phạt đẫmmáu sắp diễn ra. Chiếc hộp như một cỗ quan tài chôn đi những người thânyêu nhất của cậu. Cái bảng tên như một cái linh vị để thờ một người cònsống, người vẫn đang đứng đây và làm một người khác. Có bí mật gì giữahai cái tên Edward và Kevin? Một bí mật chôn giấu tính cách của một conngười. Nắp "quan tài" đã đóng, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đợi đó!

Cất chiếc hộp vào vali, cậu phải chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới.

[Từ nay hãy gọi tôi là Hoàng Hiểu Minh]

“Xoạt” - Những tia nước thật mạnh vào người để gột rửa hết những bấnloạn, suy nghĩ miên man suốt một ngày. Dòng nước từ vòi sen lạnh băngxâm nhập vào da thịt Minh.

Từng phân tử nước như nạp lại năng lượng cho Kevin – giờ đã mang cái tên mới là là Hoàng Hiểu Minh. Lau mớ tóc hỗn độn rũ nước trên đầu, Minhxoay người nhìn thẳng vào tấm gương lớn trong toilet.

Những giọt nước rơi tí tách từ mái tóc nâu sũng nước rũ vào gương mặtthanh tú với làn da nhợt nhạt của cậu lóng lánh dưới ánh đèn. Minh mặcchiếc quần jean đen, phía trên thân trần để lộ làn da trắng mềm, vết xăm thánh giá đen lộ rõ dưới ánh đèn sáng lóa.

Hôm nay cậu cảm thấy là lạ, dường như cậu bị mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải mà cậu không tài nào nhớ nổi.

Minh chau mày trước gương, ngắm bản thân thật kĩ. Chợt, sực nhớ cổ cậunhẹ tênh, trống vắng khác lạ. Cậu nắm chặt tay, tay còn lại xoa vào cáicổ bị mất một thứ cực-kì-quan-trọng:

- Chết! Mất sợi dây chuyền rồi! Chết tiệt! Nguy rồi!...

Chiều. Nắngbuông lơi thả dài trên những nếp phố. Mặt trời vẫn sáng lạn một quầngdương đỏ hồng như lòng đào của trứng. Mây lao xao đậu trên những cánhchim. Thứ ánh nắng vàng mướt táp vào lớp kính thuỷ tinh dày của phòngkhám thành một vệt bóng xám đen.

Hạ Khánh Di ngồi trên ghế, bần thần như chết lặng. Bên cạnh cậu, chú thỏ trắng biếng nhác ngủ say sưa.

Vài tiếng kêu văng vẳng của một chú mèo tam thể nằm trong lồng, tiếngkêu nhè nhẹ nhưng cũng phủ lên một màu u ám kì lạ cho phòng khám.

Tiếng phong linh kêu leng keng. Bác sĩ Tâm \_ một người đàn ông 50 tuổicó làn da rám nắng, đôi mắt đen cùng gương mặt phúc hậu đang bế trên tay một chú cún nhỏ đang rên ư ử. Ông vừa ra ngoài khoảng hai tiếng để giúp cho một khách hàng đang nhờ chữa trị cho thú nuôi của mình. Trên đườngvề, ắt hẳn ông đã cứu giúp cho chú chó con đáng thương đang bị lạc nàyđến phòng khám để kiểm tra sức khoẻ, và sẽ có một người hảo tâm nào đósẽ nhận nuôi chú cún này từ viện thú y của ông.

Bác sĩ Thanh Tâm bước vào trong, gương mặt hơi mệt vì chuyến đi. Song,ông vẫn đặt hộp dụng cụ trở lại bàn làm việc và bế con chó ấy lên bànkhám sức khoẻ.

Khánh Di gật nhẹ đầu chào ông, cậu thả con thỏ đang ngủ vào cái thùngcarton có phủ lớp cỏ mềm và một vài sợi rau muống mướt xanh để cho nónhâm nhi.

Dường như có gì đó đang rào cản mọi cảnh quang ở đây, có ánh mắt nào đó đang bám sát vào từng cử chỉ của cậu.

Di thở dài âu sầu, tiến đến những chiếc lồng có những chú cún đang réosủa lộn xộn mà châm thêm nước và thức ăn vào những cái máng trống huơ,sạch cạn.

\_ Di, con có sao không? - Bác sĩ Tâm đang dùng khăn lau sạch vết bùn cát trên lớp lông đen mun của chú cún nhỏ béo ú. Con chó dễ chịu mà lim dim mắt. Ông ngước nhìn vẻ bần thần của Di mà quan tâm.

Di ngẩng mặt, ánh mắt xanh biếc đau đáu một tia bất lực, nụ cười yếu ớt:

\_ Họ tới rồi!

\_ Ai? - Người bác sĩ thú y hỏi.

## 6. Q.1 - Chương 4.3 : Cậu Là Một Ngôi Sao

\_ Angel Hunters. - Khánh Di đáp, ráo hoảnh không một mảy may cảm xúc.

\_ Sao? - Chiếc khăn trên tay người đàn ông rơi xuống.

\_ Sứ giả của bóng đêm và Thợ săn thiên thần đã triệu tập rồi. Nơi nàykhông còn an toàn cho chúng ta. - Di trông thấy vẻ bất ngờ của bác sĩ,cậu nói thêm.

Đôi mắt giấu trong cặp kính không gọng mở trân trân, những tia kinh hoàng thẫm lên những mạch máu đỏ lừ:

\_ Họ tới rồi ư? Vậy là con đã...

\_ Con vừa gặp Demon.

\_ Demon? Cậu ấy đến Việt Nam? Khánh Di, chuyện gì đã xảy ra? - Bác sĩ Thanh Tâm nóng lòng mà dồn dập.

Di đóng cửa chiếc lồng vừa được châm thêm nước vào, nụ cười như hư vô,bước chân tới gần bàn khám sức khoẻ, bế con chó đen nhỏ bé đang run nhẹlên vỗ về:

\_ Không sao! Không sao! Đừng lo lắng!

\_ Cậu ấy bắt con trở về? - Người đàn ông khoác áo blouse bên cạnh lo lắng.

\_ Vâng. - Di đáp. - Nhưng con đã từ chối. Không chỉ riêng vì muốn cócuộc sống bình yên mà còn vì cắn rứt lương tâm. Con đã bán đứng họ. Conthật tồi tệ! - Di cúi đầu, ánh mắt khổ tâm rung rinh đầy tâm trạng.

Một tiếng thở dài vang lên khe khẽ, bác sĩ Trần Thanh Tâm cắn môi, vỗ nhẹ vai người thiếu niên:

\_ Đừng bận tâm. Chỉ là bất đắc dĩ. Không ai thù hằn con cả.

\_ Nhưng con đã biết một bí mật kinh khủng, điều không thể tin được. Đằng sau Angel là một âm mưu thảm khốc, con không ngờ được nó đáng sợ nhưthế. Những cái chết liên quan đến CU 10 1 đều rất bất thường, cả vụ hoảhoạn mười hai năm trước tại Malaysia cũng không đơn thuần là sự cố. Đólà một mưu đồ được tính toán từ trước. Con thấy bất lực khi không làmđược gì để thay đổi cục diện hay cả tiết lộ bí mật này. - Di nói dài,đặt con chó xuống chiếc cân nhỏ trên bàn để đo trọng lượng.

\_ Con đừng cảm thấy tội lỗi. Chính con cũng không thể tự bảo vệ được mình. Ta không trách con! - Ông lắc đầu nhẹ nhàng.

Di cong nhẹ vệt môi, đưa tay đẩy cái kính cận dày gọng đen bị chệch xuống sống mũi lên, dịu dàng:

\_ Con sẽ không cho ai đụng đến Hàn Băng đâu!

\_ Đừng, đừng nhắc cái tên đó. Nó đã chết cùng vụ hoả hoạn của hơn mười năm trước. - Chân mày kia chợt cau lại nhắc nhở.

\_ Vâng, Hàn Băng đã chết rồi! Hậu duệ cuối cùng của Angel đã chết. "Tấtcả đi vào quá khứ. Tội lỗi chìm trong đáy biển sâu. Nước mắt hoà trongcát mặn. Máu thấm đẫm những cánh hoa. Tang thương nhấn vào lửa đỏ.Và...sự thật lắng sâu trong đáy lòng!" Lời thề này, con chưa bao giờquên! - Di ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền kia, như một lời cam kết.

\_ Bi kịch của thế hệ trước không liên can tới các con. Chúng con đã bịđối xử bất công khi phải trả giá cho món nợ của những người quá cố. Đừng chìm sâu vào trò chơi đó nữa, không ai có lợi cả! - Ông đặt tay lên vai Khánh Di mà ôn tồn.

Gọng kính đen lại được đẩy đi, ánh mắt xanh rơi nhẹ loang theo không gian, có tiếng thở dài như nuối tiếc:

\_ Giá như... con cũng như Hàn Băng. Và cha của con... cũng như chúDaniel, được chôn chặt bí mật mà đến thiên thu. Sai lầm. Nó đã giết chết một thế hệ bởi dã tâm tàn ác đó. Angel\_con ác quỷ vô hình đã biến mọithứ thành tang tóc. Con thề là sẽ khoá chặt nó nằm trong tâm trí cho tới khi không còn tồn tại nữa. Mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng dài, tỉnhdậy rồi mọi thứ sẽ tan biến. Sẽ không có gì đâu! Qua mau thôi!

\_ Con lại định rời Việt Nam? - Ánh mắt vị bác sĩ hắt vào dáng vóc cao gầy kia.

\_ Không! Con ở bên cô ấy! Con phải thay cha con trả lại món nợ này. Tộilỗi của ông ấy là một hổ thẹn. Con sẽ thay ông làm nốt đều cần làm củamột kẻ tội đồ. - Di nói, đôi mắt long lên sóng sánh. Cậu bế thốc con cún nhỏ ôm ấp trong lòng.

\_ Haizz... Có thể để cho tiểu thư ở đây nữa không? Họ đã đánh hơi tới nơi rồi! - Một hơi thở bị chất chứa nhiều phiền muộn.

\_ Đừng để cô ấy biết được sự thật. Cứ cho Tiểu Bạch sống bình thường. Cô ấy quá vô tư và thánh thiện. Đừng làm vẩn đục cô gái ấy. Sinh ra từtang thương và số phận là bi kịch. Cô ấy quá thê thảm rồi! Hãy để mộtthiên thần luôn có một đôi cánh trắng thật xinh đẹp, thật hồn nhiên.

Ánh nắng cuối ngày vẫn ăn mòn loang lổ qua lớp kính, tịch mịch và u vong.

\_ Bạch Hàn Băng. Hơ, cái tên này không nên được vang lên nữa! - Bác sĩ trầm giọng, cơ mặt xơ cứng đầy âu lo.

\_ Vâng. Con nhớ rồi! Con sẽ gánh vác tất cả. Sẽ không có gì đâu! - Đôi mắt biêng biếc giương lên kiên định.

\_ Đừng quá ôm đồm, con sẽ rất mệt mỏi. Hãy nhận lấy sự giúp đỡ, nếu cần.

\_ Angel Hunters không dễ dàng buông tha thế đâu. Con có linh cảm khôngtốt. Sự trợ giúp của họ chưa chắc đến từ thiện tâm. - Cậu cau khẽ ấnđường.

\_ Phải. "Buông tha chưa chắc đã là một ân huệ!" - Ông vừa nói, vừa đưa tay dán một tờ stick note lên bàn.

Mặt Di tái xanh:

\_ Mẩu giấy này...

\_ Ta thấy nó được dán trên cửa kính. Đây là...

\_ Lời cảnh báo của Demon. - Dường như đã phát hiện được bất ổn, Di thở hắt.

\_ Cả Dragon, Demon và BJ đều đang tìm con. Hãy cẩn thận! - Bàn tay của người bác sĩ nắm chặt tay Di mà nhắc.

\_ Con làm, con chịu. - Di đáp, ánh mắt hằn lên một sự kiên quyết đáng sợ, cậu vò chặt mẩu giấy trong tay mà lặng người.

Bác sĩ Thanh Tâm lắc đầu, nỗi khổ tâm đang dày vò ông. Tháo chiếc kính ra khỏi gương mặt, ông xoa nhẹ đôi mắt đang mỏi mệt.

\_ Đừng để xảy ra chuyện gì. Con nhớ đó!

\_ Vâng ạ! - Di cúi thấp đầu.

\_ À, xế chiều rồi! Con về trước đi, kẻo mẹ trông! - Ông cố gượng cười để quay lại nhịp điệu bình thường cho phòng khám.

\_ Vậy con xin phép! Con về đây ạ! - Di đặt chú chó vào lòng bác sĩ Tâm,chào nhẹ nhàng. Cậu lấy cái mũ lưỡi trai nâu mắc trên móc, lễ phép rờiđi.

Ánh mắt não nề phía sau vẫn dán theo cậu. Cuộc sống yên bình ở đây sắpbị phá vỡ, mọi thứ đang bị moi lên như bày biện một món quà lưu niệmtrong tủ kính. Nhưng nó không đơn thuần chỉ để trưng bày mà nó được khai quật lên để... ĐÁNH CƯỚP!

\*\*\*

Di dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi phòng khám. Nắng táp cả vào lưngcậu, xiên đến chiếc bóng nghiêng ngả thành vệt đen xám trên mặt đất.Trời vàng hanh chói lòa. Cơn nắng cuối ngày dần chuyển hoá thành sắc cam tím u buồn.

Nhăn nhẹ trán lại, Di bực dọc nhìn bánh xe trước của mình. Nó đã bị xìhơi, trở nên dẹp lép như một cái phao mất hết không khí. Cậu cúi ngườixuống tăm tia rồi bực dọc đá vào bánh xe dỗi hờn.

Thế là người và xe cùng lang thang trên những góc phố yên ả của thịtrấn, nơi vốn sắp đón nhận sự ùn tắc chật đường vì sắp tới giờ tan sởcủa viên chức.

Mây lãng đãng trôi bềnh bồng, phiêu du cùng những cơn gió vô định. Chiếc xe và người đều đi thật nhàn rỗi nhưng mỗi bước chân đều mang cảm giácnặng trịch như đổ thêm hai cột bê tông vào chân. Cậu cố tình đi thậtchậm để suy xét những việc vừa qua, cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng lòngrối như muôn ngàn sợi râu tóc của gã hung thần ác ôn đang trói chặt lấylý trí của cậu.

Di vẫn dắt xe đạp đi trên con đường thật điềm nhiên, như cố che đi cơnrối rắm đang như đứa trẻ đang dùng vô vàn cây bút dạ vẽ nguệch ngoạc, cố điêu khắc một cơn hoảng sợ vô hình mà len lén gặm nhấm hết thảy tâm trí cậu. Khánh Di đã đi một đoạn dài từ thị trấn về đến gần nhà mình. Cậuđi ngang qua con đường luôn có những cánh hoa bồ công anh luôn bay lảngvảng như muôn ngàn tinh linh nhỏ bé đang múa lượn cùng nhau. Con đườngmà cô bạn thân Apple của cậu luôn đùa là "Con đường dẫn tới thiên đàng". Một cách phiếm đùa thật mộng mơ!

Nắng chiếu vào những vạt cỏ úa cao ngang vai cậu, gió thổi xào xạc nhưchuyện trò cùng những cô tiên đang ẩn hiện trong những vệt mây trongveo.

Đoạn đường này rẽ sang phải sẽ là nhà của bác sĩ Tâm, còn đi tiếp gần 100m nữa thì tới hẻm vào nhà cậu.

Di vẫn đi theo những lối mòn đã in sâu trên mặt đường, hơi thở dịu vu vơ như mệt mỏi. Đã tới hẻm vào nhà cậu.

Trước hẻm, một tiệm sửa xe tạm bợ nằm sát trong vỉa hè, xơ xác và lạchậu đến nỗi vẫn dùng đến ống bơm hơi bằng tay. Di dừng lại trước hẻm,tăm tia nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế bố, mặt ông bị che bởichiếc mũ tai bèo sờn đen, rách rưới. Cậu cất tiếng chào nhẹ:

\_ Bác Liêm ơi, bác ơi bác.

\_ Ủa? Di hả con? Nào, xe lại bị hư gì nữa hả? - Người đàn ông nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt dậy, giở chiếc mũ tai bèo ra khỏi mặt mà niềm nởchào hỏi. Đó là một người đàn ông có gương mặt khắc khổ, đen nhẻm làmnghề sửa xe đạp. Trên người ông nhớp nháp đầy dầu nhớt tèm nhem, duy đôi mắt lại toả sáng đầy thân thiện.

Di vuốt những giọt mồ hôi trên trán và cổ, gạt chống xe mà nheo mắt cười:

\_ Vâng ạ! Cái xe của con nó lại nhớ bác rồi. Nhõng nhẽo ghê ý!

\_ Ha ha! Thôi được rồi! Nào, dắt vô đây bác sửa cho! - Ông cười vui rồi vẫy tay chỉ hướng cho cậu dắt xe vào.

\_ Dạ. Bánh xe của con hình như bị xì lỗ mọt hay sao đó. Từ hôm qua tớinay mà cứ phải bơm hoài à! - Khánh Di dắt xe vào cho bác Liêm xem sửa.

\_ Ờ, để bác xem. - Ông chăm chú nhìn rồi ngồi chồm hổm, đẩy cho chiếc xe đạp ngã nằm dài trên đất rồi bắt đầu công việc.

Người đàn ông sửa xe kéo hộp dụng cụ tới gần mình, dùng dụng cụ chuyêndụng nạy lớp vỏ xe của cậu lên. Ông lôi trong lớp vỏ xe ra chiếc ruột xe mềm nhũn còn hăng hắc mùi nhựa. Kiểm tra bằng xúc giác ở tay qua lớp vỏ bên trong, cuối cùng ông kết luận:

\_ Xe của con bị cán phải đinh rồi. Thủng đến ba lỗ, phải vá ép mới được. Lâu à nha! Con đói bụng chưa?

\_ Hả? Dạ... - Di gãi đầu ngượng ngùng. Quả thật xế chiều nên bụng cậu đói meo mất rồi!

\_ Ha ha, thôi được rồi. Bỏ xe đây bác sửa. Con về nhà ăn cơm trước đi.Lát ra lấy xe sau! - Bác Liêm bật cười vui vẻ mà phẩy tay cho Di rời đi.

\_ Vâng ạ! Lát con ra! Con đi đây! - Di cúi đầu chào rồi bước đi vào phía con hẻm, mất dạng.

Hẻm vào nhà cậu hun hút sâu, hẹp và vắng vẻ vô cùng. Nó vốn là lối giữaphân cách tường của hai xí nghiệp nhỏ tạo nên, nhà của người dân nằmtrong khu vực tập trung ở cuối con hẻm. Ngoài ra, con đường trơn tru bịvây kín bởi hai bức tường cao ngất lốm đốm những vệt in khoan cắt bêtông hay quảng cáo hút hầm cầu và cả những gallery nguệch ngoạc lên.

Di đi bộ vào hẻm. Nắng xế vàng tía. Con hẻm vắng vẻ không bóng người cứ uốn khúc, ngoằn ngoèo không thấy đến nơi.

Thình lình, Di cảm nhận có tiếng bước chân đi theo mình, một cách khoan thai và bạo dạn.

Cậu đẩy nhanh bước chân. Nhịp chân đấy vẫn đuổi theo cậu. Một cách bấtan đầy lo sợ. Di không đi theo hướng tới nhà mà rẽ sang ngả khác. Bướcchân cứ bước theo cậu không buông tha.

Cậu chợt khựng chân bất ngờ:

\_ Mày là ai? - Di cất tiếng hỏi. Trước mặt cậu là hẻm cụt. Cậu cố tình dẫn dụ con người đó đi theo cậu đến đây.

Bước chân của con người đó vẫn mạnh bạo mà tiến tới gần cậu hơn:

\_ Hừm. Long time no see! Jonny! - Tiếng nói sau lưng cậu vang lên. Là tiếng của con trai.

\_ Cố nhân, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu! Black Jack! - Di cười nhạt, quay mặt lại nhìn người đứng sau mình.

Trước mặt Di là một thiếu niên trẻ tuổi khoác blazer đen, trên đầu độimũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, thấp thoáng lộ những sợi tóc bóng mượtmàu vàng kim chói loà sau chiếc mũ kia.

Chàng thiếu niên kéo chiếc nón thấp ngang mặt, chỉ lộ ra làn da trắng mịn, chiếc cằm nhọn cao sang và vệt môi cam mọng xinh đẹp.

\_ Đi theo tao làm gì? - Di hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Vệt môi cam cong lên quỷ dị:

\_ Tìm kẻ đã phản bội.

\_ Tao sao? Hơ hơ, trước giờ tao chưa từng đứng về phe ai cả. Tao chỉ làngười trung gian. - Khánh Di cười ngạo nghễ nhưng cơ mặt lại đông đặcnhư nước đá đổ trong khuôn.

Bóng blazer tiến sát đến bên Di. Thoáng chốc, cảm nhận một lực đẩy mạnh khủng khiếp ép sát Di vào tường:

\_ Đồ khốn! Angel đang ở đâu?

\_ Hừ! Tao không biết! - Cậu cười mỉa một cách liều lĩnh, tấm lưng ê nhức vì cú xô thô bạo vừa rồi.

\_ Nói mau! Nó đang ở đâu? - Một vật thể sắc bén, lạnh ngắt chạm vào cổ Di. Một sự uy hiếp đầy tàn ác và đáng sợ.

Di cong môi cười gằn, không có chút biểu hiện bất ngờ hay khiếp sợ. Cậu giương cao ánh mắt lên thách thức:

\_ Nó... đang nằm ở đây! Trong vỏ não của tao! - Cậu gõ nhẹ vào đầu mình, kiêu ngạo. - Giết tao đi! Mày sẽ không bao giờ tìm được nó đâu!

Con dao sắc lẹm vẫn đang kề trên cổ Di. Bằng một nụ cười rục muỗm man rợ của tử thần, chiếc mũ lưỡi trai nghiêng nhẹ đầu, lực gằn vào cán daomạnh hơn:

\_ Mày nghĩ tao sẽ không dám giết mày à? - Một dòng chất lỏng đỏ thẫm rịn ra từ vết da non mịn trên cổ Khánh Di, một cảnh tượng đầy hoảng loạnđến nghẹt thở.

Nắng đổ vào lưng chiếc áo khoác đen, hắt vệt dài trên bức tường, đè chồng lên cả vệt bóng người còn lại.

\_ Giết tao ư? Cứ việc! Tao chán sống lắm rồi đây! - Di nhếch môi châmchọc, thái độ vẫn đùa cợt như muốn cười đến phát ói gương mặt rùng rợncủa gã thần chết không lương tâm.

\_ Mày khá lắm! Nhưng mày đừng quên mày vẫn còn người phụ nữ mà mày gọilà "mẹ". - Cán dao xiên nằm ngang chếch một góc nhọn dí sát gần yết hầucủa Di.

Dòng màu đỏ lăn thành vệt dài, thấm ướt vào cổ áo chemise trắng. Đôi mắt xanh lơ hằn đầy gân máu:

\_ Thằng chó! Mày muốn gì? - Cậu nhoài người lên kích động, lưỡi dao vẫn ngang tàn rạch thành dấu tứa máu sâu hoắm trên cổ.

\_ Tao nói rồi! Tao cần Angel. - BJ nhếch môi.

\_ Kết thúc kế hoạch điên rồ đó đi! Không có lợi ích gì cả! Sống hai mặtthế này hạnh phúc lắm sao? - Khánh Di thở dài mà khuyên can con ngườikia.

\_ Đừng dạy khôn tao. Tao tự biết mình đang làm gì! - Bóng blazer nới lỏng mũi dao hơn.

Thu lượm chút sức lực còn sót, Di bất ngờ đẩy mạnh con người ấy ra khỏi người mình, té bật vào vách tường đối diện.

\_ Nhưng tao thì không muốn sống như thế nữa. Hãy để cho tao yên!

Gượng đứng thẳng người dậy, BJ cười đầy ma quỷ:

\_ Tốt. Thử mày chút thôi! Mày đang tuyên chiến với tao. Hãy chống mắt mà xem thứ mày sắp nếm trải. - BJ gập cán dao lại, vòng môi đầy thâm độc.Cậu quay đi, chỉnh chu chiếc mũ trên đầu.

\_ Mày rõ tao là ai mà. Black Jack\_kẻ không có trái tim!

Nói rồi, con người đó bỏ đi thật tự nhiên. Lời nói cuối đang đe doạKhánh Di trong hoang mang. Thoáng chốc, bóng đen len lỏi bước đi, mấthút.

Phía sau, Di tựa lưng vào tường, chết lặng.

[Trò chơi đã vận hành. Yêu cầu tất cả quân cờ về đúng vị trí. Let's start! ].

Nắng xô ngã bóng thành những đường đen. Li ti trên bầu trời những ụ mây đen đang kéo về.

Bão sắp về.

Mặt trời lặn dần xuống, nhường cho thứ bóng tối xâm chiếm toàn thành phố hoa mĩ này. Những ánh đèn đường bắt đầu lên rộ. những ánh đèn led nhấpnháy từ những cửa hiệu bên đường chiếu nom vui mắt. Từ đầu đường Y, mộtchiếc taxi màu vàng chanh, chóe vào mắt người khác, xe chạy chầm chậmrồi dừng lại ở một nơi. Nơi chiếc xe dừng lại là một tòa nhà cao, to lớn một cách đồ sộ màu trắng hiện ra trước mắt. Lối kiến trúc châu Âusang trọng với những tác phẩm điêu khắc giá trị càng làm tăngvẻ hoành tráng của nơi đây.Trước tòa nhà ấy có một tấm bảng cũng đồsộ không kém chi, hàng chữ được làm một cách tỉ mỉ, công phu màu vàngđồng ánh lên dòng chữ :“ New World Hotel.” \_Một khách sạn năm saohàng đầu của thành phố.

Người đàn ông đang đứng tần ngần trước toà nhà độ sộ, chínhngài đạo diễn đã bị "ai đó" đụng phải ban sáng, làm cho chân ông ta"bị gãy rôm rốp như bánh phồng tôm chiên giòn, đã sưng đỏ chót như bánh tiêu, bánh ú, đã lặt lìa, lặt lọi như bánh giò cháo quẩy" và cònchưa tính đến những tổn thương "nào là bị trẹo dây chằng, xuất huyết nội, viêm sọ não, chấn thương cột sống ,..".

Biết bao điều mà ông Quang Huy đã bịa ra nhằm lôi kéo cậu traitrẻ vào đóng phim cho mình. Chàng trai "mắc nợ hồi kiếp trước" của ông: Hoàng Hiểu Minh.

Sau khi Minh bỏ đi thì ông ta cũng cho cả đoàn tạm nghỉ, còn công việccủa ông bây giờ là tìm người đó, người có khả năng đảm nhận vai Kaytrong bộ phim của ông. Và đương nhiên Quang Huy chắc chắn rằng Hiểu Minh đang ở New World vì tấm danh thiếp mà cậu vô tình đánh rơi đã tố cáo cậu.

Tự tin bước qua cánh cửa kính xoay vòng, bên trong sảnh lớnrộng lớn ngút mắt. Sàn làm từ đá hoa cương trắng sữa đầythẫm mĩ kết hợp cùng cái đèn chùm khổng lồ cầu kì cực kìquý giá. Những dãy sô pha màu rượu vang đỏ đặt dài trong sảnhdọc theo lớp cửa thuỷ tinh trong suốt. Trong sảnh còn treo khánhiều ảnh vẽ trong thời kì Phục Hưng của Italia đầy giá trị.

Ông ta bước đến quầy tiếp tân hỏi cô lễ tân bằng một giọng dịu dàng nhất có thể và ít nhất là trong thời gian này. Vì sao? Vì cái bà lễ tân nàythấy ông Quang Huy đến chỉ khẽ liếc một cái cho có rồi tiếp tục côngviệc biến mình thành con cá mười bảy màu của mình (lòe lọet quá độ).

\_ Chào cô! Làm phiền cô…

Cô ta gập hộp phấn lại, miễn cưỡng cố gắng niềm nở với con người trước mặt.

\_ Thưa quý khách muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi ạ? -

Ông Huy há hốc trước gương mặt hoá trang chẳng khác gì cácnghệ sĩ trong đoàn ca kịch Quảng Đông. Ông nuốt nước bọt cáiực, nói tiếp:

\_ Thưa cô tôi muốn tìm người, cô có biết chàng trai nào tóc nâu nâu, mũi cao cao, da trắng trắng, mặt quần jean trắng, áo thun dài tay màu xanhlam vào dây không, à còn nữa cậu ta còn có…

\_ Thưa anh, những người tóc nâu nâu, da trắng trắng, mũi cao cao ấy thì ở đây có rất nhiều, chẳng hay ông muốn tìm ai, cụ thể ông phải cho tôimột cái tên chứ! - Cô ta vội cướp lời ông Quang Huy khi ông ta vừa địnhdiễn thuyết về cái người mà ông cần tìm đến sáng mai ấy. Cô nhẫn nạinói, tay cất hộp phấn vào ngăn bàn, mặt cố nở một nụ cười duyên, niềm nở nhất có thể theo tiêu chí của khách sạn “VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN, VỪALÒNG KHÁCH ĐI”.

\_ ( Má ơi! Quản lý khách sạn đâu rồi? Có bà tiếp tân nào thếnày không? Tay thì cứ chậm chậm phấn rồi lại thoa son. Mà phải nóithật nha, không biết bà đã đánh bao nhiêu lớp phấn lên mà gương mặtđó trắng chạch như người bệnh bạch tạng vậy, à không, giống thây machết trôi hơn. Còn cái đôi môi trên cái mõm của cô ta thì ôi thôi đỏchoét như mới vừa bị người ta oánh cho mà phù mõm sưng đỏ lên vậy. Oaoa, gặp mình mà làm quản lý thì "con mắm" này đã bị sa thảitừ lâu rồi! Hờ hờ!) - Ông cười sượng mà nghĩ bụng rồi tiếp. - Oh! Cậu ta tên là…là…là… à… là Hoàng Hiểu Minh. - Sau một hồi suy nghĩthì ông ta cũng nêu ra được cái tên mà mình cần tìm.

Sau một hồi nhấn nhấn, bấm bấm cô tiếp tân đã thốt ra một câu nói thật phũ phàng:

\_ Thưa quý khách ở đây KHÔNG có ai tên Hoàng Hiểu Minh ạ!

\_ Haizz! Tôi biết ngay mà, làm sao mà cậu ta nói tên thật cho tôi biếtchứ! Ta nói…. Đúng là không ai thông minh bằng tôi, mình đứng vị trí thứ hai không ai dám đứng vị trí thứ nhất đâu! Kha kha! Chuẩn bị sẵn rồiđây! - Ông thản nhiên, vừa tự sướng bản thân, vừa móc trong túi ra mộttấm hình của Minh hồi sáng được một người trong đoàn chụp lại một cáchvô tình. - Cô biết chàng trai này không? (Oh la la, mà phải công nhận là cho dù trong hoàn cảnh nào thì bé Minh baby vẫn đẹp một cách "chóilòa" nha, há há).

Cô ta vừa thấy tấm hình thì liền thay đổi sắc mặt, hớn hở đứng phắt dậy khoa tay múa chân mà nói một cách rối rít:

\_ Ồ! Là người này hả? A, tôi biết nè! Thưa quý khách, đây là vị kháchtên Han Dong Chul ở phòng V.I.P ở phòng 101 tại tầng 5. Nhưng bảo an ởđó rất ngặt nên cho dù ông có lên được chỗ đó thì chưa chắc gặp được cậu ta đâu!

\_ Han Dong Chul? À à ờ đúng rồi! Tôi biết cậu ta, chính cậu ta mời tôi đến đây! Hi hi tôi lên đó đây! Tầng 5\_số 101 V.I.P! Tôi nhớ rồi! Cảm ơn cô! Cô đẹp lắm! - Ông Quang Huy mừng ra mặt, nịnh nọt bà lễ tân vài câu mà lòng thì đang ụa ói một cách dữ dội, mặt thì cố tỏ ra vẻ tí tởn. - ( Ok! Vậy là bước đầu tìm ra tung tích của cậu ta đã thành công mĩ mãn,còn vụ gặp được cậu ấy hay không là chuyện khác, từ từ tính tiếp! Hìhì).

Bà lễ tân chớp chớp mắt ra vẻ duyên dáng của thục nữ hỏi ông Quang Huy:

\_ Vâng! Cảm ơn anh quá khen, ủa mà anh quen sao với cậu ta thế?

Người đàn ông dè chừng, không ngừng quan sát thái độ của bà lễ tân vìông thấy thái độ rất đáng nghi. Đôi mắt ông dò xét người đối diệnnhư cố đọc ra suy nghĩ của người đó.

\_ Vâng, vừa quen đã thân, vì cậu ta dùng tên Việt Nam nên tôi không tìmra được cậu ta thôi! ( Cái con cá bảy màu này, muốn gì thì nói rachứ cái kiểu rào trước đón sau đó thì…sợ lắm! Ý gì đây ta?).

\_ À… à không.. không có gì…. Tại tôi chỉ…chỉ muốn anh cho tôi…

Quang Huy đưa tấm ảnh cho “cô” tiếp tân đó. Cười xuề xòa nhưng không kém phần đểu giả, hướng về phía thang máy bước tới.

\_ Giời! Tưởng gì! Muốn xin làm kỉ niệm sao? Ừ được thôi, giờ cho khôngchứ sau này mà muốn có một tấm hình như thế thì bỏ tiền ra mua chưa chắc là được đâu đấy! He he he, bye người đẹp, đi nhé!

Gần đó cũng có một nhân viên giao thức ăn đang chuẩn bị đi vào thang máy.

Lại một cái cớ hay đã loé lên trong đầu ông ta! Chắc lại là một ý đồ bất chính nữa!

Ông ta tiến lại gần chàng trai giao thức ăn mỉm cười hết sức “thân thiện” và vỗ vai cậu ấy cười tươi như hoa nói:

\_ Hi hi, chào cậu! Giao thức ăn à? Chu choa chắc cực vậy dữ ha!

Cậu nhân viên lịch sự đáp lại, nụ cười cung kính đã qua tập huấn kĩ càng:

\_ Dạ vâng, nhưng cũng không cực lắm, cảm ơn quý khách quan tâm!

\_ Oh! Vậy sao? Mà cậu giao thức ăn cho tầng nào vậy?

\_ Vâng tầng 5 ạ! - Vẫn là thái độ kính cẩn.

Mái tóc đen sướt cao vờ vịt hỏi, tạ Chúa! Đến Chúa cũng giúp ông ta.

\_ Tầng 5 sao? Có phải cậu giao cho thực khách tên Han Dong Chul phải không?

\_ Vâng, sao ông biết? - Người phục vụ hỏi.

\_ Ừ, tôi là chú của cậu ta mà! Giờ tôi đang lên đó nè! - Ông Huy lại bịa nữa! Láo phét!

\_ Oh vậy sao?

Con người tinh quái ghé sát tai anh nhân viên, nói:

\_ Ừ, tôi đến thăm nó nhưng tôi muốn tạo cho nó một bất ngờ,...hay là…

Âm mưu bí mật nữa đây?

Cửa thang máy mở ra hai người cùng bước vào.

"Kính coong…"

Chuông thang lại kêu lên.

Bây giờ, tại ngay tầng 5 của khách sạn, ông Quang Huy xuất hiện dưới bộ dạng

khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên của khách sạn, tay đẩy xe thức ănđiềm nhiên bước ra. Còn cậu nhân viên lúc nãy thì giờ đang dựa ở cửathang mày, tay đang cầm một xấp tiền phe phẩy nhàn nhã.

Đúng là một quy lực hết sức trừu tượng về những tờ bạc kia.Tất cả tiền đều được đi qua tay biết bao người, và mục đíchnhững tờ tiền này đi đến đâu chính do tuỳ vào sự tạm bợ này:

”Tiền là một thứ vật chất không tự có được cũng không tự mất đi, chúngchỉ di chuyển theo hình thức từ tay người này sang tay người khác”.[???? (^\_^)]

\*\*\*

Tầng 5 là tầng được vệ sĩ của Minh bảo vệ khá nghiêm. Tất cả nhữngphòng ở tầng này đều là vệ sĩ của Hiểu Minh ở. Thế nên khó có thể tênsát thủ nào đột nhập vào được vì họ có vượt qua mạng lưới bảo an thìcũng không có thể vượt qua con mắt tinh người của Alex.

Vừa thấy nhân viên đưa thức ăn vào thì Alex đã cười mỉm vì cậu đã biếtngười đó là ai. Nhưng anh không can thiệp vì việc gì anh cũng để Minh tự giải quyết, anh chỉ hỗ trợ khi Minh cần. Không muốn Minh quá dựadẫm vào mình.

Còn nếu nhân viên này là sát thủ thật thì chưa bước đến của phòng Minhlà thân hình hắn đã biến thành lỗ châu mai mất rồi . Trên người vị nhân viên giả mạo ít ra sẽ có ít nhất cũng có vài trăm viên đạn xiên qua người mà đến gió cũng có thể luồn qua cũng được. Alex chỉ dừng lại kiểm tra thức ăn bằng cách ăn thử. Phép thử này cứ như ngày xưa dùng kim bạc để thử thức ăn cho vua chúa vậy.

Suy ra tất cả thức ăn ở đây đã bị Alex ăn trước khi vào miệng Minh.

Minh đang ở trong phòng, vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Mặc chiếc quầnjean đen, phần trên trần vẫn còn lấn tấm những hạt nước li ti. Chiếckhăn trắng vắt trên cổ còn lau dở mài tóc ướt lòa xòa đẹp mê hồn.

Cậu đang đào-xới-bới-móc, nói chung là đang lục tung cả phòng lên để tìm sợi dây chuyền.

Phải lập tức tìm ra nó trước khi Alex biết chuyện và báo cho ông quảngia Steven. Nếu mà có lúc thật thì e rằng cậu đang nằm trong cái hộphình chữ nhật, dài dài, cái nắp có thể trượt lên trượt xuống y như cáiđiện thọai di động, trên nắp thì có thêm một cây thánh giá bự tổ chảngvà còn được cha phán cho một câu:

"Cầu mong cho linh hồn của con sẽ sớm được an lạc nơi thế giới vĩnh hằng."

Không đâu! Bi kịch không thể diễn ra! Sợi dây chuyền biểu thị quyền lựccủa người đứng đầu toàn gia tộc Stewart, nếu cậu làm mất nó thì… Ôitrời! Không dám nghĩ tới.

"Kính coong…..coong..." - Chuông cửa cậu reo lên.

Minh hắng giọng ra hỏi.

\_ Ai vậy?

\_ Vâng, tôi là nhân viên giao thức ăn ạ! - Tiếng nói bên ngoài đáp trả.

Nghe vậy mái tóc nâu đành đi ra mở cửa, dù cho có gấp rút tìm sợi dâychuyền cỡ nào thì cũng phải giải quyết cho xong cái bụng đang đói meođã. Có thực mới vực được đạo mà.

\_ He he, chào cậu thức ăn giao tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng! - Ông Quang Huy mỉm cười gian xảo.

Hoàng Hiểu Minh thoáng sững sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn ông ta rồi nhếch mép cười lạnh, giọng điệu đầy phần chế giễu:

\_ Haizz, bộ lương đạo diễn không đủ để con người ta sống qua ngày haysao mà ngài đây phải làm nhân viên đưa thức ăn cho khách sạn vậy? Thưa đạo diễn Quang Huy?

Người phục vụ giả mạo nói giọng tưng tức nhưng vẫn mãn nguyện toe toét cười:

\_ Cậu đúng là biết cách chế giễu người khác đấy! Cậu có biết tôi vì tìmcậu mà phải tốn bao nhiêu công sức đấy! Từ gặp con cá mười bảy màu, rồitới cái tên háo tiền, bây giờ lại đến một người thích chế giễu ngườikhác như cậu đây. Cậu có biết là gian nan thế nào không hả?

\_ Đồ khùng! (Hừ! Đang gặp chuyện bực mình mà lại gặp tên đạo diễn batrợn này quấy rối nữa. Bực mình quá đi mất!).- Gương mặt lạnh cau mày,trợn mắt nhìn ông ta, phán cho một câu rồi nhanh chóng đóng sầm cửalại.

\_ Á!!!! Á… Kẹt…Kẹt … Đau…!!! Ôi! Cái.. Cái tay của tui… !

Chàn thiếu niên gằn tay lại, cau có, gằn lên khó chịu, giờ cậu chỉ muốn đánh cho ông ta một trận cho đã tức.

\_ Gì nữa?

\_ Cái… Cái tay của tui! Hồi sáng cậu làm tui què giò rồi, giờ cậu cònlàm tui què tay nữa, bộ cậu muốn biến tui thành thương phế binh à? -Quang Huy nói dỗi, xuýt xoa bàn tay bị kẹt vào cửa của mình, oán Minh.

Vết xăm thập tự sau cổ sáng bóng, nói giọng tiếc rẻ:

\_ Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tiết là chưa làm được!- Cậu cau mày rồi nghiền răng mà đanh đá:

\_ Còn bây giờ thì ông vễnh tai lên nghe cho rõ đây - Hít một hơi sâu. -LẬP TỨC BIẾN VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI!!! - Gương mặt củađó như một tảng băng trôi, giọng nói chút phẫn nộ như là ác quỷ gọihồn.

\_ He he, được thôi! - Nói rồi ông ta thông thả mở cửa bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Minh vì thái độ tùy tiện trên.

Ông đứng sau cửa nép sau lưng Minh. Cậu xoay người tới đâu ông ta xoay tới đó, loay hoay đứng sau lưng Minh.

\_ Ông bị điên à? - Minh bực thành tiếng.

\_ Thì tại cậu bảo "ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CẬU", chứ cậu có bảo tôi "KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐỨNG SAU LƯNG CẬU ĐÂU"!- Ông biện minh, lý sự cùn hết biết.

Minh hét lên chỉ tay về cánh cửa, mắt long sòng sọc nhìn ông ta, bây giờ thì hỏa khí của cậu chắc đã đến đỉnh điểm rồi thì phải.

\_ Bước ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!!!

Con người hâm hâm dè chừng thái độ của Minh, quả thực bây giờ cậu cònđáng sợ gấp mấy lần ban sáng. Ánh mắt Hiểu Minh nhìn ông ta trừng trừng như muốn giết người.

\_ Ấy, ấy, đừng nóng! Khách tới chơi phải niềm nở tiếp đón chứ! Làm gì mà phát cáu vậy?

Ác thần Titan mở cửa đẩy ông ta ra ngoài như đuổi tà.

\_ CÚT NGAY LẬP TỨC!

Ngài Quang Huy bị đẩy ra khỏi cửa mà miệng thì cứ oang oang lên.

\_ Nè, nè, đừng kích động vậy chứ! Từ từ thôi! Đau!

\_ Người đâu? Tống cổ ông ta ra khỏi đây ngay! Tuyệt đối không cho ông ta lãng vãng ở đây nữa! - Minh la to, ánh mắt tối sầm.

Không gian quệnh đặc sự phẫn nộ và lo lắng. Vệt tối bên ngòai trời hắt sâu vào khung cửa sổ phòng của chàng trai.

\_ Nhẹ, nhẹ tay! Đau quá! Á! ( Nguy quá! Chắc không có án mạng xảy ra ở đây chứ?).

Alex đứng tựa người vào cánh cửa của phòng đối diện, hai tay khoanh vàonhau, dửng dưng như không liên quan đến mình . Trước giờ anh luôn sốngtheo chủ nghĩa Mác-kê-no (Mặc-kệ-nó). Minh làm gì thì làm, anh khôngquan tâm.

Can thiệp vào mắc công Minh lại rủa anh là đồ nhiều chuyện, tài lanh.Bị nhiều lần rồi nên rút kinh nghiệm xương máu, cứ đứng đó xem phim hayhình ảnh rõ nét, lại chất lượng cao mới thú vị, đang đến hồi gay cấnthế mà!

Nghe Hiểu Minh gọi, anh ngáp dài một cái rồi phẩy tay cho hai vệ sĩ áo đen bước tới cạnh Minh.

Bây giờ thì anh vẫn điềm nhiên đứng coi phim tiếp. Hai vệ sĩ tay xáchnách kéo lê ông Huy ra ngoài, trong khi Quang Huy vẫn la oai oái:

\_ Ê! Làm gì vậy? Đừng nha! Kì cục vậy? Định dê tui à? Không có cửa đâunhá! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đuổi tui ra khỏi đây thì cậu sẽ mãi mãi không tìm lại được nó đâu!

Thiếu niên ngang ngược kêu lên, ánh mắt đầy lo lắng:

\_ Khoan đã! Bỏ ông ta xuống!

Ông Quang Huy vùng tay ra, cười đểu, tay thì phủi chỗ vừa bị hai tên vệ sĩ nắm, chắp tay sau lưng bước từng bước đến cửa phòng với vẻ mặt đầyngạo nghễ, phách lối.

\_ Ông nói cái gì? - Minh gắt lên.

\_ Tôi nói nó, tức là sợi dây chuyền, xem ra nó rất quan trọng với cậu thì phải. - Giọng điệu càng lúc càng đểu.

Mái tóc nâu ướt sũng đang khô dần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn, hỏi:

\_ Tại sao ông biết?

\_ Là nhờ cái này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một trào lưu mới củagiới trẻ hiện nay, nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi biết nó có mối quan hệ gì đó rất quan trọng với cậu. Hai hình ảnh này giống hệt nhau, rất ấntượng, rất đẹp và cũng rất bí ẩn, giống cậu vậy. - Ông khẽ gõ gõ lên vết xăm ở gáy, sau mép tai phải của Minh.

Gương mặt lạnh tanh ép ông ta vào tường, hai tay xiết chặt cổ ông, cậu hận không thể giết ông ta ngay được:

\_ Ông nói mau, nó đang ở đâu? Nói ngay cho tôi biết! Nhanh lên!

\_ Ừ...ừ...ỏ...a...ẹt...ở...ôi...ẽ...ói (Từ từ! Bỏ ra! Nghẹt thở! Tôi sẽnói) - Cổ ông Quang Huy bị Minh xiết chặt đến nỗi không nói nên lời, hai tay đánh thùm thụp vào cánh tay Minh.

Minh trợn mắt, hai tay nới lỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ổng, hít một hơi nói:

\_ Nói mau đi! Nó ở đâu?

\_ Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng trả cho cậu vậy sao? Tất nhiên là cậu phải đáp ứng cho tôi một điều kiện! - Cái cổ vừa được giải thoát, ông ta lại bôbô cái miệng lên.

Minh gằn giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không cho ông ta đi bái kiến ông bà.

\_ Điều kiện gì?

\_ He he! Đóng tiếp vai Kay! -Ông Quang Huy đáp gỏn lọn.

Bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy mà quỷ vì tức giận, cậu lại siết mạnh lấy cổ ông:

\_ Không bao giờ! Bây giờ ông trả lại cho tôi không?

\_ Á! Á! Đau! - Sức của Minh mạnh đến nổi gần như nhất bổng ông ta lênchỉ bằng một tay. Theo hiện trạng bây giờ thì ông Quang Huy đang nhón,chứ không thể nào đứng được nữa.

\_ Nếu ông không trả lại tôi sợi đây chuyền thì ông đừng hòng ra khỏi đây! - Minh xách con người tinh quỷ xô ra ngoài.

Ông Huy bay cái vèo và thân hình ông ta hạ cánh không an toàn xuống chiếc xe thức ăn.

Hình hài ông Quang Huy bây giờ còn hơn chữ thê thảm. Đầu thì tua tủa vài cọng mì của món mì Ý. Mặt thì ụp vào một miếng thịt bít tết tođùng. Tay thì nhầy nhụa dính đầy súp. Thân thể của kẻ quỷ quyệt thì được ướp thơm lừng bởi rượu vang và các món ăn khác.

Ôi! Có thể diễn tả ông ta thế nào đây? Người cũng không ra người mà món ăn cũng không ra món ăn.

Một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Bình thường ông Huy đã không đượcđẹp cho lắm, giờ lại còn xấu hơn bội phần. Thức ăn thì khỏi phải nói,tung tóe khắp cả hành lang.

Ông Quang Huy mặt méo xẹo nhìn cái thân hình bé bỏng của mình sao mà tàn tạ thế. Còn Minh thì đang lãnh đạm không suy suyễn thái độ, cứnghĩ ông ta sẽ sợ mà giao lại sợi dây chuyền.

Nhưng đôi mắt nâu đỏ đã lầm, tuy hơi run sợ nhưng ông ta vẫn cố nặng ramột nụ cười hết sức đểu và người đạo diễn đó cũng đã hiểu được phần nàovề tính cách của Minh.

\_ Nếu cậu làm gì tôi thì…

\_ Thì sao? - Minh lạnh lùng hỏi.

Ông ta kênh kiệu, hất mặt:

\_ Thì cậu mãi mãi sẽ không tìm được sợi dây chuyền đó đâu!

Minh trừng mắt nhìn ông, cậu có thể cho ông ta bất cứ thứ gì nhưng việc đóng phim là không bao giờ.

\_ Vậy giờ ông muốn gì thì tôi sẽ đồng ý, trừ việc đóng phim!

\_ Ừ! Được thôi! Để xem ai bướng hơn ai! Tôi sẽ đi theo cậu thuyết phụccậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi, sợi dây chuyền đó ở một nơi rất antoàn, cậu có lục tung cái đất Sài thành này lên cũng không có đâu. Vàtất nhiên nó cũng không nằm trên người của tôi - Ông thản nhiên đáp.

\_ Được tùy ông, tôi xem ông làm gì được, nhưng đừng xen vào việc của tôi là được. - Minh xoay người đáp, đi vào phòng. Làm căng với ông ta sẽkhông có kết quả. Vậy thì đành nhún nhường một chút vậy. Phải hiểu đượcông ta thì mới biết ông ta nghĩ gì.

Ông Quang Huy cũng lót tót theo vào phòng. Nãy giờ ông lúc nào cũng chăm chú nhìn Minh, đánh giá từ ngoại hình đến thái độ của cậu mà quên béngviệc mình đang trong tình trạng thảm hại.

Minh vừa tắm xong vì mải lo tìm sợi dây nên cũng quên bẵng đi việc mình đang trần nửa thân hình mà show hàng cho ông ta ngắm miễn phí.

Ông Quang Huy phải tấm tắc ngưỡng mộ rằng, dù Minh còn rất trẻ nhưng sởhữu một cơ thể siêu chuẩn, cơ bắp vạm vỡ bụng phẳng sáu múi.

Có ai biết rằng tất cả điều đó là một khóa huấn luyện cực kì khắc nghiệt đến quên ăn quên ngủ mà mỗi thành viên của tổ chức đặc nhiệm Q phảitrải qua, Red play boy cũng không ngoại lệ. Minh sở hữu một làn datrắng điển hình của người châu Âu, nhưng nét mặt lại thiên về Á Đông,rất châu Á.

Bây giờ, ông Huy mới thấy rõ, ngoài vết xăm rất đặt biệt ở cổ thì Minhcòn một vết xăm khác ở thắt lưng hình một đôi cánh ác quỷ ở giữa lưng.Đôi cánh ấy rất đẹp, màu đen cùng chữ Q cách điệu ma quái, hình ảnh đặtbiệt chỉ có ở các gián điệp trực thuộc Q.

Chàng trai đang đứng trước mặt ông không đơn giản chút nào.

Hòan Hiểu Minh bước đến bên giường vơ lấy chiếc áo thun đen cộc tay mặcvào, khoác thêm chiếc áo da màu đen, tai trái đeo ba núm tròn cực menly. Có điều ánh mắt nâu đỏ bây giờ đã lắng xuống xám nâu.

Ông bước vào điều đầu tiên ông thốt lên:

\_ Trời ơi! Cái phòng…

\_ Sao? - Minh nghiêng đầu nhìn tên đạo diễn quái đản này lúc nào cũng khiến cậu bực mình.

Minh là người lạnh lùng nhưng dường như đó chỉ là vẻ bề ngoàiđang cố che đậy đi tính sốc nổi, ngông nghênh của một thiếu niên mới lớn.

\_ Cái phòng… Thấy gớm… Y như ụ heo vậy! - Ông trề môi mỉa mai khi bướcvào một cái phòng sang trọng nhưng bị lật tung đến thê lương.

\_ Cậu lục tung căn phòng này lên để tìm sợi dây chuyền à?

\_ Tác phẩm do ông gián tiếp tạo ra đấy! - Minh đốp chát lại, nhưng tay thì đang loay hoay mang giày và cột dây giày.

\_ Cậu không phải là người Việt Nam à? - Ông Quang Huy thắc mắc hỏi.

\_ Không, một phần là vậy - Cậu vẫn điềm nhiên nhưng ngữ khí vẫn lạnh tanh.

\_ Cậu là con lai Hàn Quốc?

Không, một phần là vậy. - Vẫn rất điềm nhiên.

\_ Cậu tên là Han Dong Chul?

\_ Không, là tên của một vệ sĩ. - Quá điềm đạm để trả lời.

\_ Ôi giời, sao an ninh kĩ càng đến vậy, tên đặt phòng cũng dùng tên giả, bộ cậu là tổng thống vi hành hả? - Ông lắc đầu bó tay.

## 7. Q.1 - Chương 4.4 : Cậu Là Một Ngôi Sao

\_ Kệ tôi, liên quan gì đến ông chứ? - Minh cột dây giày xong đứng dậy,giọng điệu vẫn không thay đổi bước ra khỏi phòng. Và đương nhiên là sẽcó một cái đuôi lót tót theo sau.

\_ Cậu đi đâu vậy?

\_ Ăn! Chờ chết đói chắc! Mà tôi nói ông biết đừng có mà quấy rầy bữa ăncủa tôi đấy - Minh gắt lên, sực nhớ gì đó, thế là cậu xoay lại - Tôi có chuyện này muốn nói với ông! - Làm vẻ mặt lưỡng lự.

- Ông Quang Huy đang đắc chí vì nghĩ Minh sẽ đồng ý đóng vai Kay:

\_ Được thôi nói đi.

\_ BODY ÔNG HÔI NHƯ CÚ ẤY!!! TRÁNH XA TÔI RA! - Minh nói xong nở một nụcười nửa miệng, câu nói ấy đủ lớn để lọt vào tai các vệ sĩ và họ cũng cười khúc khích.

Mặt ông Quang Huy đơ như cây cơ vì đã nghĩ sai ý đồ của Minh và bị cười vào mặt.

Mà nhờ Minh nói ổng mới để ý trên người ông ta toàn là mùi thức ăn thực sự rất kinh khủng.

Ông ta ậm ừ rồi chui vào trong restroom của phòng Minh một cách tự nhiên để rửa những vết nhơ trên quần áo. Ông Huy bước ra thì Minh đã biến đâu mất, ông chợt nhớ ra là Minh nói đi ăn nên bước ra khỏi phòng nhưngnhìn lại thấy cái thân hình thân tàn ma dại của mình, lấm lét tự độcdiễn:

\_ Không được! Với cái body như thế này thì không thể nào xuống dướiđược, mất mặt lắm! - Ông ta đang lẩm bẩm thì nhìn thấy cái áo hoodiemàu đen của Minh được treo trên móc áo ở cửa tủ quần áo. Quang Huy tự nhiên lấy rồi mặc vào, sau đó ông hí hửng rời khỏi phòng mà đi xuống nơi có thể tìm được Minh\_nhà hàng ở đại sảnh kháchsạn.

Còn về phần Minh, sau khi bỏ mặc ông Huy trên phòng của mình thì cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn để giải quyết xong bữa ăn tối chưakịp ăn của mình.

Alex cũng lặng lẽ đi sau. Nói chung, anh ấy đã đến lúc phải dán nguyên cái sô-lô-gan lên mặt là:

”Ở đâu có Hiểu Minh ở đó có Alex (???)”

\*\*\*

Cửa thang máy mở ra, như một quy luật thường ngày, mọi người vẫn té ngửa sầm sập xuống sàn “Như một thói quen". Kệ họ, thấy trai đẹp vẫn xịt máu mũi, chảy nước dãi là chuyện thường lệ rồi. Bà tiếp tân nhìn Minh bướcqua mắt trợn hình trái tim I Love You nhấp nháy, đưa tay lên miệng témnước dãi thèm thuồng. Ông Quang Huy cũng đã đuổi kịp Minh, thấy cảnh ấyông ta nháy mắt tự hào về phía bà tiếp tân như thể Minh là cái gì đó của ông vậy.

Minh ngồi vào bàn ở trung tâm nhà hàng. Tiếng violin làm nổi bật lênphong cách châu Âu điển hình. Minh chọn đại một vài món qua loa rồi ngồi một cách vô động, ngoại trừ con mắt vẫn khẽ chớp, môi khẽ mấp máy thìcậu hầu như không có cử động nào khác. Đẹp như một pho tượng Hi Lạp được điêu khắc tinh xảo.

Ông đạo diễn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm nhìn Minh chăm chú.

Minh chau mày cau có:

\_ Ông không ngồi chỗ khác được à? Tôi đã nói là ông để tôi yên cho tôi ăn nốt bữa tối mà!.

\_ He he, không nói nữa là không làm phiền cậu chứ gì, còn kêu tôi ngồi chỗ khác hả? Mơ đi!

Minh nhăn mặt, giọng gầm gừ, tay nắm chặt lại như muốn đánh người:

\_ Ông…!

\_ Sợi dây chuyền! Sợi dây chuyền! - Ông ta nói rù rì nhắc nhở kèm theovẻ mặt chút lí lắc chút hăm dọa. Minh nín lặng kiềm chế. Vì sợi dâychuyền phải nhịn ông ta một bước. Tên đạo diễn này thật quá đáng, trònào cũng dám nghĩ ra, không lường trước được.

Thức ăn được dọn ra, mặc kệ Alex có muốn đảm bảo an toàn gì đó, cậu xuatay bảo Alex cứ đứng đó không cần thử, ai mà dám đụng vào cậu thì đúnglà số tàn. Nhưng trước khi ăn có một nguyên tắc bắt buộc của dòng họStewart: Cầu nguyện.

Minh đan tay vào nhau, chống ngang cằm, hàng mi cong cong dày và đen khẽ khép lại, môi thốt ra những âm thanh rất nhỏ mà chỉ mình cậu biết, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu không thể tả luôn đấy (thật không?). ÔngQuang Huy thích thú với bộ dạng này của Minh, cậu ta thật đặc biệt. Đôilúc ngang tàn, hống hách, bốc đồng, hung hăng, lạnh lùng không thể tả.Đôi lúc trong sáng, thánh thiện, khuôn mặt thiên thần một cách khó hiểu.

Minh khẽ mở mắt, cái mặt chình ình của cha Quang Huy ám ảnh cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu kết thúc cuộc cầu nguyện của mình theo cách chào của đạo Thiên Chúa.

\_ Ông bị gì vậy làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

\_ Không ngờ cậu cũng ngoan đạo đến vậy! Lúc nào trước khi ăn cậu cũng cầu nguyện à?

\_ Lúc trước thì không, giờ thì có. - Giọng Minh yếu ớt kì lạ, ánh mắtđột nhiên buồn da diết nhớ về kì ước xưa. Cậu thèm bị cái kí đầu đau ứanước mắt của người đó, cái ngoắc mũi đầy yêu thương, cái thè lưỡi trêuchọc của cậu bé đó. Cũng cậu bé đó đã dạy cho cậu ngoan đạo, yêu đạo.Cậu bé không-thích–ăn-kem.

\_ Cậu có chuyện gì buồn liên quan đến chuyện cầu nguyện à? - Cái tật tò mò của ông Quang Huy lại trỗi dậy.

\_ Không có! - Minh lạnh nhạt trả lời, tay thì đang phanh thây miếng bít tết trên đĩa.

\_ Tôi nghĩ cậu không phải là người lạnh lùng, cậu chĩ cố tạo ra vẻ ngoài như vậy, càng cố thì càng dễ phát hiện sơ hở. Cậu biết vì sao không? Vì cậu sở hữu một đôi mắt biết nói. Sự u buồn, căm hận đều toát lên đó.Cậu là một thanh niên trẻ bốc đồng và nhiệt huyết, cậu không phải mẫungười ưa tĩnh lặng. Thích tìm tòi, khám phá, ưa vận động, cá tính mạnhmẽ nhưng biểu hiện vẫn còn rõ sự trẻ con. Nhất là cái cách cậu mím môi,chau mày, phồng má. Đó là thói quen của cậu. Cậu diễn được lắm nhưng với con mắt của một đạo diễn thì tôi có thể chụp ngay khuyết điểm ấy ngay.Tôi chỉ nói thế thôi, cậu từ từ mà khắc phục nhé! Tôi không biết cậu“diễn” như thế có mục đích gì, nguyên do gì nhưng tôi nghĩ là bản thânmình thì tốt nhất, thoải mái nhất. - Đạo diễn Quang Huy tuôn ra một hơi, một đòn tâm lý hạng nặng, có sức công phá bom đạn đánh thẳng vào Minh.

Minh mở to mắt, ngồi thẳng người nhìn ông ta đầy thách thức nhưng cũngđầy nể phục vì trước giờ rất ít ai biết được bản chất thật sự của cậu.Cậu sợ ông ta thật rồi!

\_ Cuối cùng ông theo tôi làm gì?

\_ Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao!

\_ Nhằm mục đích gì? Kiếm tiền cho ông à? - Kèm theo một nụ cười khinh bỉ.

\_ Không! Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao vì đó là niềm vui của tôi, của cậu, của công chúng! Còn cậu muốn nghĩ về tôi như thế nào thì tùy!

Cậu nói, tay nắm chặt lại như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Và trongmắt cậu đang hiện lên một ngọn lửa thù hận cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đókhông phải dành cho ông Quang Huy mà là cho người đánh mất đi những nụcười thiên thần của cậu. Từng ngày, từng ngày một, đến giờ thì cậu chỉcòn lại khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc cùng sự cô đơn đeo bám cậu dai dẳng:

\_ Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú để đóng phim, nếu không hứng thú thì làm sao mà có niềm vui được, mà cho dù tôi muốn đóng phim thì tôicũng chẳng vui vì tôi không có khái niệm là "niềm vui" trong tiềmthức. Ông đã hiểu chưa? Nếu ông đã hiểu thì đừng làm phiền tôi nữa!

Cậu hận, hận người đó đến thấu xương và cậu thề rằng mình sẽ trả thù dù cậu chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

\_ Và tôi muốn cậu sống đúng như bản thân của mình không trốn tránh hay giả vờ!

\_ Tôi không cần! Nhảm nhí! - Minh hừ lạnh, nhấp một ít rượu và tiếp tục ăn.

\_ Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh……- " ọt…ọt… rột…rột… ọt…"- Ông đạo diễn đang nói thì bao tử thay lời chủ nhân nói tiếp. Thú thật là nãygiờ cũng đói lắm nhưng ví của ông đã làm rơi ở đâu mất rồi. Chắc là nộitrong khách sạn này thôi nhưng ông kiếm đi kiếm lại rồi nhưng vẫn khôngthấy, không biết bây giờ nó ở đâu nữa.

\_ Tôi không hiểu được tiếng bao tử đâu nhé! - Minh bật cười, nhưng vẫncó phần gượng ép, không tự nhiên. - Tại sao đói lại không ăn? Đừng nóivới tôi là ông không có tiền nhé! À phải rồi không có tiền nên mới làmnhân viên đưa thức ăn ở nhà hàng này phải không? - Thấy ông Quang Huy đơ đơ do quê nên cậu châm chọc thêm.

\_ Không.. không phải…. tại… - Ông ta nói ấp úng hai tay thì đan vào rồilại rút ra một cách e thẹn, thục nữ nhìn mà nhịn cười không được.

\_ Tại sao?

\_ Tại tôi mất ... "ọt..rột…rột"…ví nên không dám gọi! - Đến nước này thì ông ta đành khai thật.

\_ Vậy à! Giờ ông muốn ăn gì? - Thấy ông ta đói mà phát tội nên Minh tốt bụng một lần vậy.

\_ Cậu trả à? - Nghe Minh hỏi thế thì mắt ông sáng rỡ.

\_ Ừ! Nhưng với một điều kiện: ông trả tôi sợi dây chuyền, được chứ?

\_ Không! Thà chết đói còn hơn! - Ông ta cương quyết

\_ Vậy thì nhìn đi nhé! - Minh nói xong ngồi ăn một cách ngon lành.

\_ Được! Đến nước này thì cậu đừng trách tôi!

\_ HỬ?

\_ Nếu cậu còn đối xử với tôi như vậy thì cậu không cần đóng phim nữa, tôi không làm phiền cậu nữa!

\_ Thế thì tốt! - Minh thản nhiên nói nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

\_ Và tôi sẽ không trả lại sợi dây chuyền của cậu! Vậy thì tốt chứ? Tôi đi đây! Tạm biệt cậu.

\_ Khoan đã! Làm gì mà gấp vậy? Lúc nãy ông muốn nói với tôi điều gì cònchưa nói thì giờ nói đi! Vừa ăn vừa nói - Hiểu Minh nghe ông ta nói thếthì giật mình réo lại.

\_ Thôi! Tôi đã nói là không làm phiền cậu nữa mà! - Ông ta được nước làm tới.

\_ Giờ ngồi xuống không thì bảo? - Minh phát bực vì thái độ của ông ta.

\_ Ơ… Ngồi thì ngồi! - Ông Quang Huy nói vậy chứ lòng thì mừng húm vìMinh đã gọi mình lại vì bây giờ mà về nhà bằng taxi thì chẳng có tiềntrả. Nếu đi bộ thì tới sáng cũng chưa mò về được.

\_ Ông ăn gì? - Minh hỏi lạnh. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng gặp người nào như ông ta.

\_ A… a tôi ăn :

Tôm hùm hấp bia.

Cá chẽm sốt cà.

Lẩu hải sản.

Sushi.

Một cái pho mát ruột mềm.

Tạm thời là vậy đi? \_Ông ta kể một lèo những món tráng đầy bao tử cho mình.

\_ Ông phải là người không vậy? Ăn gì mà lắm thế? Coi chừng bị bội thực đấy! - Minh nghe ông ta kể mà nuốt không nổi luôn.

\_ Kệ tui! Không cho ăn thì tui đi - Lại làm giá.

\_ Ai nói gì đâu! - Minh lại phải xuống nước.- Ông có chuyện gì thì nói tiếp đi!

\_ Ủa mà nói tới đâu rồi?

\_ "Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh…. ọt..ọt… rột…rột…ọt" - Minh lậplại đoạn bao tử biểu tình của ông Quang Huy lúc nãy một cách đầy châm chọc.

\_ Cậu… cậu lại chọc tôi! Tôi đi đây! - Lại nữa.

Minh cáu gắt, đồng tử nổi rõ sự bực dọc:

\_ Tôi mệt ông quá đi nhé! Nhường một lại lấn hai hả?

Ông Quang Huy thấy tình hình căng quá nên đành chùn xuống một chút, ông biết một khi Hiểu Minh nổi điên lên là khỏi cứu.

\_ Hì hì, giỡn thôi mà, đừng giận mà!

\_ Thôi được! Nói tiếp đi!

Con người không hề có sự xâu hổ trên mặt, luôn ăn vạ bất cứ lúc nào kialại tiếp tục huyên thuyên, vừa chào đón những món ăn của mình

\_ Tôi muốn nói với cậu là một khi đã gia nhập showbiz thì chúng ta chỉcó chung một điều chung là ĐAM MÊ. Mong muốn cùng một mục đích là:ĐỈNH CAO CỦA VINH QUANG..

Hiểu Minh nhanh chóng đáp lại với ngữ khí lạnh tanh:

\_ Tôi không có.

\_ Cậu có! Cậu sinh ra là để cho nghệ thuật! Tôi chắc là vậy.

\_ Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG BAO GIỜ GIA NHẬP SHOWBIZ, chuyện sáng nay nhưvậy là quá đủ. Tôi đã cư xử quá nhẹ nhàng đối với ông. Đừng làm phiềntôi nữa! - Minh nghiêm giọng thẳng thắn nói.

Ông Quang Huy giả bộ hoang mang, vẻ mặt giễu cợt nhìn Hiểu Minh:

\_ Vậy à? Chết rồi! Tôi hoảng quá nên quên mất sợi dây chuyền để đâu rồi! -

\_ Ông dám! - Minh phồng má tức giận, mặt đỏ gay, môi mím chặt, chau màychỉ tay vào mặt ông Quang Minh nói, hơi thở gấp rút, kiềm chế.

Tiếng nhạc dai dẳng theo một lối mòn cổ xưa, hương thơm thức ăn thơm lựng trong khoang mũi.

Ông Quang Huy cười ngả nghiêng bất chấp mọi cái nhìn của mọi người trong nhà hàng. Gương mặt Minh lúc này đúng là thật dễ thương. Ổng cười lănlộn, cười đến ứa nước mắt, cười như điên như khùng:

\_ Ha ha ha! Đáng yêu chết đi được! Đáng yêu quá đi! Gương mặt cậu babythật đó! Tôi đã nói rồi, phồng má, chun mũi lại là sẽ lộ ra ngay! Thậtlà dễ thương, đúng là baby cute mà!

" Phụt" - Nguyên ly rượu vang Minh tạt thẳng vào mặt ông ta.

Sắc mặt cậu hóa lạnh. Ông ta thật quá đáng!

Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tức giận:

\_ Nếu ông không trả lại sợi dây chuyền lại cho tôi thì tôi sẽ giết ông! - Minh phán một câu lạnh lùng đe dọa.

Ông Quang Huy cười nhạt, lấy khăn trong túi ra lau mặt, sự giễu cợt vẫn không nguôi:

\_ Vậy hả? Trời ơi! Tôi sợ quá à! Sợ ghê vậy đó! Tôi hỏi cậu, nếu cậugiết tôi thì cậu có biết sợi dây chuyền ở đâu không? - Ông cười tựtin.- Nghe đây, Hoàng Hiểu Minh: Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng!Cậu chống mắt lên mà xem! Cậu không thoát khỏi tôi đâu! Quang Huy nàymuốn gì là làm được! Cậu hãy chờ đến ngày đó đi! - Ông Quang Huy gân cổnói một lèo, rồi thở hổn hển.

Cả không gian lắng xuống hoà lẫn trong bản độc tấu violin văngvẳng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Một đầy nhiệt huyết và đam mê. Một băng lãnh, tàn bạo. Một lời nói như đã cam đoan,cam đoan thay đổi một con người.

Ông sẽ dạy cho cậu biết niềm vui là gì, cả hi vọng và ước mơ. Quang Huy hiểu rằng, Hiểu Minh là một tài sản quý báu chonghệ thuật. Ông là người biết cách khai thác nó, bằng cảchính lương tâm và nhiệt thành của ông. Nhiệm vụ của Minh giờđây chỉ là mở to mắt mà xem kế hoạch của ông sắp tới\_ "Kếhoạch cải tạo Quỷ Vương thành ngôi sao nổi tiếng."

Ánh mắt đan xen nhiều trầm tư kì quái, chàng trai vẫn ngước nhìn ngườiđàn ông với ánh nhìn ngạo nghễ, tia mắt phức tạp đầy dồn nén:

\_ Được! Tùy ông! Rồi tôi sẽ tìm được sợi dây chuyền! không có việc gì mà Hiểu Minh này không làm được!

Người đàn ông khoanh tay tự tin, trong đáy mắt ngập tràn vẻ hứng thú:

\_ Chu choa! Khẩu khí mạnh dữ! Để xem! Nhưng tôi nghĩ cậu cũng có nhiều việc làm không được đấy!

Âm thanh violin vút cao len lõi một giai điệu mượt mà xoa vào thính giác của thực khách.

Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu nhìn ông, bằng cử chỉ xếch mi mắt lên đầy suyđoán. Vẫn tiếp tục một chuỗi vận động sinh hoá bằng việc tiếp nhận những món ăn nhạt nhẽo, nhàn chán mà cậu đã muốn trốn chạy. Minh ngâm nhẹ môi mình trong làn nước lọc tinh khiết:

\_ Chuyện gì? Kể xem nào?

Quang Huy cười mím chi, đặt chiếc nĩa trên bàn, đan tay vào nhau, cột sống thẳng đứng, trầm giọng:

\_ Ừm… để xem nào!... Thứ nhất cậu không thể làm diễn viên.

\_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn. - Vẻ gắt ngang,chú nhím xù đối diện ông đang giơ nhọn bộ lông mà vùng vẫy.

\_ Thứ hai cậu không thể sống đúng như bản chất thật của bản thân mình! - Ông ta tiếp tục làm công việc của một nhà tâm lý học.

Nhím xù vẫn ngoan cố:

\_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn.

Đáy mắt đen huyền lộ lên vẻ quyết đoán. Bóng neon vàng chiếu sâu vào cơ mặt từng trải:

\_ Cậu không thể cho mọi người một nụ cười thiên thần thật sự của mình mà chỉ cho họ một nụ cười ngượng ép, lạnh lùng!

Bộ lông xù xì kia đang co rúm lại, Minh giương cao ánh mắt nâu đỏ đầyuất ức lên nhìn ông, mái tóc nâu hắt tia vàng từ ngọn đèn chùm mà trởnên vàng bóng:

\_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn và vì họ không thểlàm tôi cười thật sự, họ không xứng đáng và những người nhận được nụcười ấy chỉ có những người thật sự quan trọng nhất với tôi mà thôi, ônghiểu chưa?

\_ Nhưng mà...

Cánh môi hoa đào bị nghiến mạnh, mạnh tay bóp chặt thân ly rượu mà cố kiềm chế:

\_ Stop here! Ông muốn gì đây?

Bộ dạng mọc đầy gai nhọn bảo vệ mình của chàng thiếu niên làm ông hào hứng vô cùng:

\_ Ấy, ấy! Đừng cáu chứ! Tôi sẽ không nói nữa! Được chứ?

Chiếc khăn ăn bị ném xuống chiếc bàn trải thảm trắng, những món ăn hầu như nguyên vẹn.

\_ Hừ….!

Dáng cao dỏng của chàng trai lướt qua mặt ông.

\_ Giờ cậu đi đâu thế?

Như một chậu xương rồng sống theo bản năng, Hoàng Hiểu Minh bắt đầu gaygắt trước sự khiêu khích tâm lý của người đàn ông quái đản:

\_ Kệ tôi! Đừng theo tôi nữa! Nếu không thì đừng trách!

Alex từ phía xa đã thanh toán giúp cậu, thấy Minh ra hiệu anh gật đầu rồi nói nhỏ với hai vệ sĩ bên cạnh chuẩn bị xe cho Minh.

Con người tò mò vẫn bám theo, như một loài ký sinh đang đeo bám sự sống. Ông đang cố vực dậy niềm đam mê và nhiệt huyết của cậu trai trẻ:

\_ Nè! Cậu đi đâu vậy?

Tiếng gạt phăng lạnh lùng:

\_ Không liên quan đến ông!

Rời khỏi khu vực đầy hào nhoáng, Minh bước xa dần khỏi đại sảnh, lướtqua cánh cửa vẫn chậm chạp xoay như đu quay trong công viên giải trí.

Sự xa xỉ của giới thượng lưu buộc cậu bị người khác hiểu nhầm về sự hoang phí của mình.

Cậu luôn cân nhắc số tiền mình đang có và khả năng chi tiêu của mình.Hiểu Minh biết cách cúi đầu nhặt một đồng lẻ từ bài dạy làm người củagia đình mình. Cậu vẫn bị người khác soi mói vì đứng trước chiếcBuggatti’s Veyron láng coáng dù nó chỉ là món quà sinh nhật thân mật từcậu bạn thân. Mặc kệ người ta phong cậu là một cậu ấm lắm tiền, Minhdửng dưng lướt qua người vệ sĩ áo đen đang cúi đầu chào đứng bên chiếcxe sang trọng và trao cho cậu chìa khóa xe.

Ông Quang Huy từ phía sau nhào tới, đôi mắt ham thích ba hoa lên tí tởn:

\_ Trời ơi! Siêu xe đó nha! Nhỏ giờ nhìn thấy chứ có được sờ đâu! Xe này của cậu hả?

Minh chẳng nói gì. Cậu quên với sự im lặng hơn là cố công giải thích.

Bầu trời hạ màn đen rộn rã. Đâu đó vị nữ hoàng bóng đêm đang dùng chiếckim mặt trăng lưỡi liềm để thêu dệt lên muôn vì tinh tú sáng trắng.

Chú nhím ngang tàn nhận lấy chìa khoá xe, ngồi nơi volang mà có chút dodự. Cậu lấy trong tủ xe một miếng dán decal kì quái hình một đôi cánhquỷ cách điệu đẹp tuyệt mà dán vào má phải của mình.

Gã tò mò vẫn bám dính như con sam bướng bỉnh, vô tư ngồi vào xe cậu.

Tia mắt Hiểu Minh kinh ngạc:

\_ Ông làm gì vậy?

\_ He he! Có xe đẹp vậy cũng phải chở bạn bè đi một vòng chứ! À! Hay làđể tôi làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu luôn cho! Tôi rànhcái thành phố này lắm! - Ngài đạo diễn nịnh nọt cố gắng để không đá bịxuống xe.

Minh không mảy may cảm xúc, chỉ để lại một nụ cười khó hiểu, màu mắt nâu sáng lên hứng thú:

\_ Are you really?

\_ Hử???

\_ Okey! Let’s go!

"Vù…..Vù…..Roon…..Roon..." - Tiếng động cơ xe đua đẳng cấp khởi động.Chiếc xe chạy vù vù hệt đang đua xe công thức nhanh như mũi tên lao bắnvề phía trước.

Có một chú sam ngoan cố đang bán hồn vía mình cho mây cao trên trời:

\_ Á…. Ú….. Cậu làm gì vậy? Làm gì mà chạy như dữ vậy? Muốn chết hả?

Ông bám chặt tay cầm an toàn. Tổ quốc mờ mịt trong mắt ông. Tóc bay tứtung loạn xạ. Bị sự hù doạ giỡn đùa của bụi xương rồng bên cạnh, ông Huy sợ ngất với trò giới thiệu bạn mới của Hiểu Minh\_ hung thần tốc độ vàthần chết nhiệt tình. Miệng ông lầm bầm khấn vái:

\_ Chúa ơi! Cứu con với! Con chưa muốn chết! Con còn cha già, mẹ yếu, vợtrẻ, con thơ ở nhà. Đừng cho con theo ông theo bà sớm quá! Con còn mộtsổ tiết kiệm gửi bên ngân hàng Thụy Điển chưa rút đó! Đừng để con ma tốc độ này đưa tiễn con trình diện Chúa sớm vậy chứ! Hu hu, Hiểu Minh cậuđiên rồi! Cậu chạy thấy ghê quá!

Tiếng xe chúa chát va đập trên nền đường trơn tuột như xé vụn khônggian. Như một loài báo đen dũng mãnh đang vồ lấy con mồi đầy nghệ thuật, chiếc xe tì hằn những vệt bánh vào khắp mặt đường xám xỉn.

Vẻ kinh hãi không chỉ dấy lên sau vẻ mặt Quang Huy mà còn đầy rẫy hai bên đường như bị ma doạ.

Phía sau, chiếc Mecerdes đen chạy ù theo mà mất dấu mấy lần. Người ngồi trong xe bực dọc mà gắt lên:

\_ Ya! Nhóc con! Đua xe thể thức hả? Em về Việt Nam làm nhiệm vụ chứ cóphải đi phá đời đâu! Muốn sếp đình chỉ công tác hay gì đây? - Vừa nói,bàn tay đó vừa nhấc chiếc hearphone. - Alo, đặc nhiệm Q trình báo. Chiếc xe 56S XXXX và 56G YYYY đang có nhiệm vụ đột xuất. Yêu cầu dừng lại sựkiểm soát của đội cảnh sát giao thông để giúp chúng tôi dễ dàng thựchiện nhiệm vụ.

Trên chiếc Bungatti dũng mãnh, chiếc áo Jacket da đen lơ đễnh phấn khích:

\_ Nói đi, quán bar lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu?

Con người khốn khổ bên cạnh sợ tái mặt, tay ghì chặt thanh cầm tay, mắt vẫn nhắm nghiền, lỗ tai bị gió thổi ù ù đến lùng bùng:

\_ Hả? À, Ừm... Là quán Sunny Hot Bar ở số 3 đường Dân Văn Quậy, quận Nhất.

\_ Hử? Tên đường gì lạ vậy?

Sợ nhưng vẫn ráng nhướng con mắt lên để tìm đường, đạo diễn Huy bắt đầubị hành hạ bởi một phải ứng sinh học bình thường...buồn nôn.

\_ Ờ…. Thì …. Là vậy đó! Không biết sao hỏi nhiều thế? Tới ngã tư phía trước quẹo phải!

Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ Đông Tây. Vươn dài tiếng động cơ nhưtiếng thét của quỷ dữ, âm thanh xé toạt đứt vụn từng phân tử không khí,gió táp vào mặt rát nhám.

Người thiếu niên vẫn thích thú với hành động liều lĩnh của mình như đãquá quen thuộc việc cặp kè chơi đùa cùng gã tử thần luôn nở nụ cười manrợ.

Cuối cùng thì xe cũng dừng trước của Sunny Hot Bar. Tiếng xe thắng chúachát, một lần nữa theo quán tính, ngài Quang Huy mất đà chúi về phíatrước suýt bay ra khỏi xe.

Vệt bánh xe vừa kịp khắc nét cuối cùng trên nền đường, ông liền bay ngay xuống xe, tấp vào một góc cây để giải toả thứ cảm giác axit từ dạ dàyđang cố trào ra khỏi thực quản:

\_ Ọe… Ọe…. Ọc…. Ọc…. Ọe…

Minh nhìn theo với ánh mắt đầy thương cảm, trong lòng lại cực kì hả dạ.Đôi mắt nâu thoáng tia đỏ khẽ sáng lấp lánh. Cậu bước ra khỏi xe, tựavào thành xe, cười. Nói bóng nói gió, giọng đầy mỉa mai:

\_ Haizz! Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, ngay cả đàn ông mà cũng ốm nghén nữa!!!!

\_ Ốm nghén cái đầu cậu! Bị điên hả? Làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ cậu bị mađuổi à? Ngồi xe mà còn hơn đi tàu lượn siêu tốc ở Đầm Sen nữa! Thấy ghê! - Ổng khổ sở nhìn Minh mà hậm hực, mặt tái xanh nom đến buồn cười.

Vệt môi hồng nhạt cố nén cười, nói tiếp:

\_ Ủa! Tôi bảo ông chuẩn bị tâm lý rồi mà! Mà tôi chạy thế là chậm rồiđấy, có 180 km/h thôi, không nhanh lắm. Vận tốc của xe này là có thể hơn 300 km/h lận!

Vạt áo hoodie đen run lên bần bật:

\_ Mô phật, cậu tha cho tui, cậu chán sống buồn đời thì cậu cũng đợi lúctui không có đây mà tự tử. Đừng có mà kéo tui đi chung như vậy chứ! Tuicòn yêu đời phơi phới! Nhan sắc vẫn còn ở đỉnh cao mà!

Bóng tối hoà quyện một sắc đen nhạt nhoà, góc đường chói loà với nhữngbảng hiệu quảng cáo nhức mắt. Người con trai bĩu môi, lãnh cảm trả lời:

\_ Tại ông ham hố thôi! Tôi có mời mọc, dụ dỗ, quyến rũ, hăm dọa ông lênxe bao giờ. Nói thật nha, ông là một trong bốn người dũng cảm nhất dámngồi xe do tôi lái đấy!( Alex nà, Red nà, White nữa và cuối cùng là ôngđó!).

Con sam đứng co ro, nhúng vai sợ sệt:

\_ Ghê quá! Bố ơi! Tha cho con nhờ!

Trong ánh mắt đen sáng ngời một sự thích thú khoan khoái. Từ vẻ ngạo mạn của Hiểu Minh ông lại thêm một cảm hứng sâu sắc để biến đổi cậu.

Đôi giày bata đen sọc đỏ vẫn tiếp tục huyên thuyên:

\_ He he, nhóc con mê tốc độ dữ ha!

Có ánh mắt đang lườm xéo ông, nhím xù xì thảy chìa khóa cho người bảo vệ rồi đi trước.

\_ Kệ tôi, đừng gọi tôi là nhóc!

Đạo diễn đọc cái biển cấm rồi kéo tay Minh lại:

\_ Ê, ê. Cậu đủ 18 tuổi chưa mà vào bar vậy?

\_ Vậy theo ông nghĩ thì tôi bao nhiêu? - Ánh mắt đỏ giương lên trong veo.

\_ À, ừ… cậu khoảng 19-20 gì đó! - Ông Quang Huy gãi đầu khó xử rồi buông tay Minh ra.

Một sinh linh luôn đối mặt với những bi phẫn của cuộc đời, những trảinghiệm đã khiến con người đó già dặn hơn tuổi. Có lẽ thế nên từ ánh mắt, thái độ và nghĩ suy của Hiểu Minh cũng khác biệt so với cái tuổi thiếuniên chập chững gần 16. Cả ngoại hình cậu cũng có vẻ phong trần hơnnhiều, như loài xương rồng quen đứng giữa sa mạc khắc nghiệt, vượt quamọi sống gió khiến gai nhọn trên người nó thêm cằn cỗi. Những vạt nắngtàn độc khiến tâm hồn người ta cũng xơ xác mà đón nhận sự hờ hững củacuộc sống.

Người đàn ông bên cạnh lại lôi thôi:

\_ Ê, ê! Khoan đã!

Cậu bực bội mà ngang ngược:

\_ Gì nữa?

\_ Sao cậu dán miếng decal đó lên mặt vậy? Chưa tới Halloween mà! - Ông tò mò kéo tay Minh hỏi.

Minh mệt mỏi, bộ điệu chán chường như vẫn thành thật đáp:

\_ Chứ ông nghĩ nếu tôi bước vào trong bar với hình dạng thường ngày thìchuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không muốn bị lũ con gái trong đó bu đến nghẹtthở mà chết đâu!

Như phát hiện ra một chân lý chói sáng, mái tóc đen bóng sướt cao gật gù, tay xoa cằm đăm chiêu:

\_ Ừ, cũng có lý. Đúng là đại họa nhan gian! À mà cậu còn miếng decal nào không? Cho tui dán với! Tui cũng đẹp giai nè! Đẹp đúng là một cái tội.Mình thật sự tội lỗi quá! Haizz...

Minh không nói năng gì, chỉ lắc đầu chán nản bước vào quán bar, bỏ lại sau lưng một pho tượng mãi mê xoa cằm.

Kịp phát giác bản thân bị bỏ rơi lại phía sau, con sam bướng bỉnh vẫn bám dính:

\_ Nè, nè! Minh! Đợi tui với!

\*\*\*

Sunny Hot Bar

8.30 pm

Âm thanh lớn như mún nổ tung lòng ngực. Nam nữ nhảy múa, uốn é.o theotiếng nhạc cuồng nhiệt. Mùi thuốc lá ngan ngái lẻn vào khoang mũi. Tiếng nhạc dồn dập chuyên nghiệp của DJ làm cho mọi người càng thêm phấnkhích. Đèn màu chớp nháy như vô vàng dải màu đan xen nhau rọi thẳng vàothị giác con người.

Khuất ở góc sàn nhảy có một nhóm người….

Một thanh niên có mái tóc vàng óng vuốt gel dựng đứng kiểu cách đangnhấm nháp chai bia, vừa nói với một người đàn ông cao to trọc tóc. Người đàn ông chân gác lên bàn, trên cánh tay xăm chi chít những chữ là chữ.Ông ta dựa vào ghế sô pha trong bar, lắc lư theo điệu nhạc chúa chát rất ra dáng "anh hai". Cậu trai tóc vàng vàng đó nói như hét át vào tiếngnhạc:

\_ Đại ca, hôm nay hẻo quá, "khô máu" rồi, chắc em kiếm trò gì kiếm chút ít mới được!

Xung quanh họ, hàng chục thanh niên khác ăn mặc dị hợm, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, đầu gật gật theo điệu nhạc.

Cái ông đầu trọc trả lời cái cậu tóc vàng kia:

\_ Ừ, dạo này cũng chán thật. Mày kiếm trò gì chơi cho đỡ buồn đi. Tao cũng "khô máu" rồi!

\_ À mà đại ca, nghe nói anh mới đầu quân về cho "anh đại" nào đó oai lắm phải không? Sao không kêu ảnh "hỗ trợ" chi phí cho tụi mình? Nghe nóiảnh là công tử Sài thành có cả chục vệ sĩ đi theo, đàn em nhiều vô kể,ăn chơi trác tán, xài tiền như nước mà! - Một thằng trong nhóm đó phấnkhích hỏi tên đại ca đầu trọc.

Quả đầu trụi lũi tóc lắc đầu thiểu não, nói:

\_ Thôi đi! Tao chờ ảnh mấy ngày nay để thỉnh giáo mà thấy tâm hơi ảnhđâu! Chắc bị ông già giam ở nhà rồi chứ gì! Mấy thằng công tử thì chuyện bị nhốt ở nhà là chuyện thường. Nhớ ảnh ghê, bữa hổm ảnh vô đây sộp ghê lắm, vung tiền như rác vậy! Mà thôi đừng nhắc nữa, trong thời gian đợiảnh thì tự lo cho mình cái đã. Làm gì cũng được, miễn là kiếm tiền sốngcho qua mấy bữa vắng ảnh là được. Tụi bây làm gì thì làm đi!

Một tên tóc xanh trong bọn lia mắt sang cái mái tóc vuốt gel cứng ngắc vàng chói mà hỏi han:

\_ Dạ, thằng "Hải vàng" nổi tiếng là có tửu lượng cao. Hay mình chơi trò cá đọ tửu lượng kiếm tiền đi. Mày chịu không Hải?

Tên tóc vàng gật gù, miệng đang nhấp bia, đồng ý:

\_ Cũng được! Gì chứ nhậu em tự nhận mình số hai thì không ai dám nhận số một đâu. Mọi người ở đây chờ, em lo cho!

Nói rồi cậu ta nháy mắt một cái, đứng dậy ra khỏi ghế. Đồng bọn và tên đầu trọc kia mỉm cười tự tin nhìn theo.

Cậu Hải lướt qua đám đông đang nhảy múa điên cuồng, loạn xạ theo điệunhạc. Tiến về phía của người chơi nhạc, ghé sát tai cậu DJ đang chỉnhnhạc rì rù.

Chợt tiếng nhạc tắt bặt, sự im ắng đột ngột phá vỡ hoàn toàn sự hưng phấn của mọi người.

Một giọng loa vang lên:

\_ Các bạn, làm phiền các bạn đang chơi vui vẻ rồi. Số là tôi muốn mở một cuộc thi. Đó là cuộc thi xem ai có tửu lượng cao nhất. Ở đây có 20 chai bia, một người lên thi với tôi xem ai trong vòng 10 phút mà ai uốngtrước là người chiến thắng. Có ai đủ sức để so tài với tôi hay khôngvậy? - Tên Hải cầm micro cất tiếng nói.

Một số thanh niên trong nhóm của hắn lấy 20 chai bia xếp thành hai hàng, mỗi hàng mười chai. Lời thách đấu vẫn reo đều đều.

Bên dưới sàn nhảy mọi người xầm xì bàn tán. Một vài ngưới có ý muốn lên.

Hải vẫn cố khuấy động công chúng. Sự huyên náo bàn tán mỗi lúc một rõ ràng.

\_ Có ai dám lên thách đấu với tôi hay không?

\_ Có tôi!

Một chàng trẻ cất tiếng trả lời. Giọng điệu ngạo nghễ. Mái tóc nâu xéo che khuất mộtbên mắt bồng bềnh hắt lên kiêu hãnh trong ánh đèn màu chói loá.Chiếc áo khoác Jacket da đen, quần jean đen, cùng cái nhếch mép lạnhlùng. Nhóc con bướng bỉnh bước tới đầy tự tin.

Mọi người nín thinh. Rẽ thành một lối trống cho cậu bước đi. Những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

Ông Quang Huy đứng bên cạnh Minh, ngạc nhiên với sự ngông cuồng củangười thiếu niên không sợ trời, không sợ đất, kéo tay cậu, khềukhều:

\_ Nè, nè. Cậu điên hả? Tụi trong bar này tửu lượng dữ dằn lắm. Cậu uống không lại đâu! Đừng có mà hiếu thắng!

Ánh mắt ngạo mạn nhướn lên, nụ cười nhàn nhạt:

\_ Kệ tôi! Liên quan gì tới ông? Đây là một vụ cá cược, trò này tôi chơihoài. Thắng thì được tiền, còn thua thì được uống bia chùa. Có mất mátgì đâu!

Hoàng Hiểu Minh thản nhiên trả lời, tự tin bước lên bục chỗ Hải, mâu quang đầy thách thức.

Người bày ra trò chơi khẽ cười hài lòng, ánh nhìn đánh giá đốiphương. Cậu không biết mình đang gặp phải một đối thủ nặng kí.

Mọi người chăm chú hướng ánh nhìn về phía bục cao. Âm thanh huyên náonín lặng như một vết dao lạnh đột ngột xé toạc đi không khí.

Họ hướng về Minh một cái kì thú và lạ lẫm. Một bên má của đãđược che đi bởi miếng decal hình đôi cánh ác quỷ đầy ẩn mật. Chỉ thấy được dáng vẻ cao lớn, ngũ quan sắc sảo dưới ánh đèn nhấp nháy. Cả khí chất vương tử bá đạo cũng toát lên thật toàn diện từ vệtbóng đen bí ẩn.

Minh cười mỉm, sành giọng:

\_ Luật cũ, mọi người đặt theo hai phe tin tôi thì đặt cược vào đây, ainghĩ anh ta thắng thì đặt bên kia. Tiền thắng thì sẽ được chia 6\_4. Ok?

Hải gật đầu đo lường con người trước mặt. Hôm nay Hải sẽ gặp nhiều khó khăn với đối thủ này. Cậu đưa tay cầm mic, cất tiếng:

\_ Bây giờ ai cược tôi thắng thì đặt tiền vào đĩa bên phải, ai cược anhbạn này thắng thì đặt tiền vào đĩa bên trái. Được chứ? Nè đối thủ, cho tôi một cái tên chứ!

\_ Demon. - Vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tự tin như lúc đầu. Đôi mắt như pha lê đỏ sáng lên như hấp thụ mọi thu hút của quần đông conngười bên dưới.

Người đàn ông luôn bám dính lấy cậu lẹt đẹt đi theo sau, cười hề hề, trêu nhỏ:

\_ Demon? Tên hợp với cậu đó. Nhìn mặt cậu giống như quỷ sứ vậy!

Minh liếc xéo hăm dọa. Tiếng hừ nho nhỏ khục khẳng trong thanhquản như hư vô. Cơ mặt vẫn toát lên nét lạnh lùng phảng phất.

Mọi người đổ xô đặt cược tiền, một số người không cược mà nhìn một cách thích thú. Phía sau sàn nhảy, tên đầu trọc gác chân lên bàn, đôi mắthướng nhìn Minh dò xét.

Một tên nhóc oái oăm đang tự chuốc lấy khổ ải cho mình. Đơngiản vì sự hiếu chiến và sốc nổi. Tính cách đó dễ dàng gâyra mâu thuẫn, tự mang lại phiền phức cho bản thân.

Hải cười hâm nóng lại không khí, cái cách cười bình thản như tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình:

\_ Ok! Còn ai nữa không? Vậy cuộc thi bắt đầu nhé!

Ông Quang Huy đẩy nhẹ vai Minh lo lắng. Số lượng bia đang đặt ở đâylà không phải ít. Nó đủ quyền lực để gây mê lý trí và têliệt ý thức trong một khoảng thời gian không nhỏ.

Chiếc hoodie đen ghị nhẹ vạt áo của bụi xương rồng ngông nghênh kia:

\_ Nè, uống nổi không?

Cái nháy mắt đầy nghịch ngợm:

\_ Chuyện nhỏ!

Quả đầu đầu kiểu cách vàng óng dè chừng, cậu trao lại micro cho DJ, cất giọng cao ngạo:

\_ Được rồi. Demon chứ gì? Chơi thì chơi!

Người chỉnh nhạc kế thừa sự nghiệp MC đang dang dở của Hải, tiếp tục hâm nóng không khí.

Tiếng công bố khai cuộc từ từ, dồn nén như một hiệu lệnh từ vị chỉ huy để được phép khai hoả:

\_ Chuẩn bị 3... 2... 1… BẮT ĐẦU!

\_ DZÔ... DZÔ... CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN! UỐNG ĐI! NHANH LÊN! - Mọi ngườihò hét cổ động hai người đang tu những chai bia nhanh chóng. Âm thanhnáo nhiệt, sôi nổi hẳn.

Tiếng cổ vũ hào hứng khuấy động cứ hệt một cơn đại hồngthuỷ đập tan sự im lìm đang xoáy sâu vào không gian. Ập tới một cách vồn vã và hào hứng khôn xiết.

Ông Huy không kiềm chế được, lan ngập sự phấn kích từ những người xung quanh, hò hét sắp khản đặc cổ:

\_ Demon cố lên! Cố lên! Uống đi!!!! Chiến thắng thật vinh quang nhé! Cho họ biết thế nào là bại trận đi!

Minh cầm những chai bia tu ừng ực. Uống điên cuồng như cố nuốt nhữnggiằng xé, đau đớn đang giày vò cậu hòa cùng những bọt bia trắng kia,tuôn hết, tuôn hết tất cả.

Một loài cây bám từ nguồn đất cằn cỗi, những cay nghiệt đầyrẫy làm nó mọc lên những gai nhọn xù xì mà chống chọi. Nhưmột hạt cát bé tí vô định, nó lang thang, rong ruổi để đi tìmra mục đích cho sự tồn tại của mình. Nó được sinh ra từ đâu?Nó đã mang lại điều gì cho cuộc sống hay chính cuộc sống đangtước đoạt đi nguồn sáng để nó tồn tại? Nó tìm mãi, tìm mãi. Nó cố không để ngã quỵ nhưng sâu thẳm trong những gai nhọn bịbẻ gãy luôn chứa một tổn thương sâu sắc khiến nó mãi oán hận.

Vẫn điên loạn mà uống.

Một chai….

Hai chai….

Ba chai….

Bốn chai….

Chỉ còn vài phút nữa thôi là hết thời gian. Minh uống rất nhanh.

Uống và uống.

Tư duy và lý trí bị cuốn phăng.

Uống và uống.

Sau đêm đen có phải là ánh dương rực rỡ?

Uống và uống.

Tỉnh giấc ngủ cơn ác mộng này sẽ tan biến. Như chưa bao giờ tồn tại.

Phải không?

Hải cũng không thua kém, bia tuôn ướt cả áo. Cậu ngửa cổ uống đầy nổlực. Yết hầu lên xuống liên tục, mắt liếc nhìn về đối thủ - Hiểu Minh đang hơn cậu một chai.

\_ Cố lên! Cố lên! Chỉ còn hai chai nữa thôi! Cố lên đi Demon! Cố lên! Cố lên nào! - Ông Huy vỗ tay kích động, thời gian sắp hết rồi.

Như một cơn thuỷ triều vội vã rút xuống, thời gian kéo nhanhkhiến ý thức người ta ngắt mạch, mất hoàn toàn cân nhắc.

Hải đang cố gắng từng chút một. Không xong rồi! Bia cứ trào ra ngoài! Tình huống hiện giờ Minh vẫn đang giữ ưu thế.

\_ DZÔ! DZÔ! NHANH NỮA LÊN! DEMON CỐ LÊN! CỐ LÊN! - Mọi người hò reo kịch liệt vào những phút chót của trận đấu, đa phần là cổ vũ Minh.

Tiếng la hét ồn ã khắp cả quán bar, đầy hấp dẫn như đang xem được một màn thi đấu điền kinh đầy thu hút.

Tên đại ca xám mặt, đặt chai bia trên tay xuống xem xét tình hình. Bọn cùng đám với Hải nhìn nhau hoang mang.

Giọt bia cuối cùng cạn sạch, quầng ngực trên áo thấm thànhmột đám ướt nhem.

## 8. Q.1 - Chương 4.5 : Cậu Là Một Ngôi Sao

Chúc ngược chai bia cuối cùng xuống để chứngtỏ nó đã hết sạch. Minh cong môi, tia mắt ngập tràn hoan hỉ,nụ cười thấp thoáng trên khoé môi.

\_ HAY QUÁ! CỐ LÊN! ZÔ! ĐÚNG RỒI! HURA! CẬU GIỎI QUÁ! - Ông đạo diễn nhảy tưng tưng lên mừng.

Hay thật, cuối cùng Minh đã thắng.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tiếng hoan hô, ngưỡng mộ cứ vang ngậpcả bar. Đâu đó có tiếng vui vẻ chia chác tiền cược thắng đầy sôi nổi.

Hải bất lực nhìn chàng trai bí ẩn đang nhận một phần số tiền thắng cược.

Cậu run lên vì tức, môi mím chặt, mặt đỏ tê rần. Thấy mọi người catụng con người kia, cậu càng ứa gan hơn. Mặt Hải càng lúc một đỏ gay không biết là do say hay tức giận.

Đột nhiên, quả đầu vàng tiến đến gần Minh, mặt đằng đằng sát khí.

Minh vẫn thản nhiên thu những tờ tiền trên đĩa, gương mặt chẳng có biểu hiện gì của tình trạng ngà say.

\_ Nè! Dân ở đâu? Tính tới đây gây sự à? Có biết địa bàn này là của taokhông? - Hải lầm lừ nhìn Minh. Gương mặt giương lên doạ dẫm.

Kiêu căng là một tính xấu dễ tạo ra tai hoạ cho mình. HoàngHiểu Minh đang bị chuốc lấy tai hoạ ấy bởi sự bất cần, ngạomạn ấy.

\_ Sao chứ? Bar này là của cậu à? - Minh nghiêng đầu nhìn, giọng điệu giễu cợt của kẻ thắng trận.

\_ Thằng ranh! Khôn hồn thì trả lại tiền cho tao. Nếu không thì… - Hải vẫn tiếp tục đe dọa, răng nghiến lại hừng hực tức.

Kẻ thắng giơ xấp tiền trên tay đếm nhàn hạ như cố tình chọc tức con người thua cuộc. Vẫn ngạo nghễ. Vẫn kiêu căng.

\_ Nếu không thì sao? Số tiền này là do tôi thắng cược có được. Muốn cướp à?

Gương mặt đối diện đanh lại tối sầm. Âm thanh trong bar bắt đầunghe thêm tiếng lạo xạo di chuyển bàn ghế của nhóm người xa lạ hầm hố.

\_ Mày….!!!! Được, là do mày chọn. Nếu không đưa số tiền đó thì mày đừng hòng đem xác rời khỏi đây! Đừng trách tao!

Mâu thuẫn khởi nguồn từ những mặt đối lập luôn thống nhất,dựa dẫm vào nhau. Giải quyết một mâu thuẫn không thể dùng mộtthái độ cầu hoà mà là đấu tranh triệt tiêu mâu thuẫn đó.Người đang gây ra mâu thuẫn phải là người giải quyết việc này.Nhím xù đang rơi vào một sự rình rập nguy hiểm của kẻ tiểunhân lật lọng.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Quy luật bất di bất dịchnày thực sự đúng với tình huống này. Những kẻ thua không hềtẽn tò vì hành động ngang ngược đòi thứ không thuộc về mình.Họ hung hăng đổ dồn về cậu. Số lượng người đông nghịt áp đảonhư muốn uy hiếp con người thân cô kia.

Tiếng bác nháo của nhóm khách vui chơi tắt ngấm. Họ hoảng sợdồn về một nhóm hay vội vã tránh xa nơi chuẩn bị diễn ra ẩuđả này.

\_ Sao hả nhóc con? Đưa tiền đây không? - Mái đầu vàng hăm he cậu.

Phía sau đó là đồng bọn đông đúc, người nào cũng bặm trợn nhìn Hoàng Hiểu Minh.

Đôi mắt nâu đỏ đen xám chết chóc, môi mím lại bực dọc đay nghiến:

\_ Đừng gọi tao là nhóc.

\_ Đưa tiền ra đây! Muốn chết phải không? - Tên tóc đỏ trong bọn chồm lên gây chiến.

Sự tự tin tuyệt đối về khả năng hạ gục bọn ruồi nhặng nàykhiến Minh chỉ đứng nhìn một cách bình thản. Đồng tử nông trơra:

\_ Đưa? Tiền à? Tại sao phải đưa? Muốn xin ăn thì cũng tỏ rakhốn khổ chút chứ! Nếu là hành khuất đang đứng trước mặt thì bổn thiếu gia sẵn sàng dốc hết tiền trong ví ra bố thí.Chậc, chậc. Đáng tiếc tư cách để nhận được lòng hảo tâm củamọi người tụi bây còn không có. Lũ cướp cạn.

\_ Mẹ kiếp! Mày chán sống thật rồi! Anh em! Cho nó nếm mùi chotởn mặt đi! - Một tên du côn khác sôi máu, tiếng nói tục tĩuphá hoại dần sự trong lành của vũ trường.

Minh cười nhạt, bình lặng như hồ thu. Vệt môi hồng hào lại hơi mím lại, tàn nhẫn:

\_ Tụi bây thèm ăn đấm lắm rồi sao? Được rồi, yêu cầu này tao sẽ vui vẻ đáp ứng.

Đám người dồn đông ép sát gần chàng trai yếu thế. Bàn ghế bị dạt lăn lốc một đám. Lũ người ngang ngược thủ thế, một sốcầm những vỏ chai bia lên sẵn sàng hỗn chiến.

Người đàn ông bị lãng quên trong sự mâu thuẫn này nép sát sau lưng Minh, mặt trắng chạch, sợ hãi khuyên can:

\_ Thôi mà! Đừng đụng vào bọn này. Dân giang hồ thứ thiệt đó. Cậu đâu có thiếu tiền đâu, cứ đưa cho bọn nó, xem như bố thí vậy. Đừng có gây sựkẻo mang họa vào thân!

Chú nhím gai góc ương bướng:

\_ Không được! Tiền nào tôi cũng có thể xem như rác nhưng tiền này là docông sức tôi kiếm được không bao giờ tôi phung phí cả. Bọn nó muốn lấyà? Phải bước qua xác của tôi cái đã!

Gương mặt kia bất mãn cực độ:

\_ Sao cậu khôn quá vậy? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà, đâu đến nỗi nào! Sao lại thiếu nghĩ suy tới vậy?

Hải nhếch miệng cười khinh khỉnh. Hắn xoay xoay cổ tay, cổ chân đểchuẩn bị khởi chiến. Đồng bọn của con người táo tợn bao vây Minh vàQuang Huy kín mít.

\_ Được! Là do mày chọn! Đừng có hối hận!

\_ Để tao xem tụi bây có bản lĩnh gì? Nhưng tao nhắc lại nếu không muốnchết thì đừng manh động! - Minh vẫn chẳng có thái độ gì gọi là sợ hãi,trả lời vô cùng bình tĩnh.

Tỏ vẻ đàn anh sừng sỏ, cái đầu vuốt gel dựng đứng phất tay ra lệnh:

\_ Được! Lên tụi bây!

Chiếc Jacket nhếch vòng môi đẹp hoàn hảo, chân nhích nhẹ khởi động, nụ cười tà mị đầy ma lực:

\_ Là tụi bây ép tao!

Thỏi kẹo cao su cứ mãi sợ sệt mà bám víu lấy cánh tay cậu, mi mắt giật giật hoang mang:

\_ Thôi, thôi! Đừng như vậy, tụi nó đông lắm cậu đánh không lại đâu!

\_ Ông đừng có nhiều chuyện, không làm gì được thì nép qua một bên chotôi rảnh tay rảnh chân, coi chừng tôi không đánh họ mà đánh ông trướcđó! - Minh hăm he ông Quang Huy, kẻ luôn mang lại phiền phức chocậu.

Đánh nhau để tự vệ và sinh chuyện để đánh nhau có phần khácbiệt nhau. Không ít lần cậu đã đánh nhau, nhưng nếu muốn thâmnhập vào bóng tối của cuộc sống thì tất nhiên điều này làkhông tránh khỏi. Mọi tình tiết này đều nằm trong tính toáncủa Hoàng Hiểu Minh.

Ông Quang Huy bó tay với tên quỷ nhỏ này nên đành nép qua một bên để tránh nạn. Không dám hó hé gì thêm.

Góc đằng xa sàn nhảy, có một đôi mắt màu xanh đang dõi theo từng cử chỉ của đám đông người đang tụ như ổ mối. Đôi mắt xanh bích đó ảo não gác tay lên bàn ngao ngán, than thở:

\_ Rồi à, kêu nó đi khảo sát tình hình hay là cho nó kiếm cớđi quậy đây trời? Đúng là, mình lại sắp phải đứng sau cái mớlộn xộn này thôi! Nhóc à, anh già rồi, cho anh an nghỉ đi mà!Sao mà em cứ thích phá phách hoài vậy? Khổ quá!

Trở về với khu vực đang hầm hầm khí chiến, trận ẩu đả đãđược khai thủ, như một con sóng tràn để phủ ngập cả không khínáo loạn.

Bọn Hải xông vào Minh. Một tên giơ chai bia lên tấn công.

Nhanh thoăn thoắt, Minh dùng tay đỡ, xoạt cổ tay mình một cách thật nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng thét chói tai, thê thảm của tên vừa đánh cậu.

Tên Hải căm tức nhào lên yểm trợ. Người thiếu niên tóc nâu xoayngười chụp nắm đấm của người tấn công, vẫn động tác nhẹ nhàng ban nãy, tiếng xương gãy rôm rốp như một lời bài trừ của quỷ dữ rạchthét vào giác quan. Tiếng Hải la chói lói, tiếng kêu thất thanhcủa khách vui chơi hòa làm một.

Cổ tay vẫn giản đơn xoay nhẹ. Hành động dứt khoát và cần kỹthuật điêu luyện này Minh đã phải tập luyện hơn ba năm mớithuần thục - chiêu thức ám sát bí mật được Q đào tạo chonhững sát thủ cao cấp. Tuy cậu không là sát thủ nhưng với tưcách một đội trưởng đội An ninh cậu vẫn được đặc cách họcnó: Chiêu giết người vô hình chỉ bằng một cú xoay cổ tay nhẹnhàng.

Võ thuật dùng để phòng vệ cho bản thân và bênh vực cho kẻ yếu chứ không dùng để ức hiếp, huênh hoang người. Bài học đó làđiều quan trọng nhất mà bất cứ người luyện võ mới nhập mônđều phải được học và vĩnh viễn nghiêm túc tuân thủ quy tắc ấy hễ vẫn còn dùng tới võ thuật. Đối với Hiểu Minh, học võkhông chỉ đơn thuần là dùng để phòng vệ. Nó còn là công cụđể cậu đạt được kế hoạch mà cậu đã vạch ra. Con người cậuvẫn ngập tràn ẩn khuất mù mịt, như một mặt hồ ố đục chưalắng trong, thanh tịnh.

Góc bar, Alex ngồi nhấm nháp ly vodka ngon lành, mặc kệ những âm thanh tạp nham, hỗn loạn, như gào xé màng nhĩ. Cảnh quan nhốn nháo đangxé rạch thị giác. Mắt anh đăm đăm hướng về phía Minh, mặt tái nhợtkì lạ. Bóp chặt ly rượu trên tay suýt móp méo, con người thổ lộbất ngờ, môi mấp máy run run:

\_ "Ảo ảnh đoạt hồn"? Đây là chiêu thức cấm mà? Sao em lại…

Minh uy phong ung dung, vẫn dùng một tay đỡ những đòn tấn công của bọn Hải.

Cậu giơ chân lên đạp chiếc ghế đang bay đến cậu để phản lại đòn tênđã ném ghế vào mình. Theo quán tính, hắn ngã ngược về sau, bật vào chiếc bàn thuỷ tinh vỡ nát.

Tiếng thuỷ tinh vỡ sắc lạnh như cứa đứt dần hào khí của lũ bặm trợn.

Một tên khác dùng một cái vỏ chai bị đập vỡ trong lúc hỗn loạn xông vào, Minh gạt tay hắn ra rôi vặn ngược lại. Tay con người đó trẹo ngượcra sau.

Màn ẩu đả nín bặt trước sự thất thủ ê chề của phía gâychiến. Minh hạ gục cả bọn của tên Hải chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba phút.

Bọn gây loạn nằm la liệt trên sàn nhảy. Mọi hoạt động vui chơi đều ngừng lại. Âm thanh chói tai của bar cũng tắt hẳn. Mọi người thì chạy bátnháo. Chỉ còn ánh đèn màu thì vẫn chớp nháy. Chỉ có âm thanh rên rỉ củabọn Hải là rõ nhất. Ông Huy núp dưới bàn gần đó cũng lúi húi bò ra.

Con sam nhát gan đứng nhìn bọn quậy phá lăn lê dưới sàn, cười toe toét, vỗ tay cái chát:

\_ Hây da! Thật là hay quá đi! Hay quá đi! Giống phim Hồng Kông quá đi!Minh! Cậu pro quá! Cậu men-lỳ quá! Ngưỡng mộ quá đi! - Ông vừa nói vừalắc lắc vai Hiểu Minh mừng rỡ.

Minh đẩy tay ông ra, bước từng bước đến bọn kia với ánh mắt kiêu ngạo của kẻ thắng trận.

Hải với cái miệng tèm nhem máu, sợ hãi run bật khẩn hoảng van xin:

\_ Dạ, dạ em xin lỗi! Tụi em có mắt như mù! Tụi em biết lỗi rồi! Anh tha cho tụi em ạ! Ui da! Hự hự

Minh cười nhạt, vòng môi bóp méo bởi những lời doạ dẫm:

\_ Tụi bây nói có mắt như mù thì để tao làm cho mù luôn nhé! Để mắt lại làm gì?

Con người thất thủ cùng bọn anh em lo sợ, van mếu:

\_ Xin… xin anh tha cho tụi em! Em hứa là không có lần sau đâu anh! Tha cho em!

Nụ cười đông cứng phủ ngập không gian nổi loạn:

\_ Biết thì tốt! Đây là tiền thuốc men cho bọn mày. Nếu còn hống hách gây sự nữa thì...

\_ Vâng! Vâng! Anh cứ nói, em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ! - Đôi mắt thảng thốt kinh sợ mà gật đầu loạn xạ.

\_ Tiếc là mảnh thuỷ tinh ở đây không sắc lắm, giá như có một con dao ở đây thì tốt.

\_ Sao ạ?

\_ Để khắc cốt ghi tâm giúp mày. - Minh hờ hững giễu cợt.

Con người cùng bọn la liệt kia vẫn khẩn thiết cầu xin.

\_ Em xin anh! Anh đừng làm vậy! Em sẽ không nói những điều vô bổ nữa! Xin anh tha cho!

Vệt môi quỷ hài lòng khi đã ngược đãi tâm lý đối phương thànhcông. Cậu cúi sát đầu vào người nằm dài dưới sàn, nắm chặtnắm tóc xụi gel bồm xồm, thẳng thừng gằn từng chữ:

\_ Hừ. Tao sẽ tha cho mày. Nên nhớ: Đừng-bao-giờ-chọc-giận-đến-tao. Bởi tao...là DEMON.

Nói rồi, đôi bata đen nhích chân rời xa, những tờ tiền lả tả ném xuồng nền sàn đầy châm chọc. Quang Huy hếch mũi cười vui vẻ.

Bar trở lại yên ắng. Những người nép một góc chườn ra xemngóng tình hình. Tiếng xì xào bàn tán vi vo như tiếng ổ vòvẽ.

Từ xa, một người đàn ông chừng trung niên, mặc bộ vest đen, trên tay cầm quyển sổ chạy tới cùng 4-5 người bảo an của bar. Họ kinh ngạc nhìntrận ẩu đả đã tàn cuộc, có sự tức bực gắt gỏng:

\_ Gì đây? Các người muốn phá quán phải không? Muốn đánh nhau thì đichỗ khác mà đánh. Đừng có phá bar của chúng tôi. Giờ tính gìđây?

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng tàn khốc. Thanh âm nhẹ nhưng tỏ rõ bản thân không là kẻ bị trị:

\_ Chỉ là hiểu lầm! Ẩu đả chút thôi! Còn đây là tiền bồi thường!

Gương mặt còn long lên giận dữ kia hạ xuống hoà nhã, nhận lấysố tiền bồi thường của vị khách phóng khoáng. Ông ra lệnh chonhóm bảo an lôi đám người nằm quằn quại như thây ma rời khỏisàn nhảy. Chào chàng trai trước mặt niềm nở như chưa xảy raviệc gì.

Nhím xù phủi tay, cất giọng mỉa mai cuộc sống, thủng thẳng bước ra khỏi quán.

\_ Hết trò vui rồi. Haizz... Cuộc đời đúng là đáng chán!

Hoạt động vũ trường bình thường trở lại, âm nhạc lại bật lên để nối lại cuộc vui.

[ Khảo sát lần 1: Sunny Hot Bar bình ổn. Duyệt.]

Bóng hai con người bỏ ra ngoài bar. Thời gian họ đến và đi không hề lâu, vụt đến bí ẩn và rời đi cũng bí ẩn.

Miếng bã chewing gum léo nhéo tò tò sau lưng cậu:

\_ Ủa? Vậy xong rồi hả? Giờ đi đâu?

Lại lạnh nhạt gạt phăng:

\_ Không cần biết!

Khuất phía sau sàn nhảy, tên đầu trọc chứng kiến hết thảy sựtình, hắn tím mặt tức giận. Xưa nay Sunny Hot Bar vẫn do băng của hắnbảo kê, mới mấy ngày trước bị một "anh đại" hạ gục. Giờ lại có thêm một thằng ranh xấc xược dạy đời. Lòng căm tức như một mũi dao nhọnxuyên thấu đến đứa đàn em bất tài.

"Chát!" – Một cái tát giáng vào mặt Hải để hạ cơn tức tối trong lòng.

\_ Một lũ ăn hại! Có một thằng nhóc ranh mà dạy dỗ cũng không xong! Được, Demon chứ gì? Mày hãy đợi đấy!

Hắn nhìn theo Minh cười man rợ. Bàn tay nắm chặt đầy căm tức. Đụng vào người của hắn thì phải trả giá thật đắt.

Người tạo ra thù hằn sẽ phải đáp trả cái thù hằn đã gây racho đối phương. Cứ thế, thù chất thành núi. Ân oán cứ chấtngất hoang tàn. Chưa bao giờ xoá bỏ được.

Chờ đợi sự trả thù của lũ hèn mọn!

Club Bar.

9.00 pm

Tiếng DJ chơi nhạc Kpop ồn ã, cả vũ trường Club đông vui đầy hứng khởi.

Góc tối, có hai vệt bóng đang trầm tư theo dõi một bóng người ngồi đối diện họ ở phía sô pha gần sàn nhảy.

Người thiếu niên có mái tóc vàng kim bắt mắt đang nâng ly ngấm nhẹ chútrượu mạnh trên môi. Cậu tỏ ra rất sành điệu khi mặc áo thun dài tay ômsát người, cổ trái tim lộ ra vòm ngực săn chắc và đi cùng chiếc skinnymàu xám bạc thời thượng. Cả người chàng trai đó toả ra một ánh hào quang kinh ngạc hấp dẫn ánh mắt si mê của biết bao phụ nữ xung quanh.

\_ Chị thấy rõ rồi chứ? Thi nói sai bao giờ. Tận mắt thấy hắn lăng nhăngrồi nha! - Chàng trai xoay qua trò chuyện cùng một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.

Đó là một cô gái ăn mặc theo kiểu có chút tomboy cá tính. Chiếc áo vestđen đôn vai mạnh mẽ khoác ngoài lớp áo chemise trắng ẩn bên trong đi với một caravat nhỏ xinh xắn, quần short đen cùng đôi giày cao gót cùngtông khoe ra đôi chân trắng mịn, dài tắp. Tóc cô búi cao trên đỉnh đầuvà trang điểm tự nhiên nhưng vẫn cực thu hút người tiếp xúc.

Cô gái xinh đẹp hờ hững hướng mắt về phía xa, trước mắt cô, bên kia sànnhảy. Một chàng trai tuấn mỹ đang vui vẻ bông đùa cùng ba, bốn cô nàngăn mặc hớ hênh thiếu vải. Họ đùa cợt một cách thác loạn và ấu trĩ ngaytrước mắt biết bao người trong bar.

\_ Thấy rồi. Cảm ơn em, Hoàng Thi. - Cô ôm cánh tay, khép mắt hờ mệt mỏi mà cam chịu.

Làn môi đỏ hồng xinh đẹp hơn cả con gái chép miệng:

\_ Sức chịu đựng của chị đúng là vĩ đại.

Nhấp nhứ ngụm Chivas bằng tư thế thanh nhã. Cô gái khẽ cười nhạt:

\_ Trốn về Việt Nam để ăn chơi sa đoạ. Còn trò nào loạn hơn nữa thì cứ mời cậu ta phô diễn luôn đi.

\_ A! Thì ra chị Thư cũng biết ghen! - Hoàng Thi nhướn mắt trêu chọc. - Chị định làm gì phải không?

Tiếng nhạc vẫn sôi động càn quét sự hứng thú của những vị khách. Đèn màu soi rọi loang lỗ trên những gương mặt tràn đầy sinh lực.

\_ Em đoán thử đi. - Kì Thư nhoẻn môi xinh đẹp.

Ly rượu sóng sánh trong tay đảo nhẹ nhàng, cậu cất lời tiên đoán mang phần dị hợm:

\_ Chị định đi đánh ghen hả?

Cô gái bật cười thành tiếng:

\_ Tư cách gì? Vợ hờ tương lai của thái tử Kang Suridathik à?

Hoàng Thi cong nhẹ môi, vẻ đồng tình:

\_ Ừm, cũng được đó. Nếu chị dám.

\_ Haizz... Vớ vẩn.

Con người phía trước mặt cô vẫn tưng bừng mà hưởng thụ thế giới điêu tàn chết rục trong sa đoạ của cậu. Như một cơn lốc phiêu dạt vô định. Mặcnhiên sử dụng rộng rãi quỹ thời gian tuổi trẻ để chìm đắm trong nhữngtrò đùa thác loạn của mình.

Hoàng Thi nhìn chằm chằm vào bộ vest nữ tính đầy mê hoặc:

\_ Chứ giờ chị tính sao? Em vô phương rồi đó!

Như một nữ thần đầy quyền lực, thanh thoát và quyến rũ, Kì Thư đưa tay lên môi, tia mắt mang sắc xanh trầm sáng lên nhã tịnh:

\_ Bí mật.

\_ Bao giờ mới bật mí?

\_ Chưa phải lúc. - Thư nháy mắt.

Thi hạ ly rượu trên tay xuống, lắc đầu như dỗi:

\_ Cuối cùng là làm gì vậy?

\_ Em hơi tò mò nhiều đó Thi. Thôi, chị phải về. Em ở lại chơi nhé. - Côgái đứng dậy di chuyển khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị thoát khỏi môi trườngtràn ngập mùi bia rượu và thuốc lá này.

Thi cười nhẹ, quan tâm:

\_ Em đưa chị về.

\_ Không cần đâu!

Nói rồi cô gái trẻ vẫy tay kiểu cách và len vào nhóm khách đang nhảy múa loạn xạ, nhập vào những tia đèn nhấp nháy, tan chảy vào không gian.Biến mất dạng.

Hoàng Thi vẫn ngồi đấy, mắt hướng về cô gái xinh đẹp vừa rời đi, đến khi cô hoàn toàn bị màu đèn led nhúng ngập mất hẳn. Chốc chốc, con ngươiđen láy trong hốc mắt lại linh động chuyển hướng về nhóm người vui đùanhư thiêu thân trước mặt mình.

\_ Nguyễn Chí Linh? Cái tên mới này sẽ mang cho anh nhiều biến động. Lớp mặt nạ trên mặt anh bao giờ mới tháo xuống được đây?

Tình yêu thật kì lạ, rượt theo nó, nó lại như một cơn gió bướng bỉnh bay mất dạng. Và khi nó đuổi theo ta, dai dẳng như một chiếc bóng thì talại trốn chạy nó đi. Nực cười cho kẻ tối cao thống trị thế gian đã giaophó quyền lực nắm giữ tình yêu cho tên thần Cupid ham chơi, biếng nhác.Để hắn muốn giương tên bắn vào ai thì bắn, và quên cách để bắn mũi tênthứ hai cho người còn lại. Để họ cứ xoay tròn trong một vòng lẩn quẩncủa tình yêu. Cứ thế, kẻ đuổi theo cuộc tình vô vọng, kẻ lại trốn tránhnó như một món nợ nặng nề.

Thi ngán ngẫm nghĩ suy về một tình đầy rắc rối của người anh trai cùngcô gái xinh đẹp cậu yêu như chị ruột của mình. Đó là một mối quan hệthật khó khăn và mệt mỏi nhưng lại đầy khúc mắt.

Xa xa, một người thanh niên mặc vest đen len lõi từ sàn nhảy tới bàn của cậu. Tiếng la hét phấn kích của những người vui chơi tràn ngập nhữngngõ cụt đang phá nát cuộc sống của họ. Đến Club Bar không đơn thuần đểvui chơi.

\_ Thiếu gia, chúng tôi đã làm theo cậu dặn. Đến sân bay Tân Sơn Nhất đểyêu cầu xem danh sách của những chuyến bay lịch trình từ Hồng Kông sangViệt Nam. Đã tra rất kĩ khoảng thời gian dao động trong một tháng, không có bất kì cái tên nào tên Song Kyo Hye nằm trong nhóm từ Hồng Kôngsang. - Người áo đen đưa tập tài liệu cho Hoàng Thi một cách cẩn mật.

Thi cau mày, chút khó hiểu:

\_ Quái lạ, sao lại thế chứ?

Đôi mắt thanh niên ghim thẳng vào mảnh A4 trong tay:

\_ Tuy nhiên, tên cô ấy lại có trong nhóm hành khách từ Malayxia sang.

\_ Cái gì? - Thi cau trán lại, vẻ ngờ vực. - Tại sao chị Ella lại từ Malayxia sang?

Cậu cầm lấy tờ giấy, dò xét một lượt để thừa nhận. Thở hắt đầy nghĩ ngợi.

\_ Tin báo bên Sunny Hot Bar, băng Tám trọc vừa bị một thằng ranh nào đógây sự. Tên nhóc đó dám một mình chọi với 17 đứa trong băng. - Bóng áođen tiếp tục nói.

\_ Sax! Tên nào gan thế?

\_ Tên nó là Demon. Chúng ta cần cho người sang yểm trợ không?

\_ De... Demon? Hơ hơ, hèn chi lại bạo gan đến thế. Không cần đâu! - Thi nháy mắt cười bí ẩn.

Áo vest đen nhướn mắt nghi hoặc:

\_ Sao lại thế? Dù sao Tám trọc cũng đã sáp nhập vào băng của chúng tarồi mà. Chúng ta bỏ mặc để thằng ranh kia lộng hành vậy sao?

Mái tóc vàng kim nhoẻn môi khẽ cười:

\_ Vậy chúng ta phải kéo quân sang hỗ trợ Tám sao? Hơ hơ, tha cho tôi đi!

\_ Sao vậy?

Ly rượu lại nhấp nhứ trên khoé môi:

\_ Demon là anh lớn của tôi đấy. Động tới ông ta cho bị đánh bờm đầu à? Tôi đâu có ngốc.

Chiếc bóng đen bật cười thích thú:

\_ Ha ha, thì ra Deuce thiếu gia đây cũng biết sợ anh lớn phía sau. Cậu nhóc à, xem ra anh biết hơi ít về em.

\_ Điều tra gấp người quản lý Club Bar là ai. Tôi có cảm giác hoạt động ở đây không được bình thường. - Gạt bỏ sự phiếm đùa của anh chàng mặcvest đen bên cạnh, Hoàng Thi lại sai khiến anh thực hiện nhiệm vụ mới.

\_ Okay. Sao anh giống nô lệ của em quá vậy? - Con người đối diện đau khổ than van.

Đôi mắt đen trong veo ẩn sau mái tóc thời trang khẽ khép hờ:

\_ Vệ sĩ thì lo thân mình đi. Ai bảo lẹt đẹt theo tôi từ Thái qua làm gì.

\_ Ơ hay, không tại "ngài tối cao" giao cho anh đi theo để giữ em thì cũng đừng mơ anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em thế nhé!

\_ Thôi đi đi! Đừng càm ràm nữa. Choáng lắm! - Đặt ly rượu xuống và daynhẹ ấn đường, chàng trai phiền muộn mà đuổi khéo người vệ sĩ của mình.

Vệt bóng đứng dậy, rời đi, đầu không thèm ngoảnh lại:

\_ Dạ thưa cậu, làm ngay ạ!

Thi im lặng ngồi đó, ngước mặt nhìn về chiếc ghế sô pha bên kia sànnhảy. Thoáng bất ngờ trước sự mất dạng của người anh trác tán\_ NguyễnChí Linh, Hoàng Thi hừ lạnh một cách vùng vằng:

\_Hừm, đâu mất rồi? Là quỷ sao? Thoáng ẩn, thoáng hiện.

Để dành quỹ thời gian hạn hẹp của mình cho một công việc khác, bóng skinny xám bạc cũng men theo dàn người đông đúc mà bặt tăm.

[Khảo sát lần 1: Club Bar bất thường. Cần điều tra thêm.].

Bóng đèn led nhấp nháy theo quả châu lấp lánh. Âm nhạc ồn ào đinh tai.

Thế giới về đêm muôn màu sắc. Theo dõi. Giả dạng. Truy lùng. Triệt phá.

Công việc của một an ninh quốc tế luôn đứng đằng sau những vai diễn giả dạng. Đam mê và nhiệt huyết. Tài năng và tinh tường.

Công việc đầu tiên đã khởi động. Trong đêm tối vội vã. Những ghi nhận đầu tiên. Kết luận sơ khai.

Và...công việc bắt đầu.

Tất cả bắt đầu guồng máy công việc. Đừng mơ sẽ sao nhãng vui đùa. Quỷ đang dõi theo. Phải cực kì cẩn trọng!

\*\*\*

Ủa? Nè Minh! Xe đâu? Định cuốc bộ về hả? - Ông Quang Huy ngoắc tay vào cổ Minh.

Họ đang đi dọc trên con lộ vắng vẻ ngược chiều về hướng đã đến. Conđường vắng tanh, lạnh ngắc, hoang vu rải đầy bóng đen đặc quánh lướt rũtrên hai bóng người đang lang thang nhàn rỗi.

Gạt cánh tay trên vai mình xuống, nhím xù tự do nói, có phần đang muốn đón chờ điều gì đó xảy ra:

\_ Không. Đi dạo một lát không được à? Sẵn đợi "Công diễn màn hai" luôn.

Nụ cười te tởn ham thích từ con người bám dính như keo dính chuột ve vởn quanh cậu, tính vui vẻ của ông đang lấn át dần vẻ lãnh đạm của chàngtrai tuyệt mỹ.

\_ "Màn hai" là sao? Không phải uýnh lộn tiếp chứ? À mà nè, lúc nãy cậudùng chiêu gì mà hay quá vậy? Bẻ qua, bẻ lại, tụi nó nằm xụi lơ cán cuốc hết trơn luôn! Công nhận hay thiệt! Chiêu gì vậy? Chỉ tui với!

Minh xoay người lại ánh mắt cợt nhã, bộ điệu thân thiện bông đùa:

\_ Là chiêu "Bẻ càng cua". Là vầy nè! - Minh vừa nói vừa vặn ngược hai cánh tay của ông Quang Huy ra đằng sau xiết chặt.

Bị bất ngờ trói xiết, ngài đạo diễn "thỏ đế" la oai oái:

\_ Á! Á! Ui da đau! Thả ra! Đau quá! - Ông cười vui, chợt nhớ. - Ý, màMinh nè! Hồi nãy cậu có thấy một tên đầu trọc ngồi khuất ở ghế sô phabên trái ở trong bar không?

Vệt bóng Jacket kiểu cách thản nhiên:

\_ Thấy.

\_ Hồi nãy tui thấy tụi gây sự với mình bước ra từ chỗ ông ta đó!

Tỉ lệ nghịch với sự lo lắng, bồn chồn của chiếc áo hoodie là sự bình thản như chọc kẻ khác tức ói máu của Hoàng Hiểu Minh:

\_ Ừ.

Đôi bata sọc đỏ đen đứng khựng lại:

\_ Chết cha! Cậu mới đánh người của tên đó hả?

\_ Ừ. - Quá ư là bình tĩnh. - Vậy nếu là hắn thì ông nghĩ sao nếu thấyngười khác đánh đàn em của mình, ông sẽ làm gì? - Minh nói tiếp.

\_ Trả thù! - Ông thuận miệng đáp nhanh.

Đợi những nơron trong não hoạt động cấp tốc để xử lý thông tin vừa phát ngôn, ông vỡ lẽ, hoảng hốt:

\_ Hả? Tức là chút nữa hắn sẽ cho người tới đây xử tụi mình hả?

Cách đáp thản nhiên đầy tự tin như một diễn viên đã thuộc làu kịch bản.Trong khi người ta vẫn đang túng quẩn tìm lối thoát thì cậu vẫn nhàn hạnhư đã biết trước kết cục.

\_ Ừ.

\_ Trời ơi! Sao cậu vô tư quá vậy? Thôi, thôi, lẹ. lẹ, Về khách sạn nhanh lên! Ở lại chút nữa là bị uýnh bầm mặt đó! - Ông Quang Huy thảng thốtkéo tay Minh đánh bài chuồn. Như vừa gây ra một vụ án mạng kinh hoạ.

Xương rồng giựt tay ra, vùng vằng đút vào túi quần, tư lự hướng mắt quay lại phía sau lưng, như đã biết sớm ai đang tìm mình:

\_ Thôi khỏi! Không kịp nữa đâu! Nhìn kìa!

Một tiếng nói ngang ngược cất lên, là một gã đàn ông trọc tóc thấp bé:

\_ Ê, thằng kia! Mày là thằng lúc nãy đánh đàn em của tao phải không?

Sau lưng hắn, một nhóm gần ba mươi người đi theo sau. Kẻ trẻ măng chưaquá hai mươi, người tầm trung cỡ ba mươi, người cầm gậy, người cầm cây,người vác theo mã tấu hầm hầm tiến về phía Minh.

Không gian đen quánh chôn chặt đầy nguy hiểm. Thù hằn của lũ hèn đangbùng phát cháy xém cả những khóm cỏ dại ven đường. Hằn sâu trong sự oantrái chỉ là một núi thù hằn chất ai oán cao ngất.

Phía sau tên đại ca trọc đầu, một tên "half boy half girl” ăn mặc lòeloẹt vẹo qua, vẹo lại trước mặt người. Mắt con người đó thèm thuồng nhưmuốn ăn tươi, nuốt sống người thiếu niên:

\_ Chùi ui! Ảnh đẹp trai ghê vậy á! Đại ca kêu em oánh ảnh hả? Ảnh đẹp vậy sao em nỡ oánh đây? Khó xử quá à!

Đôi mắt long sòng sọc sau lưng liếc toé lửa:

\_ Mày đi uýnh lộn hay mày đi mê trai?

Đôi mắt kia tỏ vẻ phục tùng nhưng nhìn cậu trai trẻ đến trỏ dãi:

\_ Dạ, đâu có đâu! Em theo phe đại ca mà! (Chỉ cần ảnh chiêu mộ em thì em sẽ qua đó ngay!).

Minh lia qua bầy "Ngũ vị hương, thập cẩm đủ thứ màu" trước mặt để đếm sỉ số, đôi mắt nâu lại ma mị sáng lên, cười lạnh:

\_ Là tao thì sao?

Kênh mặt đáp lại dũng khí của chàng trai, đại ca "Thiếu lâm tự" nhướn mày dè xét:

\_ Được! Khí chất lắm! Tao sẽ cho mày biết mùi khi đụng vào băng Tám trọc này!

Minh lại cười\_nụ cười thách thức, mỉa mai.

Đứng trước sự ngạo nghễ chả có chút biến động của đối phương sẽ thấy bản thân như bị sỉ nhục cực độ. Đó cứ như hình ảnh một tên phát xít tàn ácđang cố tình lăng mạ, chà đạp lên sự bất khuất, khảng khái của một côngdân yêu nước. Hoặc tồi tệ hơn khi ví mình như một tên quan lại kém hènđang quỳ dưới gót một nhà lãnh đạo lỗi lạc.

Gã trọc tóc giận sôi người.

Trông thấy những biến chuyển trên gương mặt xấu xí kia, Hiểu Minh khép nhẹ mi đắn đo rồi nhạt giọng:

\_ Nếu là Tám trọc thì tao sẽ cho mày thăng chức lên Mười trọc luôn! Chịu không?

Tên đại ca thách thức, cười mị:

\_ Nếu mày làm được.

\_ Đừng hối hận. - Lại cái thái độ ngạo nghễ ấy.

Keo dính chuột kéo tay áo Minh ghị ghị thỏ thẻ, hi vọng cậu sẽ đổi ý theo ông dọt lẹ.

\_ Trời ơi! Minh ơi! Tụi nó đông quá, đánh không lại đâu. Người ta nói:"Ba đánh một, không chột cũng què". Tụi nó có tới gần ba chục đứa, nóđánh chắc mình lết luôn quá! Mà không phải lết bình thường đâu! Lết lênbàn thờ ngồi thật đó!

Vệt môi hồng nhuận xinh xắn nhếch lên nhưng mang đầy sát khí:

\_ Hừm! Đúng vậy! Lết lên bàn thờ ngồi luôn! Nhưng người lết không phảilà chúng ta mà là họ. Mà thôi kệ đi! Dù gì sáng giờ chưa có tập thể dục! Vận động xương cốt chút chả sao! - Cậu xoay qua hỏi. - Mà ông có biếtvõ không vậy?

Vẻ mặt kia bối rối, ậm ừ:

\_ Hả? À… Ừm…ờ hồi nhỏ tui có theo ông nội tập Thái Cực Quyền. Chắc là còn xài được!

\_ Gì chứ? Thái Cực Quyền? Không phải môn võ của mấy ông già tập dưỡngsinh ở ngoài công viên sao? Đấm đá được gì không? Đừng để tôi hốt xácông về nha! - Bộ điệu của đôi mắt nâu đỏ khốn khổ bất lực.

Thì…Ờ miễn sao uýnh được thì thôi! - Ông biện minh.

Tên Tám sốt ruột đốc thúc:

\_ Nè! Tụi bây to nhỏ gì đó? Khôn hồn thì quỳ xuống xin tao tha cái mạng quèn của tụi bây thì may ra anh mày còn suy nghĩ lại.

\_ Mắc chứng hoang tưởng sao? - Cậu vẫn lạnh lùng trả lời, nắm tay vo lại sẵn sàng phòng vệ.

Ông Quang Huy nhảy chồm lên khiêu khích. Vì ông đã thấy "trình độ" võ thuật của Hiểu Minh nên rất tự tin.

\_ Ừ! Còn lâu! Tao sợ tụi bây đánh không lại Demon rồi cụp đuôi bỏ chạy đấy! Khôn hồn thì đầu hàng đi!

\_ Khá lắm! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Tụi bây! Lên! - Con người kia bùng nổ như một quả bom điếc thức tỉnh, giục đàn em tấn công.

Nụ cười tự tin mà ngước mặt:

\_ Tao sẽ cho tụi bây thấy không cần thấy quan tài cũng đổ lệ!

Bên trái phía cả bọn người là một sân đất trống, xung quanh cỏ mọc umtùm, còn sót lại những chiếc cống thật to xếp chồng lên nhau. Đặc trưnglà một công trình xây dựng dang dở bị bỏ mặt.

Tiếng dế lít rít khe khẽ trong những bụi cỏ. Sương sa ướt đẫm những vạt cỏ úa.

Nơi hoang tàn này sẽ được trưng dụng để…đánh nhau.

Ẩu đả không bao giờ mang lại kết cuộc tốt đẹp nhưng ẩu đả lại là mộttrong những phương thức tiêu biểu để giải quyết mâu thuẫn. Trong tựnhiên, cho dù là sinh vật bé nhỏ, hiền lành nhất đều sử dụng đến ẩu đảđể thu dẹp mâu thuẫn. Vì thế, chỉ có nó mới là quyền lực hữu hiệu đểtriệt tiêu khúc mắt.

Nhóm của tên Tám trọc xông đến gần chục tên. Đứa cầm cây khô, gậy gọcxông tới. Ông Huy cũng ra dáng thủ thế đứng sát Minh (né đòn).

Áo Jacket vẫn như trước không chút sợ sệt, khoanh tay chờ đợi.

Một tên cầm cây xông tới, nhanh hơn hắn, Minh chụp được khúc cây của của gã du đãng đó.

Cùng lúc, từ phía sau cũng có một tên khác cầm gậy sắt xông tới, đôibata đen nhanh nhẹn vặn ngược cánh tay của tên cầm cây rồi vác lên vai,vật ngã sóng soài.

Cản ngay cánh tay nguy hiểm của gã cầm gậy sắt, Hoàng Hiểu Minh phát đòn chân mạnh mẽ vào chấn thuỷ (điểm giữa ngực và bụng) của đối thủ. Ngườivừa nếm đòn đá mạnh bạo đó ê ẩm té bật ra sau, đè phải người bị vạt áoJacket đen vật trước đó.

Tiếng rên vang dặt dìu trong màn đêm đầy đau đớn, lũ du côn vẫn hăng máu tiến lên như loài thiêu thân nhào vào ánh sáng. Dù biết làm thế sẽ nhưtự lao đầu vào xe tải mà chết nhưng bọn người kia mãi ngu ngốc lao vào.

Lại thêm một tên nữa tấn công từ phía sau. Nhím xù gai nhọn cúi xuống né đòn, gạt chân tên đó rồi giựt phăng cây gậy.

Đám giang hồ giàn ra bao lấy Minh và ông Quang Huy rồi xông tới.

Minh đánh hai phát vào tên vừa đánh mình rồi xoay qua trái cầm gậy sắt kháng cự tên cầm mã tấu.

Tiếng kim loại va vào nhau bén ngọt như rạch vào màng nhĩ đau điếng.Thanh gậy Minh đập vào tay tên cầm mã tấu, vật thể mang tính sát thươngtàn bạo rơi xuống đất kêu loang choang.

Cây gậy vẫn đập tới tấp vào tên đó đến khi hắn ngã quỵ.

Hiểu Minh quay sang tung một đòn liên hoàn cước vào hai tên xông đến làm họ đó văng ra xa, la liệt nằm ôm đất.

Tiếp tục cậu phi người kẹp cổ một tên cho hắn lộn ngược, ngã nhào tiếp đất.

Tên Tám trọc cùng số đàn em còn lại xông lên. Sự bản lĩnh với khả năngtrực chiến đào tạo bài bản từ cuộc sống quân đội đã khiến chàng trai cómiếng dán ác quỷ trên má chẳng mảy may nao núng. Cậu bình thản hạ gụcnhóm người thảm hại đến tơi tả.

\_ Anh, anh oánh em đi anh! Em tình nguyện chết vì anh! Oánh em đi để emtoàn vẹn đạo nghĩa! - Tên “half boy half girl” lúc nãy nhào vào nắm taycậu nỉ non.

Vết xăm thập tự sau cổ thoáng ẩn hiện, những nếp nhăn nhỏ in trên làn da trắng hồng, ánh mắt kinh tởm vung tay ra khỏi gã dị hợm kia, cậu sợnhất là hạng người này. Không ít lần bị những người như thế quấy phá.

Nhưng trước một lời thỉnh cầu vô cùng "thắm thiết", nhím ngoan cố cười một cách "ngọt ngào", lòng đang thầm nguyền rủa:

[Được, anh sẽ giúp em toại nguyện, tận tình đưa tiễn vong linh em về đến Tây Thiên Cực Lạc! Để em được vẹn toàn đạo nghĩa giang hồ!].

"Bụp! Bụp! Á! Hự! Hự! Bụp! Bụp!..... ! Knock out!"

Tên bóng bị đánh ọc nước, trào đờm, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Phiếm đùa rằng tên “ xăng pha nhớt” đó "chết" nhưng trên môi vẫn nở nụ cườimãn nguyện.

Quay lại với "tuyển thủ" Phạm Quang Huy. Ngài ta đang “thi đấu” với một tâm trạng rất ư là “hăng máu”.

Một tên đánh tới, ông giả vờ như không thấy, xoay người lại đánh vào tên vừa bị Minh đánh lăn quay.

## 9. Q.1 - Chương 4.6 : Cậu Là Một Ngôi Sao

"Bụp! Bụp! Ự!"

Tên tính xông vào ông ta, hắn tròn mắt ngẩn ngơ chẳng hiểu mô tê gì. Ngơ ngác bị chàng trai có mái tóc nâu kéo đầu vào đánh không thương tiếc.

Một tên du côn khác lại xông vào ông Huy. Quýnh quáng quá, ông mất đà,chuẩn bị té nhào. Vô tình tóm được một tên vừa bị nhím xù đánh tơi tả,ông lôi hắn trở thành bia đỡ đạn của mình.

Sẵn trớn kẻ tấn công không kịp dừng tay nên đã “bụp” nhầm cả đồng đội của mình.

\_ Á! Sao mày đánh tao?

\_ Xin lỗi, tối quá tao không thấy đường, tao bị quáng gà mừ!

Ông Quang Huy thấy vậy thêm dầu vào lửa:

\_ Xí! Nó cố ý đó!

\_ Hừ! Mày cố ý thì có! Cho mày chết nè! Chết nè!

\_ Dám quýnh tao hả? Dám quýnh hả mậy? Mày oánh tao hả mậy? Cho mày chết luôn nè!

"Á! Á! Bụp! Ặc! Ặc! Hự!"

Ông đạo diễn ngồi xuống đất, chống cằm nhìn hai tên óc đậu hũ thối nátđang ẩu đả như đang xem hai tuyển thủ quyền anh đang choảng nhau trênđài thi đấu.

\_ Hả? Xung đột nội bộ. "Nội Chiến Chốn Thâm Cung". Phim này hay à nha!

Một tên nữa nhào tới phía ông Huy, như mang cả một ngọn lửa nóng bừng áp đảo.

\_ Hả? Uýnh lộn tiếp hả? - Ông lồm cồm bò dậy thủ thế.

Kẻ đang khí thế hừng hực tiến tới mắt tròn mắt dẹp nhìn ông.

\_ Khí tụ đan điền ... Hít vàoooooooo! Thở raaaaaa! Híttttt vào! Thởởởởởra! - Ông Quang Huy chân thì đứng tấn, tay thì bận rộn "luyện công".

Đôi bata đen thấy tên đó đang ngây người liền phi người giáng một phát, tên đó té úp mặt xuống đất.

Được thế, ông Quang Huy nhanh nhẹn ngồi lên lưng hắn nhún nhảy, bứt tóc hắn, nhéo mặt, vặn mũi kẻ thảm thương:

\_ Mày hả bưởi? Chết nè! Chết nè! Bỏ tật giang hồ nha con!

Cuối cùng màn đánh nhau đã kết thúc với kết quả chẳng khác dự đoán. Bọncủa Tám trọc bò lăn bò càng dưới đất, hắn cũng bầm dập không ít.

Hoàng Hiểu Minh phủi tay, chép miệng:

\_ Ruồi quá!

Ông Quang Huy hếch mũi, chống nạnh dựa vào lưng Minh lên mặt:

\_ Tụi bây thấy tao hay chưa? Thấy tao giỏi chưa? Dám ăn hiếp tao hả mậy?

Xương rồng lém lỉnh bước sang trái một bước làm ông mất thăng bằng ngã oạch một cái nằm dài ra đất.

Phủi vết cát dính vào áo hoodie, ông lật đật bò dậy:

\_ Cậu làm gì vậy? Biết tui té đau lắm không?

\_ Nếu là người giỏi võ thì sẽ không bị té! - Minh giễu cợt.

Mặt đỏ lựng, Quang Huy chống chế:

\_ Tại tui không chuẩn bị chứ bộ! Cậu không thấy lúc nãy tôi có chuẩn bị thì bao thằng đã gục ngã à?

Minh lắc đầu, vạch trần:

\_ Hừ, nãy giờ toàn tôi đánh, ông có đánh đấm gì đâu. Chỉ đứng sau lưngtôi múa tới, múa lui cái võ ruồi của ông mà cũng bày đặt lên mặt khoekhoang!

Ông nghiến răng lí nhí nói:

\_ Suỵt… Đừng có làm tui bẽ mặt chứ!

Giải quyết một mâu thuẫn bằng bạo lực thì kết quả của những kẻ thua cuộc sẽ vô cùng bi đát. Mất danh dự, mất hào khí và tổn thương sức khoẻ làđiều nặng nề nhất. Bọn Tám đã tự chuốc một hậu quả thê lương cho sự hiếu chiến của mình.

Đôi mắt pha lê đỏ tiu nghỉu lặng thinh, chả thèm đôi co với kẻ huênhhoang kia làm gì. Cậu bước về phía tên đại ca đang nằm dài, bóp chặt cằm của hắn, đồng tử của mắt dãn ra xoáy vào người đối diện đầy uy lực:

\_ Lần này tao nương tay với tụi bây! Sẽ không có lần sau đâu! Rõ chưa?

Tên Tám trọc run cầm cập trả lời:

\_ Dạ, dạ! Em biết rồi! Anh Demon tha mạng!

Chao đôi mắt có chút nghi ngờ, nhím rời đi, thái độ bỏ mặc lũ nhóc nheo đang nằm dài.

Sương rơi mạnh trên tán lá. Đen kịt nhúng sâu thẫm vào trời đêm. Tiếng rên rỉ đau thương như tiếng lũ oan hồn ở cõi âm ti.

Bãi chiến trường la liệt này cần phải được dọn dẹp trước khi bị những người dân quanh vùng phát hiện.

Người đảm đương việc này một cách chuyên nghiệp nhất đích thị là ngườiluôn theo sát Minh\_ "Ngự Tiền Tổng Quản\_Đới Đao Thị Vệ" Alex. Anh ấy sẽbiết cách tống khứ đống "thây ma" này đi đến đâu.

Chiếc Buggatti’s Veyron đợi sẵn chủ nhân của nó. Sau lưng, sam đeo theo:

\_ Nè! Có muốn đi chơi đâu không?

\_ Còn chỗ nào thú vị nữa?

\_ Có một chỗ tui nghĩ cậu sẽ thích, đi không?

Minh nhún vai thay cho lời đồng ý.

\_ Thôi để tui lái cho, nơi này chỉ có tui biết. - Ông Quang Huy chụp lấy chiếc chìa khóa trên tay Hiểu Minh giành quyền lái xe.

Quả thật, bây giờ chỉ có ông mới hiểu rõ nơi cần đến và cũng không muốnngồi trên xe có gắn động cơ của tàu hỏa siêu tốc lần hai. Thà giành láicho yên thân, ông sợ tên "hung thần tốc độ" này lắm rồi!

Minh đồng ý. Bước vào chỗ ngồi bên phải của xe:

\_ Cũng được!

Thoáng nhanh, chiếc xe sang trọng rục rịt máy khởi động rồi chạy nhanh biến thoắn vào bóng tối tịch mịch.

Tên Tám trọc và một số người trong nhóm may mắn bị thương nhẹ dần tập đứng dậy.

Nhìn đàn em của mình lăn lộn kêu la, có đứa bất tỉnh nhân sự được bọnbảo vệ của Hiểu Minh đưa đi cấp cứu. Hắn quệt vết máu trên miệng, ánhmắt phẫn uất như muốn giết người, cắn chặt môi:

\_ Demon, mày chờ đó! Thù này tao sẽ trả! Tao sẽ méc với đại ca của tao để ảnh trừng trị mày! Để mày biết thế nào là bại trận!

Lời nói đó dai dẳng như chưa thèm chấm dứt mọi hằn học với người thiếu niên. Lại là một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.

Đón xem kẻ sẽ làm Minh khuất phục hay lại ê chê nhận lấy thất bại?

Trên con đại lộ trống trải. Ánh đèn điện cao thế hắt hiu xuyên thấu qua lớpkính chắn trong suốt lấp lánh, trải dài như một con rồng lửa khổng lồđang vùng vẫy trong đêm đen tịch mịch.

Trên cao, những ngôi sao lấp lánh cũng treo mình qua lại trên mảnh trong sáng kia như đang trêu chọc con người đang ấm áp bên trong xe.

Không khí giữa đêm lạnh dần, thứ chất lỏng trên cao mát dịu ngấm vào dathịt\_sương đêm giăng trĩu mình óng ánh như những hạt pha lê tinh khiết.

Chiếc xe sang trọng chậm mình rời khỏi thành phố, nhích một tốc độ rề rà trên con đường dẫn ra ngoại ô. Động cơ xe gầm gừ nhè nhẹ. Sắc tuyền như loài báo đen ẩn trong bóng tối huyền hoặc.

Nó chạy nhàn rỗi và tự do như một chú đom đóm bay trong đêm mịt mù. Đếnkhi những tòa cao ốc mất hút, nhà cửa ven đường thưa dần, vệ đường chỉcòn lại những vạt cỏ trơ trụi, những tiếng côn trùng râm ran rõ dần.Hoang tàn kéo lê những âm thanh đồng quê thanh khiết. Tiếng chó tru lenlén, lũ dế hoà tấu một âm thanh tuyệt diệu.

Rả rít và thanh tĩnh. Hanh hao và êm đềm. Man mác và se sắt.

Như là một âm thanh từ lòng mẹ. Như là tiếng hát của vị tinh linh xaxăm. Như là ngân vọng của đêm tối. Âm thanh len lỏi đến khi bật lên rõràng một bài hát rì rào…rì rào…rì rào…rì rào...

Tiếng thắng xe cọ kẹt phá nát sự thanh bình kia, đôi mắt như pha lê đỏ lên tiếng trách móc:

\_ Vừa biết lái sao? Xe tôi không muốn hoá thành một con rùa cụ kị đâu!

Người ngồi bên volang tặc lưỡi, gãi đầu, phân trần:

\_ Hơ hơ, từ hồi cha sanh, mẹ đẻ mới lái được chiếc xe xịn thế này nênphải cẩn thận chứ! Nhỡ tông xe vào con lươn hay lủi cống thì làm công cả đời để đền xe cho cậu à?

Làn môi hồng nhạt mím lại bất an:

\_ Tôi có quá dại dột khi giao xe cho ông không?

Bóng áo hoodie đen nhíu mày, lắc đầu mà đáp:

\_ Đừng càm ràm mà. Tới nơi rồi đây!

Động cơ xe tắt ngấm, dư âm của nó ngán lại khò khè. Chút mùi xăng hănghắc quếnh lại xung quanh. Vệt bánh xe kéo dài trên mặt cát thành mộtđường loằn ngoằn. Cả hai con người đều bước ra khỏi xe. Bầu trời đêmthanh tĩnh đính muôn ánh sao chớp tắt.

Thấy Hiểu Minh im lặng không phản ứng, đôi bata sọc đỏ đen dựa người vào thành xe. Chiếc xe đang dừng ở một bãi cát. Thứ cát vàng như màu mật,mềm mịn.

Trước mặt họ, những vệt mỏng tối tăm cứ ập vào lớp cát, càng dập vào lớp cát nhiều thì những vệt lỏng ấy tạo thành những bọt nước trắng xóa.Phía tít xa chẳng thấy được gì, chỉ như một cái vực sẵn sàng nuốt chửnghọ vào cái bóng tối sâu hoắm. Thấp thoáng, những ánh đèn mờ ảo chớp rồitắt, tắt rồi lại chớp. Vị mặn của cơn gió ập vào khứu giác của haingười, như biết rõ rằng họ đang đứng trước biển.

\_ Cậu thấy nơi này thế nào?

Hoàng Hiểu Minh ngồi trên nắp xe, chống tay ra sau, ngước mặt lên trờihít thở không khí trong lành. Mùi vị mằn mặn của biển mang đến ngậpquanh cậu hiền hoà.

Không phải là sự ngột ngạt của hộp đêm. Không phải là mùi bia rượu caynồng. Cũng không phải là mùi thuốc súng nồng nặc mà hằng ngày cậu phảitiếp nhận. Là đây vị mát lạnh của biển, là những kí ức thật đẹp mà cậucòn sót lại: Biển và nụ cười bình yên.

\_ Không tồi! Rất đẹp! Rất yên tĩnh!

Xé miếng decal dán trên mặt, vo thành viên tròn rồi ném đi thật xa, viên tròn bay theo quỹ đạo cánh cung rồi mất tích trong vực tối. Dường nhưai đó đang ước rằng miếng decal ấy là những phiền muộn, đau thương, mấtmác và dằn vặt trong lòng, chỉ cần không muốn nó hiện hữu trong tâm trí, dày vò tâm can mình từng ngày, từng đêm thì cứ mặc nhiên vứt bỏ.

Chú nhím nhỏ bẩy nắp một lon bia, hớp một ngụm. Vị đắng nghẹn lại ởthanh quản, chất cồn xông ào lên từng tế bào tận não. Nhưng điều đókhông thể nào làm cậu say mà chỉ đem lại một cảm giác mệt nhoài.

\_ Đâu ra vậy? Cậu là ma men hay sao mà mới uống chục chai ở bar giờ cònuống nữa? Không sợ say à? - Ông Quang Huy nhìn vạt áo Jacket, trợn mắt.

Gương mặt tuấn tú như tạc của người thiếu niên lộ rõ trên biển. Ánh mắtsáng như huyết ngọc khẽ chớp chớp trong khoảng không. Mái tóc nâu lòaxòa phất phơ che khuất một bên mắt.

Cái nhìn vào người đối diện mang đầy vẻ nhợt nhạt, cười bất cần:

\_ Say à? Thế nào là say? Từ nhỏ, tôi đã làm quen với chất cồn cay nồngnày. Lúc còn bé, tôi thường hay trốn xuống hầm rượu trong nhà để nhấmnháp chúng. Nhất là mùa đông, chỉ có chúng mới sưởi ấm vào nội tạng củatôi, làm cả ruột gan đang lạnh cóng như sắp đóng băng ấm áp lại. Lúcbuồn, tôi lại càng uống nhiều hơn. Uống đến nổi tôi có thể xem như mộtthứ nước bình thường, nhạt nhẽo, vô vị.

Thơ thẩn nói, chất giọng đượm buồn, ánh mắt long lanh như oán trách. Bàn tay thon gầy giơ lon bia lên trước mặt, nghiêng nó nằm ngang song songvới mặt cát. Thứ nước màu vàng thi nhau đổ xuống nền cát cũng vàng ươm.

Cậu huơ huơ lon bia cho dòng nước chảy ngoằn ngoèo. Màu của cát bị nướcthấm vào trở nên sậm đen. Áo Jacket chúc ngược lon bia đến khi chẳng còn gì bên trong chiếc vỏ rỗng tuếch đó.

Có tiếng ngâm nhẹ nhàng đánh bật sự trầm lắng của đêm.

\_ Dữ dội và dịu êm,

Ồn ào và lặng lẽ.

Sóng không hiểu nổi mình.

Sóng tìm ra tận bể.

Ôi con sóng ngày xưa,

Và ngày sau vẫn thế.

Nỗi khát vọng tình yêu,

Bồi hồi trong ngực trẻ….

Âm thanh ngâm đó thanh trong mà đìu hiu trước tiếng rì rào của đại dương. Người ngâm bài thơ đó lại trầm ngâm hỏi khẽ:

\_ Cậu thích biển không?

Ánh mắt hướng về xa xăm, nhím thành thật:

\_ Thích. Rất thích!

‎

Chất giọng nam tính tiếp tục hỏi, giọng khàn hơn:

\_ Cậu thích biển đêm hay biển ban ngày?

Minh giương đôi mắt ra trước biển, từng con sóng vẫn ập tới dập dìu. Lúc thì hung hãn như một con cá dữ, lúc thì trầm ấm, dịu dàng như một bảngiao hưởng thiết tha.

\_ Ban đêm.

\_ Sao vậy?

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp, đôi mắt khép hờ mơn man theo làn gió đang vuốt ve làn da nõn mịn:

\_ Vì biển đêm bí ẩn, tăm tối. Nó như một cái vực rất lớn, bóng tối củanó sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Con người thật nhỏ bé trước nó, biển đêm có thể dễ dàng che đi tất cả, nhưng nó không thể che giấu bản chất thật của mình với các sinh vật trong lòng đại dương hoặc khi nó đang đốidiện với một người nào đó thật quan trọng với nó.

Quang Huy nhìn sang, đôi mắt đen dịu hướng về người bên cạnh.

\_ Tôi nghĩ cậu chính là biển đêm.

Vẫn tiếp diễn bằng cánh môi ngạo nghễ.

\_ Tại sao lại nghĩ thế?

\_ Vì cậu tăm tối. Vô định. Lạc loài. Và bé nhỏ. - Tiếng đáp không chút bối rối, mang đầy tâm tư.

Mái tóc nâu phủ nhận, như một cách chối bỏ những nhận định của người đàn ông về cậu:

\_ Biển đêm là "biển chết". Tôi thuộc về nó. Chết trong nó. Nhưng...không phải là nó.

Cắn môi, Quang Huy trăn trở. Bặt tăm trong những lát cắt suy ngẫm lời nói của cậu bé luôn mọc đầy gai nhọn.

Biển rì rào...rì rào...

Một tiếng nói lại đột ngột phá tan sự yên ắng trong lành.

\_ Còn ông, theo ông biển đêm hay biển ngày đẹp hơn?

Người bị hỏi trầm mặc. Từng ánh hải đăng đằng xa nhấp nháy. Biển vẫnthế, như một quy luật tuần hoàn, sóng cứ ập tới, rồi lại cuốn xa.

\_ Biển ngày đẹp hơn vì trông nó nguy nga, tráng lệ và mênh mông biếtnhường nào. Nó thật đẹp, thật thanh tân. Mỗi khi buồn, tôi đều đến đây,đứng trước biển hét thật to, hét đến khi nào cổ họng khàn đặc không phát thành tiếng được nữa thì nỗi buồn của tôi cũng tan ra theo tiếng sóng.Biển không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe. Biển biết tất cả, thấuhiểu tất cả, biển chỉ đáp lại bằng tiếng sóng rì rầm như một bài hát nhẹ nhàng an ủi ta. Ở với biển, tôi thấy thật bình yên.

Gió đêm miên man rong ruổi, chờn vờn, ấm áp như bàn tay người mẹ đang vuốt ve những đứa con bé nhỏ.

Day mũi giày nghịch cát, người đàn ông lại tiếp lời:

\_ Cậu thường ra biển chơi không?

\_ Không. Vì như thế lại ngược đãi trí nhớ của tôi. Tôi thấy có lỗi.

\_ Sao vậy?

\_ Ông tin không? Tôi từng suýt giết chết một cô bé khi ở biển bởi sựngang ngược của mình. - Hiểu Minh nhập đề bằng một tình tiết kịch tính.

Đôi mắt sáng lên tò mò, Quang Huy ron ren:

\_ Wow! Hấp dẫn! Kể tiếp đi!

Tiếng thở nhẹ nhàng lan toả, lắng nghe tâm sự của trái tim đang ùa về.Minh mơ màng ánh mắt để tâm hồn mình phiêu dạt về bờ biển của tuổi thơ,bờ biển của những ký ức ngọt ngào, nhưng...ray rứt!

\_ Lúc đó tôi bé lắm! Hình như mới ba, bốn tuổi. Cô bé ấy là con gái củabạn cha mẹ tôi. Vì tranh nhau mấy con sao biển mà tôi đã đẩy cô ấy tédìm xuống biển, ngạt nước suýt chết. Dù hối hận lắm nhưng tôi không tìmđược cô ấy. Tôi phải xa cô ngay ngày hôm đó. Chưa kịp cả nói lời xinlỗi, mất liên lạc hoàn toàn. Tôi chỉ nhớ cô ấy tên là... Hàn Băng. Tôithích gọi cô là Tiểu Bạch vì cô xinh xắn như một chú thỏ trắng. Nhưngmãi không gặp lại thỏ trắng nữa rồi. Từ đó, tôi thề là không được hunghăng với con gái. Vì như thế, tức là tôi lại suýt giết thêm một TiểuBạch thứ hai, rồi thứ ba... Những lần ra biển, tôi hay ngồi một mình,thế rồi tôi lại sợ cái cảm giác cô đơn đó. Vì trong tiềm thức lại cóhình bóng Tiểu Bạch ám ảnh, chính vì thế rất lâu rồi tôi không dám rabiển. Gần như là tôi quên mất tiếng sóng biển như thế nào mất rồi.

Tiếng cười thích thú vang lên:

\_ Hì hì, mối tình đầu của cậu sao?

\_ Không. Là bạn thôi! Tại thấy có lỗi nên nhớ hoài. - Cách chống chế khéo léo.

Ông Huy tặc lưỡi:

\_ Chậc chậc! Từ nhỏ đã bạo lực như thế rồi!

Trắng xoá\_bọt biển xì xèo. Đêm bát ngát.

Cất giọng ngượng ngùng, nhím xù lí nhí:

\_ Đừng trêu nữa mà! Tôi hối hận lắm rồi!

Có tiếng cười khanh khách.

\_ Ha ha, được rồi! Chuyển đề tài. Cho tôi thắc mắc tý!

\_ Sao?

\_ Ngẫm hoài mà tôi vẫn không đoán được cậu học môn võ gì. Lúc đánh nhau, tay cậu linh hoạt quyền thế giống của Karatedo; đòn chân chắc chắn,mạnh mẽ như Teakwondo; thế vật người giống Jodo; nhưng cách đánh gậy lại giống kiếm đạo của Nhật. Đúng không nhỉ? - Vầng trán cao đăm chiêu phân tích.

Mắt to tròn thuần khiết, Minh cười như có như không:

\_ Ừm. Đúng là vậy. Tôi kết hợp các quyền thế của các môn võ khác nhaulại, thuận thế nào, ứng phó thế nấy. Xem ra...ông cũng biết chút ít vềvõ thuật.

Chàng trai bước lên phía trước vài bước. Cát níu lấy đế giày cậu nặngtrịch, lún sâu thêm xuống mặt cát. Mỗi bước đi như cát muốn níu giữ lấychân cậu, không muốn rời xa.

\_ Tại tôi mê mẩn mấy bộ phim hành động của Lý Tiểu Long, Thành Long,Châu Tinh Trì,... nên có tìm hiểu các môn võ trên thế giới. Mà sao cậuhọc nhiều thế? Thích đánh nhau lắm à? - Ông hỏi.

Gió khẽ khàng lướt qua mặt người đàn ông từng trải, xô từng sợi tóc đen bóng rối bời, bù xù như một ổ quạ.

Đêm. U tịch và cô quạnh. Bóng tối như một tấm vải liệm đen đặc đắp lên mọi cảnh vật.

Biển vẫn rì rào...rì rào...

Chàng trai ở phía trước nhắm mắt như lắng nghe tiếng hát của thiên thần biển đang vọng tới từ nơi xa chân trời.

Truyền thuyết kể rằng, thiên thần biển rất xinh đẹp và thánh thiện. Côlà người cứu vớt những ngư dân lạc loài giữa biển khơi. Vị thần đó cómột giọng hát rất hay và một nét đẹp hoang dại của biển. Bất cứ ai ngheđược tiếng hay được trông thấy cô nhảy múa của si mê, tương tư đến lạcđi hồn phách. Có chăng thiên thần biển chính là hiện thân của nữ thầnbiển cả Nêrâyđêx từ thần thoại Hi Lạp đang ngắm nhìn loài người bé nhỏđang đứng trước biển xanh cao thượng một cách sùng kính và chôn như nêmbiết bao tâm sự với biển?

Cất tiếng trả lời, thanh âm vô thức:

\_ Không. Tôi không thích đánh nhau. Tôi học võ chỉ để tự vệ, bênh vực lẽ phải và trả th...

\_ Hả? "trả" gì?

Bào chữa cho câu nói hớ hênh, nhím xù ngắt ngang:

\_ Không có gì.

\_ Ờ, không muốn nói thì thôi. Mà nè, mai mốt cậu đừng gọi tôi là "ông"nữa, nghe già lắm! Kêu bằng "anh" đi! Tôi chỉ mới 35 tuổi thôi. Nhìn cậu chắc không nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu!

Nhím phì cười nhẹ, chắp tay sau lưng, quay lại:

\_ 35 tuổi? Gọi bằng ông không đúng à? Ông lớn hơn tôi những 20 tuổi, đáng tuổi cha tôi đó! Già mà còn ham trẻ!

Quang Huy mở to mắt thồ lộ, cuộn tay trong lớp vải của chiếc hoodie ấm áp.

\_ Lớn… lớn hơn… 20 tuổi? Vậy… là năm nay…. Cậu… chỉ mới khoảng… 15... tuổi?

\_ Đúng hơn là gần đủ 16 tuổi. - Hiểu Minh phản biện.

Phạm Quang Huy há hốc miệng bất ngờ, rêu rao:

\_ Tin nổi không vậy trời? 15 tuổi mà cao hơn 1m80; 15 tuổi mà thông thạo đến 3-4 môn võ, 15 tuổi mà quậy phá tưng bừng muốn nổ tung cả cái barcủa người ta; 15 tuổi và cách lái xe còn hơn dân đua xe chuyên nghiệp,.. Cậu là quỷ hả? Nhìn cái mặt của cậu chẳng ai nghĩ mà cũng chẳng có nétgì là tuổi 15 cả, trẻ lắm cũng là 17\_18 tuổi.

Gương mặt điềm nhiên, đôi mắt đỏ nâu thanh tân:

\_ Nè, tôi gần được 16 tuổi rồi mà! Đối với một người có thể trạng củangười châu Âu, có chế độ rèn luyện và dinh dưỡng hợp lý thì sẽ có vẻngoài lẫn trí tuệ cao hơn người bằng tuổi. Có gì là lạ đâu.

Đồng tử mang đầy vẻ cả nể, tia thích thú lắng trong nụ cười:

\_ Bái phục! Cậu là người lạ lùng nhất mà tôi từng gặp. Sợ cậu thật đó !

Minh lại hướng mặt ra biển, gió ngào ngạt mùi muối thuần chất đẫm trongkhoang mũi. Sao khuê sáng đẹp như những đôi mắt biếc ngời sáng đang dùng ánh sáng bé nhỏ của mình cố soi rọi cho sinh linh bên dưới bầu trờikia.

\_ Ông còn khăng khăng bắt tôi là diễn viên cho phim ông nữa chứ? Tại sao nhất quyết phải là tôi?

Người phía sau hướng mắt nhìn lên, vệt môi khô nứt khẽ mím lại thấm chút độ ẩm.

Sao như một bầy cừu trắng trên thảo nguyên Mông Cổ mênh mông. Những chòm sau tụ một nhóm như một "gia đình sao" trong một "xã hội sao" với muônngàn ngôi sao óng ánh. Mấy ai có thế đếm được hết thảy tất cả những ngôi sao trên bầu trời bao la này?

Đạo diễn Quang Huy lại trầm ngâm. Ông đã quan sát Minh rất kĩ. Từng cửchỉ, động tác của Minh đều thu vào tầm mắt của ông. Cậu giống như mộtthiên thần hơn là một ác quỷ, là một… Demon tàn bạo, giả tạo.

\_ Vì tôi thấy được tiềm năng trong cậu. Cậu có một khuôn mặt đẹp, ngoạihình sáng, tài năng thì...hơi bị nhiều. Vừa có thể lái xe điệu nghệ, võthuật tinh luyện, vừa có thể che giấu một nội tâm biến động như biển sâu trước mọi người mà hiếm ai phát hiện. Tôi thích nét lạnh lùng, ươngbướng của cậu nhưng vẫn còn vụng về vẻ trẻ con, đáng yêu của tuổi 16.Tôi thích nụ cười của cậu. Tuy không hẳn là một nụ cười, nó chỉ là mộtcái nhếch mép - kiểu cười mỉa mai , thách thức, ngạo nghễ nhưng xa xăm.Nó làm cho người đối diện phải căm ghét, nể sợ nhưng luôn bị thu hútdính chặt vào. Tôi thích cái cách cậu thốt lên câu: “Cuộc đời thật làđáng chán!” bằng cái giọng lạnh tanh. Cái cách ấy làm nổi rõ sự nổiloạn, bơ vơ, lạc lõng trong cậu. Tuy đã cố che đậy, trốn tránh, nhưngđiều đó chỉ làm cái cái tính trẻ con chưa đủ lớn của cậu rõ ràng hơn.Mười sáu\_cái tuổi đáng ra phải hồn nhiên, vui tươi nhất lại phải dấn vào cuộc sống thác loạn, sa đọa như vậy. Liệu có tốt không? Tôi thích đôimắt của cậu, đôi mắt buồn, lạnh nhưng đẹp tựa hồ nước mùa thu. Đôi mắtchứa đầy sự căm hờn, uất hận không thể che giấu. Đôi mắt lạnh lẽo, côđơn vô định, như chú chim non lạc bầy, thật đẹp và cũng….thật đángthương!

Bước xa hơn, chân đá những vỏ sò ra tít biển. Hoàng Hiểu Minh vẫn ngướcmặt lên bầu trời cao thẳm. Sự im lặng không chối bỏ nhận định hoặc không tài nào chống chế với nó được.

Biển đêm cứ rì rào...rì rào...

Trên trời, một ánh sao vừa rơi đi, thay vào đó lại là một ngôi sao mới nhấp nháy tinh khôi.

\_ Có một ngôi sao vừa đổi ngôi. - Minh chỉ tay lên cao.

\_ Một linh hồn vừa tạ thế. - Chiếc áo hoodie thanh tịnh, làm dấu thánh lên trán.

Chút vận động lố đà của sợi dây cảm xúc khỉ gió khiến cơ mặt ai đó giãnra thành một nụ cười nhẹ nhàng. Yếu ớt mà cố chấp nhận một sự thật cậucố lừa dối mình.

Một ngôi sao to sáng, hiền hoà, luôn đứng ở giữa hai ngôi sao nhỏ hơn, nhưng sáng đẹp hơn bất kì ngôi sao nào khác.

\_ Ngôi sao bên đó là mẹ tôi đấy.

Đôi mắt phía sau có chút bất ngờ, cảm thương:

\_ Thì ra...cậu...

Không để Quang Huy nói hết câu, bằng chất giọng bình tĩnh nhất, mái tóc nâu lại chỉ tay lên trời cao mà giới thiệu:

\_ Đây là anh trai của tôi. Còn ngôi sao bé tí nhưng sáng hoắc đó là emgái của tôi. Phía bên này còn có một người bạn rất thân của tôi nữa.

Cánh mũi nóng ran, muốn hít thật sâu để giảm bớt xúc động về người thiếu niên nhưng hơi thở đó vẫn cay xè mà xộc lên đôi mắt làm con ngươi đensống động hằn lên đỏ ngầu.

\_ Đừng cố bình thản mà. Cậu bé đáng thương à!

\_ Không. Xin đừng thương hại tôi. Tôi sợ sự cứu rỗi ấy. Nó chỉ khiến tôi day dứt về quá khứ. Gió đã đưa mây đi xa, nép mình sau những ngọn đồiđầy sương mù. Mây thì luôn lạc loài, thang lang chờ một cơn gió đưa đẩy. Gió khiến mây tin những niềm hy vọng ở những chân trời xa tít nhưng lại dễ dàng đập tan hy vọng đó bằng một lực thổi mạnh bạo xé mây thành muôn ngàn mảnh vỡ vụn. Gió vô tình, tàn nhẫn, xấu xa. Tôi không muốn mãi làmây để nhận lấy những cơn gió vô tâm đó nữa.

Đối lập với sự xúc động của người đàn ông, cậu thiếu niên trả lời vớichất giọng nhẹ tênh. Càng xa bờ, gió càng mạnh bạo mà táp rát vào mặtcậu như những bạt tay tàn nhẫn buộc một tinh linh từ bỏ vẻ thánh thiệncủa mình. Ai đó đã ví mình như mây. Và mây sợ gió\_những tình thương lenlén cho mây niềm tin rồi vội vàng thổi tan một yêu thương chưa được định thành tên của nó. Gió luôn ác ôn, vô lương tâm như thế. Gió chà đạpmây, rũ bỏ mây. Gió ve vờn làm mây xao động. Gió nhẹ nhàng cuốn mây đixa. Gió độc địa tuôn thành bão xé nát áng mây xốp phau thành muôn đámnhỏ như đạp tan trái tim của ai thành muôn mảnh vụn vỡ.

Hiểu Minh như là mây, một áng mây trong xanh thuần khiết. Những ngườicậu yêu thương mãi là gió. Gió che chở, ôm ấp, bảo bọc và xoa dịu chomây khỏi những ánh dương rát bỏng. Mây ngây ngô bay theo gió, đắm chìmtrong tình yêu thương mà gió ban tặng. Rồi cơn gió vô tình bỏ mặc đámmây. Mây khô cứng, hụt hẫng hoá xám xịt. Nó đau đớn rong ruổi tìm lạinhững cơn gió đã qua đi. Nó điên cuồng trở nên đen đục, tàn bạo nhấnmình thành mây bão để tìm gió. Nó thèm khát tình thương nhưng cũng sợhãi tình thương\_ sợ gió, cơn gió nào đó lại bay qua cuộc đời mây.

\_ Mây trắng à, tôi muốn làm gió để ráp lại trái tim vỡ vụn của cậu. Hãycho tôi làm bạn của cậu, tôi hứa sẽ không bay đi đâu hết. Sẽ là bạn củamây mãi mãi. - Đôi mắt đen ngưng động, chân tình, thiết tha.

Mây trắng lặng tăm, mây trắng cô tịch, xa lánh:

\_ Không. Xin lỗi!

\_ Khép kín tim mình như thế cậu sẽ hạnh phúc?

\_ Hạnh phúc? Gió cướp lấy hạnh phúc của tôi! - Giọng nói bắt đầu run bật.

Minh ngước mặt lên cao, ai đã mách cậu rằng ngửa mặt cao như thế thì nước mắt sẽ không thể rơi.

Đôi mắt vẫn đỏ ứ, đánh bật trong tâm hồn ông một chuỗi xúc động chânthật. Số phận là trò đùa oái oăm của kẻ quyền lực nắm giữ chúng sinh. Có lẽ cuộc đời sẽ thật tươi đẹp với một ai nhưng lại mang cho ai kia mộtbất hạnh to vời.

Tiếng rì rào đi vào đêm xa xăm. Rì rào...rì rào...

Im bặt trong thế giới u tịch của riêng nhau, họ đang sống trong những suy nghĩ khác biệt nhau, nhưng vẫn hướng về nhau.

Tiếng khàn trầm đánh vang biển yên tĩnh:

\_ Sao cậu hãy thử làm một việc khác biệt, không thử tìm một cơn gió của riêng mình, buộc chặt nó bên cậu, nắm giữ nó trong tay?

\_ Cơn gió đó là thứ ông gọi tên Đam Mê?

\_ Phải.

Một lời khẳng định thẳng thừng:

\_ Tôi sẽ không làm diễn viên cho ông đâu!

Mi mắt nhướn lên, Quang Huy dè chừng:

\_ Còn sợi dây chuyền, cậu bỏ mặc nó luôn sao? Không phải nó rất quan trọng với cậu à?

Minh quay mặt lại nhìn ông. Cậu đang đứng trước mặt biển, từng cơn sóngnhẹ ập vào đế giày. Con cát dài bị sóng cuốn ra xa như muốn kéo cậu theo cùng. Bàn tay xoa xoa lên vết xăm sau gáy, vết xăm đen rõ mồn một trênlàn da trắng ngần.

Mây trắng ưỡn ngực, hít hơi sâu, đầy quyết đoán:

\_ Rồi thì tôi sẽ tìm ra nó. Chỉ tôi mới có thể sở hữu nó. Sớm muộn gì thì nó cũng về bên tôi.

Phạm Quang Huy bật cười khe khẽ. Nụ cười bao hàm một sự nhẫn nại chờđợi. Sẽ có một ngày chú nhím xù xì kia sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông.

Biển đêm lấp lánh, hiền hoà. Quang Huy ngồi trên cát, nhặt một que kemđã bỏ đi nguệch ngoạc xuống nền cát như một em bé mầm non.

Biển đêm u ám, mờ mịt. Hiểu Minh đứng lặng mà nghe những con sóng đang vỗ về dưới chân mình.

Chàng trai mang một trách nhiệm nặng nề. Mây đã biến chất. Mây hoá đen. Mây chờ thành bão. Đừng mong mây quay lại...

[Đó là con đường mà tôi đã chọn. Tôi không có quyền quay lại để hốitiếc. Trước mặt tôi là đêm đen; sau lưng tôi là hẻm cụt. Bước vào bóngtối là cách lựa chọn cuối cùng để tồn tại. Hỡi những cơn gió của tôi,hãy chờ tôi một chút! Sẽ không lâu nữa đâu. Bi kịch sẽ hết mà! Chờ tôi!Hãy chờ tôi!].

Bóng dáng cậu lẻ loi dưới bóng tối tĩnh mịch. Như là một bụi xương rồnggai lì vẫn đứng hiên ngang trước biển. Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn hảiđăng vẫn cứ lập lòe. Những cơn sóng vẫn lăn tăn ập vào giày cậu…nhẹnhàng…nhẹ nhàng...

Áo hoodie ngước mặt nhìn cậu bé trước biển. Như một thiên sứ lạc mất đôi cánh trắng thật bơ vơ, lạc lõng, vô định trước vực tối này. Dường nhưtâm hồn ông cũng cảm nhận được một sự đau thương nào đó vô hình nhưngmãnh liệt từ cậu luôn ám ảnh lấy ông.

Nắm một nắm cát trong tay, thứ cát mềm chảy qua kẻ tay nhồn nhột. Trờiđã khuya nhưng hơi ấm âm ỉ của những cơn nắng mùa hè vẫn còn lưu luyến ở chốn này, vương vấn trên từng hạt cát. Khẽ xoắn nhẹ ống quần kaki màuvàng đất của mình, lấy cẩn thận ra từ trong chiếc tất một thứ ánh sángkì lạ. Ánh đen lấp lánh mị hoặc tỏa sáng giữa bầu trời đêm bừng qua khỏi những ngón tay.

Dùng que kem khẽ cào nhẹ mặt cát thành một cái hố nhỏ, thứ ánh sáng kìlạ đó mất hút trong tay người đàn ông như một màn ảo thuật.

[Suỵt! Yên lặng nhé! Ngủ yên nào!].

"Li ti một ngày tôi sinh ra kìa và li ti lớn nhanh phút chốc.

Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau, giọt mắt li ti rơi rụng vì bụi đời.

Nhìn lên…trên cao li ti những vì sao lung linh trôi trong ước ao được bay cao bay xa theo gió lao xao rì rào."

Đêm tăm tối thoáng dần những ánh neon trắng của những thuyền đánh cákhơi xa. Sóng dập dờn nhè nhẹ. Gọng vó chạy ùa trên mặt cát.

Bờ biển vẫn im lìm chứng kiếm tất cả, nghe hết tất cả.

Biển chẳng nói gì ngoài tiếng rì rào… rì rào…

"Bay lên trời cao, tôi nhìn xuống, thấy mọi người bé li ti.

Mọi người dưới đất ngước nhìn lên, thấy tôi cũng bé li ti.

Vì tôi là bụi trong gió, vì anh là cát biển khơi.

Chỉ là hạt mưa đất trời, em là hạt lúa đồng xanh.

Ai là giọt sương mắt tôi?

Tôi là giọt sương mắt ai?

Ai là hạt sương bé?…bé li ti, bé li ti, bé li ti."

Thời gian trôi như một thứ cát mềm chảy qua kẻ tay. Không khí đêm vẫn trong vắt. Sương giá mát mẻ phủ trên lớp kính xe.

Bọt biển vu vơ in hằn như một đoá hoa tuyết trên mặt cát. Gió vuốt quanh hai con người bị dòng bóng tối đặc quánh bao phủ.

Ý thức vì đã tiêu tốn biết bao thời gian để ngắm biển. Quang Huy chaumắt nhìn thời gian đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại.

\_ Mây trong xanh, chán chưa? Muốn về không?

Minh vẫn đứng trước biển một mình, như một pho tượng La Mã thật đẹp, thật tĩnh lặng.

Nghe ông Quang Huy gọi, vạt áo Jacket ngoảnh đầu lại, môi mím nhẹ:

\_ Đừng gọi mây trắng hay mây trong xanh gì cả. Tôi chỉ là một đám mây đen từ bão tố.

Ông cười:

\_ Nhưng trong mắt tôi, cậu là áng mây trong vắt, xinh xẻo nhất. Sao hả? Buồn ngủ chưa? Về nhé!

Mím nhẹ môi, cái đầu khẽ gật thay cho lời đồng ý.

## 10. Q.1 - Chương 4.7 : Cậu Là Một Ngôi Sao

Vệt bóng trải dài đen ngòm bị sóng đắp lên. Hai con người bỏ lại bờ biển dài. Xa rời nơi đang ôm ấp những tâm tư sâu kín. Để cho biển ngắm nhìn. Biển lắng nghe. Biển sẽ giữ bí mật. Cứ yên tâm!

\*\*\*

Chiếc xe vun vút chạy trong đêm bàng bạc. Bỏ lại bờ cát vàng và nhữngcon sóng đen vẫn cứ vỗ vào bờ.Ánh sao trên trời lặng lẽ đuổi theo haicon người trên xe.

Ở đâu đó nơi bờ cát, tận sâu lòng đất. Một thứ ánh sáng chợt lóe lên, cố gắng từng chút một vươn khỏi lớp cát dày. Lời kêu cứu của thứ ánh sángđó như được đáp trả, con sóng thủy triều vỗ sâu vào bờ cát, từng chút,từng chút một. Đến khi ánh sáng đó lộ rõ dưới mặt cát - SÁNG LẤP LÁNH...

Quyền lực nào đó đã bị "bỏ quên".

0.00 am.

Phòng VIP \_ Club Bar.

Đình đám trong âm nhạc sôi động thường nhật. Tiếng nhạc tràotức muốn vỡ tung lồng ngực. Ánh sáng loang lổ từ đèn màuchiếu rọi những con người vẫn cuồng nhiệt vui chơi.

Phòng VIP sang trọng, tiện nghi. Nguyễn Chí Linh ngồi trên sô phamàu vang đỏ, tay quàng lên vai những cô gái "mát mẻ" thiếu vảilượn lờ quanh mình. Họ chọc ghẹo nhau, đôi lúc có phần khiếmnhã. Nổi bật một hình ảnh trác tán của một cậu ấm chínhhiệu.

Hành trình phải làm là một chuỗi ngày ẩn dật trong lớp vỏmột thiếu gia ăn chơi sa đoạ. Đó là công việc không phải dễdàng mà làm. Nó đòi hỏi người giả dạng phải có một khả năng nhanh nhạy ứng biến trong mọi tình huống; quan sát, thu nhậnmọi vấn đề thật cặn kẽ nhưng vẫn không làm bản thân bị bạilộ thân phận. Và hãy nghĩ xem điều gì sẽ tồi tệ hơn bằngviệc thân phận bị lật tẩy? Kết cục của điều khủng khiếp đósẽ khiến người ta khó lòng thoát khỏi sự trừng trị dã mancủa những kẻ đứng sau bức màn tăm tối của những trò chơi tráhình.

Biết thế, vẫn có những con người hăng hái xông pha vào nó. Họcam nguyện hy sinh vì một lý tưởng mà họ cho là lẽ sống củamình\_vì một cuộc sống bình yên cho nhân sinh an lạc, họ nguyệnlao mình vào nguy hiểm để bảo vệ nhân loại khỏi những thế lực xấu xa, hắc ám.

Họ cống hiến tuổi thanh xuân, sức lực của một chú ve vừathoát kén tràn trề sinh lực và cả trí tuệ, tính mạng mìnhvào công việc tình báo\_công việc luôn bầu bạn với tên thầnChết Thanatôx man rợ. Biết nguy hiểm nhưng vẫn đam mê.

Lý tưởng sống cao đẹp của ta là gì? Ta sống vì mục đích gì?Ta có bao giờ tự hỏi mình bản thân đã cống hiến gì cho cuộcsống?

Sống không đơn thuần chỉ là tồn tại. Sống là để yêu thương. Sống là cống hiến.

Và hãy dùng sự sống quý báu này dâng hiến cho đời những bônghoa đẹp nhất. Người thiếu niên có vẻ ngoài sa đoạ này lại kìthực là một bông hoa mang tình yêu sâu sắc cứ lặng lẽ góp nhặt vào vườn ươm hạnh phúc.

Đôi mắt dao dác trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhã sặcmùi hào hoa. Thần kinh Chí Linh bị kéo căng như dây chão. Chỉcần sơ suất một tý, thứ cậu phải trả là cả tính mạng. Đằngsau một bức màn một cơ sở kinh doanh chân chính là mạng lướitội phạm khét tiếng. Sự ranh mãnh của họ đủ để triệt tiêunhững kẻ lạ mặt có ý định thâm nhập vào bộ mặt phi pháp ẩngiấu bên trong.

Góc phòng, một camera chuyên trách có nhiệm vụ quan sát tìnhhình bên trong phòng VIP. Linh biết, không những chỉ trong cănphòng này bị giám sát bí mật mà toàn bộ các góc của khốikiến trúc ở bar đều bị giám sát nghiêm ngặt\_biểu hiện của sự cảnh giác cao độ với sự thâm nhập của kẻ gián điệp điều tra.

Mọi cơ mặt giãn ra đầy phiếm đùa, đầu óc mang hàng tá suyluận cụ thể ghi chép nhanh về những điểm bất thường vừa quansát được, Nguyễn Chí Linh day nhẹ trán hài lòng. Không thể nào lộ diện sơ hở, sự láo liêng của đôi mắt luôn được phủ mờbằng ánh mắt háo sắc, bỡn cợt. Cậu đã kịp ghi nhận các chitiết tố cáo sự bất chính trong kinh doanh ở đây: tổ chức bảokê công khai, đội ngũ vũ nữ có hoạt động mờ ám ngay tại barvà kinh doanh chất kích thích phi pháp. Những ghi nhận đầu đócũng khiến Club Bar ngay lập tức nằm trong sổ đen của các cánbộ trinh sát.

Căn phòng sực nồng mùi rượu mạnh và son phấn. Âm nhạc bênngoài sôi trào ngập cả vào nơi đây. Sự hài lòng vẽ trên khoémôi như có như không, Linh đuổi khéo đám tiếp viên nữ ra khỏiphòng.

Công việc đầu tiên đã xong. Cậu dừng công việc ở đó đến khi có yêu cầu điều tra từ cấp trên giao cho cậu. Tất nhiên là sau khibản báo cáo mới nhất của toàn thể trinh sát bí mật được gửi về tổ chức.

Đáp nhẹ trong đầu óc một sự thoả mãn kì lạ phiêu diêu như một chiếc lông vũ trắng bay tự do. Vẻ hồi hộp nghẹt thở khi phảigiả mạo mà xâm nhập được thay thế bằng hơi thở sâu pha lẫn sựthích thú khi bỡn cợt với nguy hiểm.

Sau mấy ngày liên tiếp bắt tay vào việc đã khiến người thiếuniên lao lực quá độ. Giờ đây, cậu có vài khoảng thời gian hiếm hoi để làm việc riêng cho mình.

Phòng vắng. Một con người lặng lẽ đan bàn tay vào nhau, đặt lên gáy lim dim để tự thưởng cho công việc vừa hoàn thành tốtđẹp. Chí Linh vẫn ngồi trên ghế sô pha, mái tóc bạch kim cốnguỵ tạo sao cho thật già dặn hơn cái tuổi "măng non trẻ trâu"của mình. Cậu mặc chemise đen có những viền trắng ở hàng khuyđi cùng với quần skinny đỏ sậm cực thời trang. Vẻ sành điệuđó cũng góp phần khiến vai diễn của chàng trai thêm vài phầnhoàn thiện.

Ngồi lặng thinh trong sự bặt tăm như có muôn ngàn suy luận dồndập. Tuy nhiệm vụ đã xong nhưng còn thứ cậu khiến vẫn đang chờ đợi\_việc không liên quan đến nhiệm vụ.

Cửa phòng bật mở trước sự đồng ý từ đầu của người bêntrong\_việc riêng đã đến. Chàng thiếu niên trạc tuổi khoác áobiker màu nâu cùng mái tóc vàng vuốt gel sành điệu bước vào.Đôi mắt xanh biếc như biển khơi hạ xuống nhìn đăm đăm vào conngười đang ngồi trên sô pha kia.

Như đã phát hiện một ánh mắt đang cố khai quật mảng nội tâmđược giấu kín bưng của mình, mái tóc bạch kim cong môi hờhững, giọng nói nhàn nhạt mà cất lên:

\_ Đến rồi sao? Cố nhân. Lâu rồi mới gặp lại.

\_ Are you Dragon? - Gương mặt con người đang đứng đối diện thoáng nét bối rối.

Có lẽ, nguồn gốc của sự bối rối đó bắt đầu từ sự thay đổiquá nhiều của người bạn cũ. Thời gian đúng như một phép thuật kì lạ khiến con người thay đổi đến chóng mặt.

Nụ cười mang vẻ thừa nhận, Linh gật đầu:

\_ Là tôi.

\_ Hơn một năm không gặp, cậu lớn nhanh đến mức tôi suýt khôngnhận ra. - Đôi mắt từ biển khơi mang phần xa xăm mà thán.

Bật cười thành tiếng vì câu nhận xét của người bạn, mái tóc bạch nhún vai, cũng thành thật:

\_ Cậu cũng thế thôi. Chúng ta giống nhau! Ha ha!

\_ Tại sao hẹn tôi đến đây?

Linh đưa tay mời người bạn đang đứng ngồi xuống ghế, cơ mặtthản nhiên trái ngược với sự nôn nóng của người đối diện. Nhưmột ngọn lửa âm ỉ va chạm vào dòng nước mát lạnh từ nguồncao thanh thoát, cả hai đều dồn nén một mưu toan bí mật củariêng mình.

\_ Bình tĩnh đã, mời cậu ngồi!

Dáng chiếc biker nâu miễn cưỡng lướt qua Chí Linh, hạ ngườingồi xuống băng ghế kề bên, tay ôm tay nhìn người bên cạnh đầydò xét:

\_ Có gì thì nói nhanh. Tôi không có thời gian.

\_ Uầy, từ từ chứ! - Linh cười\_đầy sâu xa và toan tính.

Bàn tay thon guộc nhấc một chiếc ly mới để rót rượu ra, chiếcchemise đen bình thản tựa một cây sồi đứng giữa đồng cỏ quangđãng. Riêng, khác là bầu trời của cây sồi to cao thì tươi trongvà thanh khiết; bầu trời của cậu lại ảm đạm, âm u như bị trùm kín bằng một túi nilon đen ngòm.

\_ Gọi tôi đến có việc gì? - Chàng trai mới đến có phần cốgắng chịu đựng, đôi mắt xanh một mí dồn nhiều ức chế.

Mỉm môi lịch thiệp, đưa ly rượu cho người bạn, Linh cứ tỏ rằngbản thân cực kì bình lặng dù trong tâm can đang bị xáo trộn như có một tên đạo chích khốn khiếp đang xới tung mọi dữ kiệntrong lòng cậu trở thành một đống ngổn ngang.

\_ Cậu có vẻ rất khó chịu khi phải gặp tôi? Hay cậu thực sự căm ghét những gì đã làm ở quá khứ?

Đan xen trong sự mập mờ cố gắng che đậy, mái tóc óng lên sángđẹp như tơ vàng, chàng trai đón lấy ly rượu để hờ trên tay,không có ý định uống.

\_ Đừng ve vờn nữa, nhập đề đi.

Chí Linh nhoẻn môi, vẫn thái độ lờn vờn như điệu bộ đỏm đángcủa một loài thú đi săn đang rình rập con mồi. Cậu chớp mắt,vờ ngây ngô:

\_ Sao ấy nhỉ? Cậu ghét gặp tôi? Phải không nào, Jonny?... À...Quên mất! Phải xưng hô với cậu sao bây giờ? Nên gọi Jonny haylà... Hạ Khánh Di?

Bị chụp lấy một lỗ xoáy tịch mịch mà chiếc biker nâu đã chegiấu, thâm tâm chợt nực cười với hoàn cảnh hiện giờ, Hạ Khánh Di cười trừ:

\_ Phải, tôi ghét phải gặp lại cậu\_người biết quá rõ về quákhứ của tôi. Tôi ghét cái cách cậu đá xoáy tôi như tôi đang dối gian một điều gì đó thật khủng khiếp. Chúng ta chỉ dừng ởmức độ đã từng quen biết nhau, và chưa bao giờ đi quá khoảngcách đó. Đừng nhầm lẫn!

Linh nhấp môi hớp thứ chất lỏng có mùi cồn kia, cảm nhận đầulưỡi bị tê rần vì loại rượu mạnh, cả khoang miệng cũng nóngran. Vẻ điềm đạm mà cậu đang bày tỏ đang lung lay bởi sự nóngvội trong lòng, cậu thèm đấm vào kẻ đối diện một phát bởisự yếu hèn của hắn.

\_ Kẻ nhầm lẫn là cậu. Không phải tôi. Cậu đã xem tôi là bạnnên mới nhận lấy hậu quả thảm khốc như vậy. Tuy tôi rất cólỗi với cậu nhưng bản thân lại cực kì ấm ức bởi những hànhđộng mà cậu đã làm: hèn mọn, trơ tráo, ích kỉ.

\_ Mắng tiếp đi! Tôi nghe. Chỉ nghe duy nhất hôm nay nữa thôi! - Vẻ trơ lì hoàn toàn với những tính từ mà người thiếu niên bêncạnh đã gán ghép cho mình.

Di tỏ ra lạnh lùng để cố tình chọc tức chàng trai kia. Mộtđầu óc thoáng chốc sau sự kiện bị uy hiếp vào buổi chiềucùng ngày đã khiến cậu hoàn toàn nhận thức được điều sẽ làm hiện tại. Sâu thẳm trong tâm trí như một ngõ cụt vừa bị đậpđổ trở nên thoáng đãng, thông suốt. Thứ mà cậu đang suy tínhsẽ là một nước cờ hoặc là thắng hoặc là thua. Cậu phải làngười nắm rõ quy tắc nhất về trò cá cược này.

Đôi mắt đen láy hừ lạnh, sự bực tức trong lòng cấu tạo thànhmột tảng đá to lớn nặng nề chèn ép đi lý trí của Linh. Hớpcạn ly rượu đến tận đáy để dồn cơn ức chế xuống, chàng traitóc bạch kim đè nén hơi thở nóng rát của mình trở vào ngũtạng, chỉnh lại giọng:

\_ Tôi không có ý định phê phán cậu. Nhưng...sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ sống hai mặt.

\_ Hai mặt? Tôi nói sẽ về phe cậu bao giờ? Thứ tôi làm là sự"hợp tác". Nó không mang hàm nghĩa của cụm từ "chung một chiếc thuyền". Sống chết của các người không liên quan tới tôi. Điềutôi quan tâm chỉ là cách mở khoá cách mảnh ghép của Angel. Chỉ vậy!

Làn môi hồng nhuận ngập mùi rượu của Chí Linh kiềm chế màmím chặt, tay bóp lấy thân ly như muốn nghiền nát nó thành cát bụi. Cậu sắp tức phát điên vì sự trơ tráo của Khánh Di\_conngười đầy tham vọng và nhỏ nhen.

\_ Đúng. Hạng người như cậu thật đúng là truyền nhân của giáosư Hạ\_Vitor Simpson: cực kì thực dụng và vô cảm. Vì mục đíchbất chấp tất cả. Và cậu biết đó, kết cục của lối sống đósẽ ra sao? Người cha đáng kính của cậu đã vĩnh viễn trầm mình dưới lòng đại dương lạnh giá ở Malayxia. Nơi mà ông ta đã nhấn chìm mọi tội lỗi của mình với gia tộc Bạch Hàn, những linhhồn của Bạch gia ở suối vàng sẽ không tha cho ông ấy đâu! Vàcả cậu nữa...người biết quá nhiều về sự thật đó...

Gương mặt bỗng chốc tái xanh bởi được nghe lại một câu chuyệnđến từ dĩ vãng, Khánh Di trừng to mắt để nguỵ trang cho sựhoảng sợ chực ào lên chiếm đoạt lấy cỗ máy trí tuệ đang mạch lạc hoạt động. Ép nén cơn sợ hãi đó dìm sâu xuống khoangngực, Di ngẩng cao mặt, khẽ cười:

\_ Hừ! Trách là ngài Daniel Joe đã quá tin người. Và cậu nênbiết rằng: Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé ba tuổi. Tuy tôi biết tất cả nhưng chả ai tin lời một thằng nhóc cả. Vụ hoả hoạnđó ăn sâu trong tiềm thức mọi người là sự cố chập điện đơnthuần dẫn tới nổ gas. Ba mươi sáu người nhà họ Bạch xấu sốđã trở thành nắm tro tàn thấm trên cát mặn, lạc loài ở đạidương xa xôi mất rồi. Tất cả...mãi nằm trong im lặng!

\_ Không. Đúng hơn là 35 người chứ! Phải không?... Cậu đã quêntrừ đi hậu duệ cuối cùng của Bạch gia may mắn còn tồntại\_BẠCH HÀN BĂNG. - Linh nhếch môi cười nhạo. - Và tại sao cậu lại hèn nhát nín bặt như thế suốt ngần ấy năm? Jonny Simpson,hãy giải thích lý do đi!

Di nghiền chặt hàm gắng gượng cho vẻ thản nhiên của mình đượctrọn vẹn. Thâm tâm đau như cắt. Một bí mật mà cậu thề phảichôn kín đến tận lúc nhắm mắt buông xuôi đã bị cố nhân cốtình đào bới lên. Bản thân tự biến mình thành kẻ giả dối,nào ai biết nỗi khổ tâm đó hành hạ cậu biết bao nhiêu. Cậukhông hề có lỗi gì về vụ thảm hoạ mang đầy rẫy bí ẩn của xa xưa.

\_ Sai rồi. Tiểu Bạch đã chết cùng với vụ cháy ấy. Cô ta chết thật rồi!

\_ Tôi đã gặp lại đôi mắt xanh xám tro xinh đẹp ấy\_người con gái mà ta cứ ngỡ là đã chôn thây vùi trong lửa đỏ vẫn hạnh phúcsống một cuộc sống mới tại một xứ sở xa lạ. Cậu biết mà!

Ánh mắt xanh biếc chợt hằn đỏ ứ lên trong nhãn cầu nom đángsợ. Ly rượu trên tay chiếc biker nâu đã vô tình ngả nghiêng xuống bàn. Dòng rượu sóng sánh tuôn rơi lả chả loang trên mặt kínhhình bầu dục.

Hạ Khánh Di đã thua hẳn con người đối diện trong khoản kiềmchế cảm xúc. Sự bình lặng mà sắc sảo của cậu thiếu niêncùng tuổi khiến cậu thấy hổ thẹn, cậu không làm được điềuđó. Trách là do cậu quá yếu kém để che giấu đi nội tâm rốirắm như bị lốc xoáy cuốn đi của mình. Bằng tiếng nói yếu ớtnhượng bộ, Di nhẹ nghiêng đầu hỏi:

\_ Cậu muốn gì ở tôi?

Thoả mãn vì đã dẫn dụ con mồi dần vào lưới, ấn đường củangười mặc chemise đen giãn ra, tiếng nói bình tĩnh bật lên:

\_ Đơn giản. Cậu biết rõ tôi cần gì, là Angel.

Nụ cười ngạo nghễ bật lên sảng khoái, Di tự mỉa mai bản thânluôn trở thành con mồi béo bở cho những kẻ lợi dụng để tiếpcận Angel. Sau trận xung đột ban chiều với Black Jack\_kẻ mà cậuđã cộng tác suốt ngần ấy năm vì một kế hoạch đen tối, tànđộc. Cậu đã quá mệt mỏi để minh chứng rằng Angel đã bị tiêuhuỷ không một dấu vết. Hạ Khánh Di biết rõ điều dã man màAngel mang lại, nó là con quỷ dữ lặng lẽ giết chết lý trícủa những người sở hữu.

\_ Nó à? Sao cứ bắt tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy hoài thế? NÓ BIẾN MẤT RỒI!

Chí Linh lạnh lùng quét mắt dò xét, suy nghĩ trong đầu bắtđầu run bần bật. Khánh Di quá táo bạo để đi đến lựa chọn đó: Tiêu huỷ Angel.

\_ Cậu đang nói dối?

\_ Hơ hơ, cái USB khốn khiếp ấy mang lại điều gì tốt đẹp màphải lưu giữ? Thứ tai hoạ ấy cần được loại bỏ cấp bách. Tôiđã cho nó trở thành vài chục mẫu nát vụn trong một phát súng mất rồi! - Cười như phát điên, Di trả lời không chút giấugiếm. Phải, cậu đã điên, điên vì phải bất đắc dĩ theo đuổi kế hoạch chết chóc đó.

Bao nhiêu năm trở thành con rối cho người cha mang nhiều thamvọng, cậu nhận thức được bản thân chỉ là một công cụ trí tuệ cho ông ấy. Chinh phục bí mật của Angel chính là lý do để các nhà khoa học phát điên mà tìm kiếm. Và họ đã dần biến chấtbởi sự mê hoặc của con ác quỷ mang cái tên thánh thiện: Angel.Họ lao vào nghiên cứu, phát triển, đưa nó trở thành một côngnghệ to lớn nhưng không hề vĩ đại do mục đích tạo ra nó cũngchẳng sáng sủa là bao. Và ít ra, một số người còn đủ lý trí đã quyết định chôn cất nó trở thành một truyền thuyết khôngcó thật, để nó mãi ngủ yên trong vĩnh cửu. Nhưng, tham vọngđộc chiếm Angel vẫn nhen nhóm trong lòng những kẻ đã quá mụmị tin vào nó, tiêu biểu là giáo sư Vitor Simpson\_người cha điênrồ của cậu và người đàn ông mang tên MR.M. Họ đại diện chonhững kẻ muốn gieo giắc cho nhân loại một cơn ác mộng mang tênAngel. Cơn ác mộng đã giết chết bao kẻ chống đối lại nó. Đãđến lúc thế hệ sau họ nhận ra điều này. Có lẽ, cái chết của cha cậu là một điều đáng mừng cho mọi người\_phần tử biếnchất cần phải loại bỏ khỏi quần thể.

\_ Tôi không tin. Cậu điên rồi! - Linh mở to mắt kích động, loạntrí mà bóp ngạt cổ người đối diện. Cậu cũng sắp phát khùngkhi phải trò chuyện với một tên điên như Hạ Khánh Di. Không aibiết cậu ta nghĩ gì, không ai đoán được cậu ta sẽ làm gì. Chỉ biết được mọi việc làm của cậu cứ tựa như một kẻ điên.

Di điên loạn mà cười, cười chua chát và mệt mỏi. Cậu thèmbuông xuôi tất cả, thèm vứt bỏ tất cả, vĩnh viễn ôm nó mà lôi xuống hoàng tuyền mênh mông\_đến nơi để đền tội cho những saiphạm của mình.

\_ Ha ha ha, dùng thêm lực đi! Mau đưa tôi khỏi cái cuộc sống rốiren này! Tôi muốn như Jenny, mãi mãi chôn vùi mọi thứ xuốnglòng đất lạnh. Chấm hết mọi việc. Giết tôi đi! Ha ha ha!

Đôi mắt vênh váo tức giận chợt lắng xuống bình tâm, chiếcchemise đen thâu tóm một vạt không khí bên ngoài dự trữ vàobuồng phổi. Bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Hạ Khánh Di không phảilà một đứa dễ đối phó. Nó mang nhiều bí mật và nó biếtcách chôn cất những bí mật đó cực kì khôn khéo. Mất bìnhtĩnh tức là giơ tay đầu hàng vô điều kiện, Di đã mưu mẹo đểlừa cậu vào lồng.

Nới lỏng đôi bàn tay đang xiết chặt lấy cổ nạn nhân ra, buôngthỏng từ từ. Vệt da tiếp xúc đến mảnh da cổ mịn màng kiachợt phát hiện, Linh sững sốt nhìn lại bàn tay mình: Máu\_nhớt nháp, loang trên tay cậu, dòng máu nóng ấm và đỏ sậm.

Vết thương cổ Khánh Di đang tứa máu, như một chứng tích tố cáo đã có kẻ có ý định trừ khử cậu trong thời gian không lâutrước đó. Vết thương được gây nên do một dụng cụ sắc bén mangtính sát thương lớn, có thể là một con dao.

Chí Linh bàng hoàng nín lặng, ầm ĩ trong mối suy nghĩ phứctạp là thái độ cảnh giác với mối nguy hiểm đang ẩn hiện quanh đây. Sứ giả của bóng đêm đã đến sớm hơn cậu một bước. Vàcậu biết chắc rằng, Khánh Di đang bị đe doạ thật sự. Đáng sợnhất là cậu phải trông thấy xác của người thiếu niên tóc vàng bên cạnh trong một ngày không xa, mối lo lắng không thể giấu đitrên nét mặt của Linh. Khánh Di đang trong tình trạng bị uy hiếp tàn bạo, không dám nghĩ là cậu ấy sẽ mất tích khỏi thếgiới chỉ sau buổi gặp mặt ngày hôm nay.

\_ Vết thương trên cổ cậu...

Kẻ điên vẫn tiếp tục cười, nhạo báng và khinh rẻ những ngườimãi mê tranh giành con quái vật Angel. Cậu chèn lời, rẻ rúng:

\_ Sao không tiếp tục? Nếu cậu không giết tôi thì kẻ khác cũng không tha cho tôi.

Bạnh quai hàm trong cái xấu hổ nổi dậy, Nguyễn Chí Linh lướtnhẹ ánh mắt run sợ. Không dễ dàng mang được vẻ tàn bạo nhưBlack Jack, con người đã tấn công Di. Cậu tởm nợm sự tàn khốccủa BJ, nhưng cũng thương hại chính con người mê muội bất hốiđó.

\_ Hãy trở về bên chúng tôi, cậu sẽ được an toàn.

Những phân tử oxi phập phồng đổ xô vào cánh mũi, máu nóng dồn đầy huyết quản, vết thương trên cổ rát buốt mà tiếp tục rỉmáu do bị một lực mạnh bạo tác động vào. Chiếc biker nâu ngãdài lưng tựa vào sô pha, vô lực. Tiếng cười lại vang lên khôkhốc.

\_ Nực cười quá! Tôi là một con chó để hai phía gông cổ dắt đi sao? Đừng mơ tôi sẽ gia nhập Angel Hunters.

\_ Cậu đang gặp nguy hiểm. - Cánh môi đỏ hồng cố nhắc nhở con người cố chấp.

Nghiêng đầu, trừng mắt, lạnh lẽo cười:

\_ Kệ tôi! Không liên quan tới cậu!

Chí Linh bị Di cho xoay như một con quay, dường như cậu chẳng bộc được tính nguy hiểm nào từ những mạch hành động doạ dẫm.Cậu chỉ như một quân cờ mà Di thích đặt tuỳ tiện ở đâu thìđặt trên bàn cờ. Đương nhiên là không ai muốn thế.

\_ Được. Chết sống gì là quyền của cậu. Duy nhất, giúp đỡ chúng tôi một điều.

\_ Nói.

\_ Tìm ra chiếc USB cuối cùng từ cô gái có đôi mắt xám tro. - Linh đáp, tự nhiên, hết sức rành mạch.

Nhướn mắt cố tỏ ý lắng nghe, mái tóc óng ánh vàng đã đoántrước được yêu cầu phách lối này. Cậu ngang bướng, nhằng nhọcđể bác bỏ nó.

\_ Không. Sẽ không có chuyện đó đâu!

Chiếc chemise đen cố bao che cơn tức giận của mình bẹp trongluồn hơi thở phì phò, mặt đỏ au, mắt long sọc. Một kẻ táotợn không sợ chết thì đương nhiên sẽ không được phép uy hiếphắn thêm nữa. Càng cố đe doạ, hắn càng trơ lì.

\_ Nhưng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ôm khư khư con quỷ đáng nguyền rủa đó! - Linh bức xúc.

\_ Những người bảo hộ biết cách chở che Hàn Băng. Đừng nhúngtay vào việc này thêm nữa! - Gạt phăng nỗi bức xúc thỏa đángcủa chàng trai, Hạ Khánh Di nghênh ngang khước bỏ. Trong mạch suy nghĩ kiên định của Di vẫn đang mặc định một tư tưởng rõ ràng. Cậu sẽ bằng mọi giá bảo vệ cô gái ấy bằng cả tính mạngcủa mình, trả giá cho tội mà cha của cậu đã gây ra. Và sẽ antoàn nhất nếu cậu đồng ý lời mời mộc của con người đến từbóng tối.

Linh thất thần, bất lực. Hạ Khánh Di quả là một kẻ liều lĩnh không thiết đến hậu quả. Cậu không thể ràng buộc hắn bằng lý luận và lẽ phải.

\_ Và cậu cam đoan cô ấy sẽ an toàn?

\_ Tôi sẽ khiến người làm tổn thương cô ấy gặp hậu quả thảm khốc. - Di chắc nịch.

Trong làn suy nghĩ bắt đầu hạn hẹp, bế tắc dần của Linh, quảnhiên cậu không thể thắng được quỷ và những kẻ từng sống chung với quỷ. Thua và thua. Thua với vẻ ngang tàng và liều mạngcủa họ.

\_ Cậu-sẽ-chết. - Lời cảnh báo không hề thừa thải trong lúc này của Linh dành cho Di.

\_ Đặt lên mộ tôi một bó huệ trắng giúp, nếu cậu vẫn còn sống. - Di mỉa lại, vẻ khinh khỉnh.

Trong đôi mắt đen láy nổi hằn sự bấn loạn, tia mắt lặng thinh,không thể đối phó thêm với chàng trai kia. Linh im lặng, sâu xanghĩ ngợi. Không thể chống đối. Không thể khuyên can. Nhưng imlặng không đồng nghĩa với cam chịu.

\_ Đừng lôi kéo tôi trở lại. Tôi mãi mãi bỏ mặc các cậu. Đừngmong tôi sẽ nghĩ lại. Tôi đi đây. - Dặn dò lần cuối, chiếc biker đưa tay bóc mảnh khăn giấy trắng để trong hộp đặt trên bàn.Bịt chặt vết thương nhơ nhuốc máu trên cổ, Di đứng dậy bỏ đi.Bỏ lại chàng trai tóc bạch bần thần trong im lặng.

Tiếng nhạc chợt xộc vào căn phòng một cách mạnh bạo bởi aiđó đã hé mở cánh cửa phòng rời đi. Hai thế giới, một cuồngnhiệt, thác loạn bên ngoài; một âm u, tĩnh lặng bởi sự đốikháng lặng thầm của hai con người.

Áo chemise ngã lưng vào sô pha, mảnh khăn giấy để lau đi nhữngmảng máu của ai đó khô sáp trên tay mình bị vo tròn thay biểuhiện phẫn nộ đè nén bên trong tâm trí.

Nhấc ly rượu dốc cạn, tiếng nói văng văng bóng gió ve vờn:

\_Thứ tôi quyết định thì mãi không có chuyện từ bỏ. Tự tôi sẽbiết cách lấy lại Angel từ tay cô gái ấy. Cậu cứ chờ xem!

Tuyên chiến với người đối đầu. Sẽ thắng hoặc sẽ thua. Bất cứai đã dính dán đến bí mật của quá khứ thì sẽ mãi không được yên thân.

\*\*\*

Bóng tối nuốt chửng mọi cảnh quang vào dạ dày, để tất cả lặng lẽ chết trong u ám.

Con hẻm vắng như bị màu đen mực nhầy nhụa phủ lên. Tiếng côntrùng rả rít khuya khoắc. Chiếc taxi nhẹ nhàng dừng lại trướchẻm ra vào như một ống cống tối om. Thấp thoáng, có người đãrời khỏi xe.

Tiếng bước chân lạo xạo nhè nhẹ, Hạ Khánh Di di chuyển hếtsức nhẹ nhàng, tránh gây ra âm thanh nhiễu loạn cho con hẻm yêntĩnh.

Men theo lối đi đã quen thuộc như khắc sâu trong vỏ não, bóngtối không hề hấn gì để ngăn chặn những bước tiến khoan thaicủa cậu.

Đêm không sao, lạnh buốt. Không khí loãng dần bởi những phân tửcacbonic tràn ngập. Chiếc bóng dài bị nhúng chung vào một màuđen tối.

May mắn để có một bóng đèn tròn ở khoảng giữa con hẻm vắng,Di nên cảm ơn bác tổ trưởng dân phố đã câu nó ở ngõ hẻm khúckhuỷu này. Nhờ nó mà cậu bớt dựa dẫm vào trực giác để bước đi.

Ánh đèn vàng vọt phủ lên hai vách tường cao. Di cô tịch bước. Cậu biết có người đang chờ đợi mình.

\_ Sao rồi? Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? - Phía trước mặt Khánh Di chợt vang lên tiếng nói.

Màu vàng xỉn phủ lên bóng người mờ nhạt, đôi mắt xanh dương nheo nhẹ để tìm chủ nhân của giọng nói.

Cách cậu chừng 5m, một bóng đen đang đứng tựa vào tường. Làmột chàng trai. Chính xác là con người đã uy hiếp cậu vào banchiều: Black Jack. Vẫn khoác trên người chiếc blazer đen, mũ lưỡi trai cùng màu che khuất đi gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt, BlackJack được mệnh danh là "Sứ giả của bóng đêm" bởi vẻ thoắt ẩn, thoắt hiện như bóng ma. Luôn đến và đi trong vội vàng, BlackJack mang theo sự tàn độc, chết chóc và nỗi ám ảnh kinh hoàngcho người đối diện. Nơi cậu đến mang theo bóng tối và âm u từđịa ngục. Mang theo cả dư âm của những oan hồn chưa siêu thoát.

Hạ Khánh Di khựng chân, nụ cười nhạt nhẽo vẽ trên môi. Cậu đãbiết trước là BJ đã theo sát mình suốt ngày hôm nay.

\_ Khuya rồi, không buồn ngủ sao? Hình như Black Jack là kẻ không biết ngủ.

Vệt môi cam cong lên đáp trả, bóng đen bước tới gần chàng thiếu niên tóc vàng. Bằng thái độ điềm đạm mang hơi thở băng lãnh,BJ nhàn nhạt trả lời:

\_ Đừng phiếm đùa những câu vô bổ. Thứ tôi cần nghe là câu trả lời của cậu.

\_ Mày muốn nghe câu trả lời ra sao? - Đôi mắt xanh giương lên trong đêm tối, kiêu hãnh như ánh đóm bay trong đêm. Chiếc biker âm thầm đánh giá đối tượng, cảm giác sợ hãi tiêu biến, chỉ còn vẻtrơ lì không chút nao núng.

Thái độ tàn ác vo chặt tay, người đối diện giơ chiếc công tắctrên tay lên cao. Sự gần gũi áp tới gần khiến Di trong thấy rõcả đôi mắt sâu hoắm như lỗ xoáy dẫn đến điểm tận cùng củathế giới. BJ cất tiếng, vẫn mang âm thanh bình lặng nhưng ác ônmột cách ngấm ngầm.

\_ Chỉ cần công tắc này được kích hoạt thì khu dân cư ở đây sẽtrở thành một đống xương, thịt lẫn lộn. Nơi đó có mẹ của cậu nữa đó. Quả boom cài ở nhà cậu sẽ trả lời tiếng gọi củatôi... Đùng! Tất cả tuỳ thuộc vào đáp án của cậu!

Hạ Khánh Di bất lực hướng mắt sát lại gương mặt kia. Trôngthấy rõ ràng cái sự man rợ đến từ gương mặt tuyệt mỹ vớiđường nét mang vẻ thánh thiện do tạo hoá ban tặng. Tâm tríxuống dốc, trượt dài, lao nhanh. Cơ hàm cứng đơ. Tim mạnh mẽdồn đập đến tức ngực. Cậu bị khống chế đến cùng cực:

\_ Hứa với tao... Mày sẽ làm đúng những gì đã nói: Không đụngvào những người vô tội. Và...cả Bạch Hàn Băng, nếu mày dámchạm vào một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ thí mạng với mày.

Tịch mịch. U ám. Rùng rợn. Đêm đặc quánh.

Nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang sự uy hiếp tuyệt đối với con mồi, BJ nhướn mày:

\_ Tất nhiên không thể làm tổn thương quân hậu linh hoạt của tôi. Và hãy cho tôi biết đáp án.

Trống ngực đập liên hồi. Thần kinh đứt đoạn sắp bung ra khỏinão. Môi tím tái. Mặt trắng bệt. Căng ngực thâu tóm oxi vàophổi, Di buông thả tiếng nói của mình trôi theo đêm đen:

\_ Được. Tôi đồng ý.

Chỉnh chiếc mũ lưỡi trai về ngang mặt, con người đối diện thoả mãn nhếch môi. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt trên vai ngườithiếu niên đang chết lặng:

\_ Tốt. Tôi cho cậu một tháng để phục hồi lại nguyên trạng của Angel. Hãy nhớ những gì mình đã nói.

Bất lực. Yếu ớt. Câm lặng. Khánh Di giương đôi mắt oán hậnmuốn giết chết kẻ đang khống chế mình. Nhịp tim đổ dồn manghoảng loạn đến tận não. Cậu gằn giọng:

\_ Đưa công tắc lại cho tao.

\_ Ha ha, cậu đang rất-sợ-hãi? Thú vị!

\_ LẬP TỨC ĐƯA LẠI CHO TAO! - Tiếng hét không kiềm chế được, vang vọng đập vào những bức tường cao mà rít lên đầy phẫn uất.

Vạt áo blazer nghiêng đầu, bĩu môi, trêu chọc:

\_ Chậc, chậc, hung dữ quá ta! Cậu làm tôi sợ đấy! Mà sợ thìtôi sẽ bấm nút lung tung. Nhỡ bấm phải cái nút đỏ này thìsao?

Ép sát kẻ đáng chết kia vào tường, trong sự rối trí đến nhức não, Di như một con sói hung tàn lao vào xách lấy cổ áo củatên điên:

\_ Khốn khiếp! Mày có đưa nó cho tao chưa?

\_ Ậy, ậy, bình tĩnh. Cậu dễ kích động quá! Thôi nào, nó đây! - Cười giả lả, bỡn cợt, đê hèn, chiếc mũ lưỡi trai trao trảmón đồ vật chết chóc cho người thiếu niên.

Đón lấy vật thể đã uy hiếp mình trong tay, đôi mắt Di vẫn giận dữ chứa những tia tức tối như muốn vồ lấy người đối diện để xé xác. Não trống rỗng, mỏi nhừ.

\_ Cút khỏi mắt tao! Ngay lập tức!

\_ Okay, tôi buồn ngủ rồi đây! Về nhé! - Nhún vai, cười man trá,BJ nép sát giọng nói mình vào tai của người khoác biker. -Chào mừng cậu đã trở lại với bóng đêm. Hãy để bóng đêm chechở cậu... và những lý tưởng cao đẹp mà ta đang làm! Ha ha ha!

Bóng quỷ lại rời đi, nhanh như chớp, tan chảy thành vệt bóngdài, nhập vào bóng tối như ma thuật. Mất tích hoàn toàn.

Nắm tay thành đấm thụi mạnh vào tường, những ngón tay tổnthương ròng ròng chảy máu. Di nhắm nghiền mắt thở hắt. Lạithua. Thua một cách thảm hại. BJ là quỷ dữ, và quỷ dữ biếtcách khống chế nạn nhân của mình.

Thua cuộc. Sợ hãi. Nhục nhã. Cảm giác cứ thế nhàu nhĩ trong tâm can cậu.

Đó là phương án cuối cùng, duy nhất và hiệu quả nhất. Di chợt mỉm môi cười điên dại sau khi quỷ dữ đi khuất. Cười và cười.Chua chát. Uất hận.

\_ Ha ha ha, giỏi lắm Jonny! Một chút nữa thôi! Cố lên! Mày sắplàm được rồi! Hãy đưa tiễn mọi tội lỗi của mày về biển cả!Hết rồi! Mày làm tốt lắm! Ha ha ha! Cố lên! Vài bước nữa thôi!

Nụ cười vang vọng trong tấm vải liệm phủ khắp không gian, bóng đêm cũng sợ hãi tiếng cười đó, như vong hồn cô đơn lảng vảngtrong đêm đen đặc.

Hết một ngày cuối cùng của cuộc sống bình yên. Từ ngày maicậu sẽ trở thành "Thẩm phán" của trò chơi điên rồ này.

Lời mời của một nhân vật đã đưa cậu chức vụ cao cả đó. Ngoan ngoãn diễn nốt vai diễn này tới phút chót.

Kịch mở màn.

1.00 am.

New World Hotel.

Chàng thiếu niên tóc nâu trở về khách sạn khi thời gian đã lặng lẽ trôiqua ngày mới. Những vệt sương đọng lốm đốm trên chiếc Jacket da chứng tỏ con người đó đã ở bên ngoài trời cả đêm. Cậu đã có một buổi tối với khá nhiều sự kiện rắc rối: Đầu tiên là bị mất sợi dây chuyền mà đối với cậu là cực kì quan trọng; bị kẻ quái đản mưu kế uy hiếp bằng món đồ đó;tiếp theo, khảo sát tại Sunny Hot Bar và gây một trận nhốn nháo khó quên cho mọi người tại đây; nhận được tin báo bí mật từ người bạn khiến tâmtrạng bỗng dưng xấu đi; ra biển chơi cùng "vua quái đản", nói những câulảm nhảm đến bản thân phát giật mình,... Một đêm đầy màu sắc, cảm xúclẫn biến động.

Hoàng Hiểu Minh ngã dài trên sô pha màu da bò, vứt chiếc áo khoác ở bêncạnh. Đảo mắt ngó nghiêng những cảnh quang chung quanh, phát hiện rõràng là căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp như vị trí cũ, có lẽ là người dọn phòng đã dọn dẹp lại nơi đây trong lúc cậu ra ngoài. Trong đôi mắtnâu đỏ có vẻ áy náy, vì sự bừa bộn của mình lại khiến những người dọnphòng mang thêm nhiều việc. Và sau sự hổ thẹn đó là từng tế bào cảm xúctrong não đang chết dần bởi lời thông báo của Hunter.

Mệt mỏi. Rối bời. Sợ hãi.

Cậu đã bị xoáy vào những điều vừa biết được. Xoáy mạnh, như cuốn, như tuôn theo.

Gục mặt vào đầu gối, cuộn sát chặt. Mệt mỏi tiêu tan. Như chú ốc sên đã ngủ yên trong vỏ. Ký ức tuôn trào. Vỡ lẽ.

Có người gọi cậu là "mây trắng"\_một áng mây trong xanh thuần khiết, ángmây luôn bay cao và hạnh phúc. Minh cười mỉa cho sự so sánh đầy tínhhình tượng kia. Thuần khiết à? Xin lỗi, áng mây là mây, cậu không thuầnkhiết như mây trắng. Hạnh phúc à? Xin lỗi, cậu có hạnh phúc sao? Nựccười!

Hạnh phúc giống như một bông hoa từ pha lê, xinh đẹp nhưng rất mongmanh. Chỉ cần sơ suất, bông hoa rơi xuống nền đất, vỡ tan, cứa vào tayngười nâng niu nó hằng hà vết thương không hàn gắn được.

Đau! Tim mày đau lắm phải không? Người đánh mất tất cả hạnh phúc sẽ đau như thế nào?

Luyến tiếc. Nước mắt mày không được phép tuôn rơi. Trái tim mày đau nhưng không dám bộc lộ. Mày câm nín. Dằn vặt. Đớn đau.

Tất cả như một giấc mơ. Mơ những điều không thể khủng khiếp hơn. Mày gọi nó là ác mộng. Hoàng Hiểu Minh, mày lắng nghe cho rõ! Mày cứ u mê trong cơn ác mộng thì sao chứ? Người thân của mày sống lại à? Mày tỉnh lạiđi. Đồ ngốc!

Khoé mi rung rinh hạt sương của đáy mắt bỏ quên lại trong tuyến lệ, đôimắt nhắm nghiền, thổn thức. Quặn thắt. Mây trắng xinh đẹp trên trời; mây đen nép mình co ro trong u uất. Mây trắng tự do bay lượn; mây đen tíchđau thương thành căm phẫn để giáng vào kẻ đã cướp lấy gió của mây.

Khóc sao? Kì lạ! Khóc sao nước mắt không rơi? Hay vì đôi mắt ai đó đã khô xác vì tuyến lệ đã kiệt quệ?

Bàn tay một người nào đó đặt lên vai chú nhím nhỏ đang rút mình trên ghế. Gọn gàng như một con tê tê giương vẩy sắt. Bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mượt, ân cần, thật tâm:

\_ Mệt lắm phải không em?

\_ Không. - Thiếu niên lắc đầu, giọng nhẹ tênh, mặt úp chặt lên đầu gối mình. - Không mệt!

Tiếng nói vẫn dịu dàng, người thanh niên quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, vuốt ve những sợi tơ nâu mượt mà.

\_ Tại sao lại như thế, nhím xù nhỏ bé?

\_ Đừng gọi em là nhím xù. Em không xù xì như nhím. Em không thuần khiếtnhư mây. Em là quỷ. Em không phải người! - Vẫn áp chặt đầu lên đầu gối,tiếng nói nghèn nghẹt, tự như run run.

\_ Tại sao lại co mình như nhím chứ? Em đang sợ gì? Anh luôn ở bên em! Anh chưa bỏ rơi em bao giờ mà!

Gương mặt trắng xanh ngẩng lên, đôi mắt như pha lê đỏ không phẳng lặng mà ồn ào cơn sợ hãi, hoang mang:

\_ Em rối. Rối cực độ. Rối hơn muôn ngàn cuộn len vướng vào nhau. Rối lắm!

Ánh mắt chan chứa yêu thương, Alex vỗ về:

\_ Ngoan nào! Đừng lo lắng! Đừng hoảng loạn! Rồi sẽ qua thôi!

Cơn khó chịu phơi bày, khuôn ngực dồn nén những luồn hơi phả nóng. Môi mấp mái, Minh nhíu mày:

\_ Tại sao lại thế? Tại sao như vậy? Chuyện quái quỷ gì thế này?

Alex thở dài, dài như tiếng còi tàu tu lên day dứt, dai dẳng:

\_ Anh nghĩ em phải sớm đoán được điều đó chứ. Em ngốc quá!

Cười tựa như kẻ loạn trí, Minh cười, cười loạn trí:

\_ Không phải sự thật! Không phải sự thật mà! Jonny nói dối! Jonny dối em! Em đi tìm cậu ấy! - Rồi cậu toan đứng dậy.

Nghiêm mặt, mở to mắt, áp chặt tay vào gương mặt đang tái xanh kia:

\_ Bình tĩnh nào! Nhím xù khốn khổ của anh! Em đừng như thế, anh đau lòng lắm! Ngoan nào! Em cứ tin là mình đã nghe nhầm! Cứ tin điều gì làm emthanh thản nhất! Xem như chưa biết gì! - Anh ôm lấy đầu của Minh, vuốtlưng cậu vỗ như trẻ con.

\_ Em nghe nhầm! Nhầm rồi! Mai em tìm Red hỏi lại! Nhầm rồi anh à! - Cười ngô nghê như người thiểu năng nhận thức, nụ cười mang điệu bộ điên dại, nụ cười khi bị ai đó phản bội lòng tin.

Đôi mắt xanh của người thanh niên chất chứa nỗi phiền muộn không giấu giếm, đau đáu. Anh nhẹ giọng, nhưng xót xa:

\_ Anh mong...ngày mai sẽ không bao giờ tới. Anh muốn em cứ đơn thuầnkhông mưu toan. Anh muốn em thánh thiện như trước. Anh không muốn gặp em trong ngày mai hay ngày mốt, mỗi ngày, em lại tàn nhẫn với bản thânmình hơn. Em tự ruồng rẫy chính bản thân em. Em nhẫn tâm với chính cảnhững người thân thuộc quanh mình. Em đừng gặp Red. Nó thù hận. Em thùhận. Mối hận tìm được điểm đồng nhất sẽ tích tụ và bùng cháy tàn bạohơn. Anh không muốn bàn tay trong sạch của nhím xù thiện lương bị vẩnmáu.

Nhím co ro trên ghế, mắt không sũng nước mà ráo hoảnh. Đôi mắt xinh đẹp như loài huyết ngọc thanh nhã nhiễu động, uất ức:

\_ Tại sao lại đối xử với em như thế? Em có tội lỗi gì? Tại sao con người đó làm vậy với em? Tại sao lại cướp đi tất cả những thứ thuộc về em?Tại sao? Tại sao?

Thiểu não, ưu tư, xốn xang lòng:

\_ Hãy xem lời của Jonny chỉ là câu đùa bỡn, em đừng tin! Em đừng ôm ấpnó! Em đừng sợ hãi! Đừng hụt hẫng! Đừng tin tất cả điều chưa xác thực!Đừng đau lòng vì thứ không đáng để đau!

## 11. Q.1 - Chương 4.8 : Cậu Là Một Ngôi Sao

\_ Em không quên được! Không thể quên! Em hụt hẫng thực sự. Tim em đauđến mức không thể duy trì nhịp đập bình thường. Hụt hẫng tột độ!

Đau đến cắt ruột, Alex đỏ ngầu mắt, thương tâm:

\_ Em khóc đi! Điên lên cũng được! Em đừng như thế này! Anh không muốn em lại như một tháng trước. Hãy bộc lộ mọi xúc động của em. Nhím ngoan của anh! Khóc. Hét lên. Đập phá đồ đạc. Đánh người. Em cứ như thế để anhbiết tâm lý của em vẫn còn bình ổn. Đừng để chứng trầm cảm giết chết emnữa! Đi nào!

\_ Không! - Lắc đầu. - Em không được không vì điều này! Nước mắt sẽ sỉnhục chính bản thân em. Nó sẽ trách em ngu ngốc, cả tin, nhu nhược biếtnhường nào. - Minh hóng cao cổ, vươn người thẳng dậy, gượng ép.

\_ Em sẽ làm gì đây?

Nụ cười bị đóng khung tê liệt trên cơ mặt, vẫn điên dại, vẫn ngô nghê:

\_ Như anh nói, tất cả chưa rõ ràng mà! Em sẽ không tin đến khi nghe chính lời của người trong cuộc!

Khổ tâm đến mức không thể khóc, nước mắt hoá thành tiếng tim đang vụn vỡ:

\_ Ngốc! Sao số phận em lại bi thảm đến thế này? Tại sao em không cứ nhưbao thằng nhóc cùng tuổi? Sao em tôi lại phải lớn hơn tuổi mình. Em vẫntrẻ con lắm! Vết tích của trẻ con vẫn in đọng trong tính cách em. Ngàymai, em phải đối diện với sự thật. Em chịu nổi không?

Cười ngoan như cún nhỏ, tóc nâu ủ mềm, rũ rượi, mi long lanh nhưng không hề khóc:

\_ Dù sự thật khủng khiếp tới đâu thì em vẫn sẽ chấp nhận. Đó là bạn củaem, người cùng em lớn lên, người em xem như anh em ruột thịt. Cậu ấykhông thể phản bội đi tìm niềm tin của em, phản bội đi hi vọng của mọingười, đập tan yêu thương thành cát bụi.

\_ Nhỡ như...

\_ Không có chuyện nhỡ như! Jonny nói khoác! Khoác lác trơ trẽn! Em không tin! - Ôm đầu hoảng loạn, Minh cứ cố trấn an mình bằng những phủ địnhmơ hồ.

Tim xé nát. Sụp đổ. Hoang tàn. Điêu đứng. Nước mắt ai đó không hề rơi.Ai đó đang tự lừa dối mình. Không căm phẫn. Không oán trách nữa.

Alex ngồi lên ghế, ôm chặt thân hình lạnh ngắc kia, vẫn ôn nhu như đang vuốt ve bộ lông mềm mịn của mèo con.

\_ Em đáng thương, em hãy dũng cảm lên! Đừng gục ngã dù sự thật có phũphàng. Đừng lãng tránh nó. Đừng rút lui vì tình cảm. Em rất giỏi! HiểuMinh rất giỏi! Em sẽ làm được!

Không khí khô hanh, oi bức. Sao đêm tắt lịm như những linh hồn ở đó cũng đau lòng mà chết đi, rơi xuống biển khơi lạnh giá.

Minh hít hơi sâu, gật gật đầu, vùng người khỏi bàn tay đang ôm ấp mình:

\_ Em sẽ ổn. Không cần lo lắng cho em. Ngày mai sẽ tốt thôi! Ngày mai sựthật sẽ phơi bày! Em sẽ đón nhận nó, bình thản, nhẹ nhàng, không chút sợ hãi! Anh yên tâm!

Bình lặng, ôn hoà như gió. Ve vờn, thoang thoảng ấp ôm mây. Gió hiu hiu xoa dịu đám mây mù. Thương yêu. Chăm sóc.

\_ Ừm! Giỏi lắm! Rồi nắng sẽ lên đẹp sau những cơn bão. Em hãy là mộtthân cây ngoan cường. Hãy hứng chịu lấy bão. Cấm em đổ ngã đấy!

\_ Vâng. Em hứa! Em sẽ vượt qua tất cả! - Đôi mắt sáng, trong, kiên cường.

Hoàng Hiểu Minh rời khỏi ghế, bước đi đến cửa dẫn đến ban công.

Rèm trắng mềm mại tung bay khe khẽ. Đêm bên ngoài yên ắng trong giấc ngủ miên man. Ánh đỏ từ tháp truyền hình xa xa chớp tắt. Mùi nước hoa xịtphòng thoảng tản vào cánh mũi hai con người.

\_ Ngày mai đi Malayxia. - Cánh môi hồng mịn thốt nhẹ nhàng.

Anh nhướn mày, bất ngờ:

\_ Sao chứ? Em muốn tìm ai ở đó?

\_ Sự thật.

Bước theo Minh, điệu bộ vồn vã cố che đậy:

\_ Không được tự ý xuất ngoại, em đang thi hành nhiệm vụ.

Gạt phắt, khẳng định:

\_ Không. Em muốn lật lại bí mật của 12 năm trước, cách đã khiến 35 sinhmạng của gia tộc Bạch Hàn biến mất chỉ trong một đêm. Em đang nghi ngờsẽ tìm được dấu tích của Angel.

\_ Chắc chứ? Có nhất thiết phải truy đuổi tới cùng không?

\_ Cần. Không thể để Viện trưởng Bạch ra đi trong oan ức. Cả những người vô tội. Họ không thể chết oan uổng được!

Alex nắm chặt lấy vai của thiếu niên, lắc nhẹ:

\_ Vậy còn chuyện kia? Em không muốn biết à?

\_ Em sẽ biết. Nhưng em muốn thanh thản tiếp nhận nó. Em đi đến nơi khiến trái tim em yên bình. Em sẽ trở về khi Red xác nhận điều đó. Em tinRed!

Alex nghiêng đầu, hỏi:

\_ Malayxia? Em vì Hàn Băng?

\_ Tên Red thối tha đó kín miệng kinh khủng, ngay cả em cũng không nói ra thân phận của cô ấy. Em muốn làm gì đó giúp đỡ Tiểu Bạch. Cô ấy quáthảm thương! - Tia mắt chôn kín, Minh phẳng lặng ngắm nhìn đêm khuya của phố thị qua ban công tầng 5.

Mây đêm đen đặc che khuất nền trời xanh tím. Một ngôi sao băng chảy rạch qua bầu trời. Tĩnh lặng.

Không có tiếng hỏi nữa, anh im lìm tựa lưng vào cửa đau đáu nhìn Hiểu Minh.

Nhóc con thật lạ! Đau không dám nói. Buồn không sẻ chia. Vui không mừngrỡ. Giận dữ không bùng nổ. Chai lỳ. Từ tốn gặm nhấm cảm xúc đó như thanđỏ trên vĩ nướng.

Anh cười khổ, cắn rứt, lo âu. Anh sợ đứa em mà mình yêu thương như ruộtthịt sẽ không gượng nổi sau điều vừa biết. Nhưng nó mạnh mẽ hơn anhtưởng. Nó cam chịu, bình tĩnh đón nhận, không nông nổi làm những điềuđiên rồ.

Em đau sao em không khóc? Em biết đó là bạn của em, nó phản bội em. Emtự dối mình để minh chứng là nó trong sạch. Lòng người hiểm độc, thâmsâu. Em chớ tin tất cả. Cho đi niềm tin quá nhiều thì thất vọng cànglớn. Hãy xem nó là đứa giả tạo đáng miệt khinh. Em đừng u mê trong lốisuy nghĩ thánh thiện đó nữa! Anh sẽ tìm sự thật cho em!

Nhím đứng xa xăm, run lạnh. Nhím cố thật ngoan cường. Ai biết rằng tim của nhím xù xì đang vỡ tan vì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

\_ Mai anh đi với em.

Cười nhẹ, lắc đầu:

\_ Thôi khỏi, anh ở Việt Nam để làm chứng như em không tự ý xuất ngoại. Em về ngay mà! Malayxia đâu có xa!

Đôi mắt xanh lơ chớp chớp, có phần đồng tình. Rõ ràng anh không muốn Minh đi Malayxia.

\_ Em làm mất sợi dây chuyền rồi phải không? - Mặt nghiêm, anh hỏi tiếp.

Đó là điều mà Minh sợ bị anh nhắc đến lúc này. Điều đó chả lợi lộc gìcho cậu. Mất nó, tương đương sẽ là hình phạt thoả đáng cho Minh vì tộibất cẩn. Cậu không được phép làm bảo vật đó.

Sợi dây chuyền đại diện cho quyền lực tối cao cho người đứng đầu gia tộc Stewart, và cả điều gì đó bí mật liên quan tới Angel mà cậu chưa biếtđược. Tồi tệ thật vì cái điều xui rủi khi đánh mất thứ quan trọng ấy lại xảy ra.

Xoa tay lên gáy, ngay vết xăm đen bí ẩn, Minh cúi mặt, ậm ừ:

\_ Ờ...ừm...tại...ừ...

\_ Sao? Nó đâu rồi! - Dò xét. Tính anh thích ngược tâm người khác.

Chụp tay lên cổ, xoa xoa, thói quen khi cổ bị mất đi sợi dây chuyền làm cậu bứt rứt, tay cứ chà sát vào làn da mỏng trên cổ.

\_ Ờ...mất...mất rồi! - Thành thật khai nhận. Không vòng vo. Không chối biện.

Đây mới là nhím xù ngoan ngoãn mà anh luôn biết. Đứa trẻ anh đã trônggiữ từ khi nó mới chào đời, nó tập đi, nó bập bẹ tập nói, nó lớn, nóbiết chống đối anh. Nhưng chỉ cần anh nghiêm khắc thì nó sẽ ủ rũ như bồcâu cụp cánh.

\_ Hay nhỉ? - Alex tặc lưỡi. Tất nhiên anh sẽ không phạt cậu vì anh đâuđủ quyền đánh quý tử của nhà Stewart. Người đủ quyền hạn đó là ngườinghe nhắc đã khiếp sợ \_quản gia Steven. - Em hình dung sao nếu ngàiSteven biết chuyện?

\_ Anh sẽ chịu đòn thay em và bảo do anh làm mất! - Minh long lanh nhìn anh, thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.

Trợn mắt, cười mếu chết dở, nhéo mũi tóc nâu. Alex cứng đơ người vì câuđáp vô tư của cậu. Đúng là anh luôn là người chịu đòn thế cho Minh. Tạibản tính nghịch ngợm trời phú của nhóc con bướng bỉnh đó mà anh luôn bịno đòn.

\_ Vui quá, em khôn thật đấy! - Ấm ức, con người mặc veston đen dỗi. - Anh mang tội tình gì mà phải gánh lỗi cho em?

Ép sát người rút vào kẹt cửa, mắt đỏ nâu sợ bị nhéo mũi lần nữa

\_ Hức, em không quỳ gối ở sân trượt băng học thuộc quyển từ điển Anh -Hàn nữa đâu! Lần đó mới làm rơi thôi mà đã thế. Lần này thì có thể tănghình phạt nặng hơn là chết chắc!

\_ Có gì đâu. Lần trước ở sân trượt băng thì lần này ông ấy cho em tắmnắng ở Sahara đến khi thuộc quyển Bách khoa toàn thư thôi mà! - Tỏ ý hùdoạ, Alex nghiêm trọng vấn đề hẳn lên.

Chân mày nhíu lại khổ tâm, Hiểu Minh tròn xoe mắt:

\_ Tim của ngài Steven đúc bằng bê tông cốt thép phải không? Ông ấy làm quản gia hay là giám ngục vậy?

Con người đối diện tỏ ra vô trách nhiệm:

\_ Ai mà biết! Em đi mà hỏi ông ấy đi! Nói chung em làm sao miễn tìm được sợi dây chuyền lại thì thôi. Nếu không...tự biết hậu quả.

Vò đầu, bứt tóc, nghĩ loạn xạ:

\_ Biết nó ở phương trời nào mà tìm!

\_ Chắc là ở vòng vòng Việt Nam thôi, đâu có xa xăm gì! - Anh nheo mắt, cố chọc cho nhím vui vẻ trở lại.

Cáu gắt, Minh xụ mặt:

\_ Đi chết đi! Vòng vòng Việt Nam. Kiếm tới tết Cônggô không biết đã ra chưa nữa!

\_ Quang Huy lấy phải không? - Anh hỏi. - Muốn lấy lại không?

\_ Tất nhiên là muốn! Hỏi thừa. - Đôi mắt nâu khẽ sáng lên lấp lánh, giọng vẫn cố tình lạnh tanh.

Gió khẽ khàng lướt vào ban công, mang theo hơi nóng nhè nhẹ của đêm hè,lả lơi chòng ghẹo đến hai chàng trai đứng nơi lang cang tầng 5.

Anh gãi gãi đầu, nhíu ấn đường, từ tốn:

\_ Nhiệm vụ của một vệ sĩ cao cấp đi điều tra lai lịch của đối tượngtrước cả khi thiếu gia yêu cầu đã giúp anh tổng kết được một số thôngtin của ngài đạo diễn Quang Huy đó. Em muốn nghe chứ?

\_ Nói đi. - Minh buồn chán trả lời. Nỗi đau trong tim dần lắng xuống,cậu hiểu, Alex rất thương cậu. Nếu cậu cứ ủ dột, khủng hoảng tiếp tụcthì anh ấy sẽ rất lo lắng. Vì anh, cậu cứ cười, dù dối lừa nỗi đau nhưbị móng vuốt sắc nhọn của một chú mèo khó ưa đang cào cấu tâm can mình.Cứ thật ổn định. Thật bình thản.

Alex đưa tay vào trong túi, lấy chiếc điện thoại ra. Dữ liệu được anh lưu trong ấy.

Hoàng Hiểu Minh tựa lưng vào lang can. Bóng tối vuốt nhẹ hình hài cậutrở nên sậm đen. Tóc nâu lất phất trong gió hanh. Có một rặng mây đangtản dần ở chân trời, để lộ ra vài ngôi sao Mai chớp loé.

\_ Ứm...ừm...ưm... - Anh hắng giọng, giơ điện thoại đọc thông tin. - Anh đọc nhá!

\_ Dạ. - Tiếng thở hắt ngao ngán.

\_ Tên: Phạm Quang Huy.

Birthday: ngày cô hồn các đãng 15-7

Tên thường gọi: Cu Tũn.

Tốt nghiệp: Viện Cao học Nghệ thuật California.

Nghề nghiệp: Director.

Phim đã từng đoạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: Á! Có ma! ; Vợ tui tégiếng ; Đứt thắng, văng răng ; Công chúa lòi sỉ và Hoàng tử răng hô ;...

Tên cha: Phạm Văn Lượm.

Tên mẹ: Lê Thị Mót.

Nguyên quán: dưới chân cầu Ba Cẳng. (Đối diện khách sạn Cõi Lãng Mạn,bên trái là quán ăn Cõi Phiêu Diêu, bên phải là bệnh viện Cõi Mơ Hồ, sau lưng là nghĩa trang Cõi An Lạc).

Tiền sử bệnh án: từng bị lác lang ben, lác đồng tiền, trĩ nội, trĩ ngoại, mề đai, quáng gà,..

Tiểu sử phát triển: lúc mới sinh nặng 2.3 kg, trên đầu có 567 sợi tóc,mắc hội chứng biếng nói, chỉ bất ngờ nói được vào năm 3 tuổi sau khinghe tiếng rao của ông bán cà rem,...

\_Stop. Làm ơn đừng đọc nữa!... Phì... Ha ha! - Minh không nín cười được, ôm bụng lăn lộn. -... Ha ha ha... Hì hì hì... Ha ha... - Cậu bụm miệngcười ngất.

Alex ngẩng đầu, ngơ ngác:

\_ Hả? Sao thế? Anh đang đọc mà! - Nhìn thấy vẻ thoải mái của nhím bé nhỏ mà anh cũng lúm liếng vui lây.

- Hơ hơ, chịu cười rồi hả nhóc?

Minh vẫn cười, thanh nhã và trong trẻo như đoá bồ công anh tan trong nắng hạ, mặt đỏ gay, xua xua tay:

\_ Xin anh! Buồn cười chết! Ha ha! Tha cho em!

Gương mặt tiu nghỉu, đôi mắt xanh biếc như biển dỗi nhưng thấp thoáng niềm vui nho nhỏ.

\_ Có sao thì anh đọc vậy thôi mà!

\_ Lão Huy mà nghe xong thì anh die chắc. Dám lôi chuyện từ thời lão còn ngồi bô ra kể, anh cũng hay thật!

Khoanh tay vào vào nhau, Alex bị hấp lực của nụ cười sáng lạn kia làmtâm hồn phơi phới. Ít ra anh biết cậu vẫn còn là mây trắng xinh xẻo, mây trắng hồn nhiên, mây chưa biến chất hoàn toàn.

\_ Hờ hờ, em còn cười được ư? Cứ tưởng cu cậu nhà mình bị liệt mặt rồi chứ!

\_ Liệt con khỉ! - Bĩu môi, phụng phịu. - Anh cố tình trêu em!

Bật cười thành tiếng không kiềm chế, chiếc veston véo má của nhóc bướng. Thâm tâm anh ấm áp lạ kì. Từ nhỏ, là cô nhi. Không gia đình, khôngngười thân, không tài sản. Nếu như chủ tịch Ryan không nhận anh là connuôi thì e rằng anh đã không sống được tới ngày hôm nay. Anh đã hứa vớiông sẽ chăm sóc cho nhím con thật tốt, yêu thương cậu như em trai củamình. Thấy nhím đau anh cũng xót, thấy nhím buồn anh cũng lo, nhím vuithì anh hạnh phúc, còn nhím tức giận anh sẽ là gối cho nhím xả tức. Ấyvậy mà nhím nhỏ chỉ thích làm anh lo lắng hơn hạnh phúc. Nhóc con cứ ưutư như một ông cụ non. Có lẽ, già đời quá sớm khiến em ấy đã mất đi niềm vui thơ trẻ của mình. Nhiệm vụ của anh là níu kéo lại chút hồn nhiêncòn vương, để cậu bé thật bình ổn, thật giống một người bình thường.

\_ Thôi, làm ơn. Đưa profile đây em tự xem. Nghe anh đọc nữa thì sẽ đứtruột mất! - Nguầy nguậy lắc đầu, cậu đưa điện thoại của mình cho anhtruyền dữ liệu.

Xa xăm ở chân trời đang hửng lên sắc tím trong hơn. Trên trời khôngnhiều sao bằng những ánh đèn không tắt của thành thị. Có tiếng gõ lốccốc của một thằng nhóc rao bán hủ tiếu gõ, cả tiếng lanh lảnh của ngườigánh hàng rong len lõi trong màn đêm.

\_ Em còn một tội nữa, em biết không? - Anh vừa truyền dữ liệu, vừa thông báo.

Hiểu Minh quay mặt sang, chớp chớp:

\_ Sao ạ?

\_ Ở Sunny Hot em đã làm gì? Bao nhiêu vi phạm kể ra, bằng tư cách một trinh sát nhá!

\_ Ờ... Đua xe trái phép, tổ chức cả cược phi pháp, phá hoại tài sản công cộng, đánh người gây thương tích, gây mất trật tự nơi côngcộng,...và... - Tuôn một lèo, vanh vách.

Anh trả điện thoại lại cho Minh, chống hông:

\_ Và gì nữa? Tự thú trước bình minh đi!

\_ Và...và... - Minh chần chừ, bứt bứt ngón tay đắn đo. - Và...sự dụng... "Ảo ảnh đoạt hồn".

Alex liếc nhìn Minh, chút phẫn nộ gắt gỏng:

\_ Em thừa biết đó là chiêu thức cấm chỉ được huấn luyện cho sát thủ. Nónguy hiểm thế nào em hiểu rõ mà. Không chỉ gây nguy hiểm cho nạn nhân mà nết sử dụng không đúng kĩ thuật thì chính em cũng bị thương không?

Đôi mắt nâu đỏ vò vò tóc, ái ngại:

\_ Tại lâu rồi không tập nên mới mượn họ thử nghiệm tí thôi mà!

\_ Thử nghiệm! - Anh cốc đầu nhím xù. - Thử nghiệm thế hả? Em muốn giết người à?

\_ Ái da! - Nhím xoa đầu, nói. - Em biết lỗi rồi mà. Đừng đánh em!

Anh chống hông, õm ờ:

\_ Tại lâu rồi không đánh người nên mới mượn em thử nghiệm tí thôi mà!

Thua với giọng điệu đốp chát của Alex, Hoàng Hiểu Minh chỉ biết cúi đầuhối lỗi, lặng im nghe anh giảng giải đạo lý. Chỉ có anh mới quan tâm cậu như thế. Chỉ có anh mới trừng mắt vẫn làm cậu sợ hãi thế đến vậy. Dùtrước giờ cậu vẫn thường bị trách phạt từ tổng quản gia Steven nhưngđiều đó vẫn không làm cậu khuất phục. Đòn roi đối với một đứa trẻ chỉlàm nó thêm lỳ lợm. Cái đau ngoài xác thịt có hề hấn gì. Đau thì rưngrưng một chút, hết đau thì thôi. Cắn răng chịu vài roi thì có nề gì. Dần dà, sẽ không còn biết đau. Da sẽ chai cứng. Da bướng bỉnh như tâm hồn.Cái tê tái, tím bầm trên da sợ không còn nghĩa lý gì nữa. Và trái timcon người ta cũng xơ cứng thành đá. Đá thì không biết đau.

Như đá khô cằn, chỉ có cơn mưa đủ mát lành để mòn dần sắc cạnh của đá. Liệu cơn mưa nào đủ sức tưới mát tâm hồn cậu?

\_ Em chuẩn bị hành lý để mai đi chưa?

Minh gật đầu:

\_ Quần áo em vẫn giữ trong vali một ít.

Anh vỗ vai, trìu mến:

\_ Thôi, nghỉ ngơi đi. Dù không ngủ được thì cũng để cho mắt nghỉ mộtchút. Em không được dùng thuốc an thần nữa đâu. Anh đã tịch thu lọ thuốc của em rồi.

\_ Hả? Sao lại tịch thu? Em sẽ không ngủ được đâu.

Chàng trai Tây Dương cho tay vào túi, đi vào trong phòng:

\_ Thuốc an thần không tốt cho trẻ em, không nên lạm dụng.

\_ Em vị thành niên rồi mà! - Cậu lẽo đẽo theo sau. - Nè, Alex, trả đi mà!

\_ Never. Đi ngủ, nhanh! - Alex lúc lắc ngón trỏ, không hài lòng. Anh đẩy Hiểu Minh về phía giường.

Nhím xù nài nỉ, mặt nhăn nhó:

\_ Em sẽ hạn chế dùng mà! Trả cho em đi mà!

\_ No. - Vẫn cương quyết. - Ngày mai anh sẽ đưa em đến sân bay, kiểm tra visa và vé cẩn thận đi.

Bất mãn. Dỗi hờn. Giận lẫy. Nhím đuổi anh:

\_ Thấy ghét, đi ra ngoài đi! Không cần anh lo nữa! Đi đi!

Đôi mắt xanh ấm ức:

\_ Phũ phàng quá vậy? Nè, mai em muốn ăn sáng gì nào? Mì ý? Trứng ốp la? Bò kho? Pizza? Bít tết? Hay Noodle Soup?

\_ Phiền quá! Đi ra! - Minh ra sức đuổi người vệ sĩ lôi thôi của mình ra ngoài.

Alex bị đẩy ra tới cửa, líu ríu réo lại:

\_ Này, này, anh chưa nói xong mà! Em muốn ăn gì? Nè!

Cửa đóng. Khoá trái. Sự mạnh bạo của âm thanh cửa đóng va vào không khí thành âm thanh khô khốc.

Nhím vùng vằng xua đuổi anh ra ngoài. Nếu không có những liều thuốc anthần thì chắc rằng đêm nay cậu sẽ thức trắng. Như nghiện nó, vì chỉ cónó giúp cậu chìm vào giấc ngủ thật an bình. Sẽ không có ác mộng, khôngtrằn trọc. Điều mà cậu luôn hứng chịu hằng đêm.

Gương mặt trở về một nét lạnh thân thuộc. Các cơ mặt giãn ra, phẳng lì.Đôi mắt nâu mệt mỏi tựa lưng vào tấm cửa gỗ, nặng nề thở.

Giả tạo vẻ tự nhiên thật khó khăn. Phải cười, phải mang chút nhí nhảnh, phải tỏ ra nhỏ bé, phải cố đậy đi cơn u ám trong lòng.

Điên mất thôi. Cậu sẽ điên về cả mọi chuyện của tối nay. Dòng tin nhắnlúc 0 giờ 30 phút của người bạn cũ đã khiến cậu chết lặng trong bànghoàng.

Nếu như người ta tin tưởng nhất lại là kẻ dối lừa ta; người ta tín nhiệm nhất là kẻ bán đứng ta; người ta quý trọng nhất lại là kẻ thù của tathì lúc đó ta phải làm sao? Tại sao lại ép nhau đứng trên hai thái cựcđối lập nhau như thế? Tại sao phải tàn sát, lợi dụng nhau thế này? Tạisao lại giả vờ bảo bọc cậu trong một tình cảm cứ nghĩ bền đẹp như keosơn rồi lại tàn nhẫn phá huỷ nó không chút ân hận? Tại sao lại tặng cậunhững viên kẹo ngọt ngào rồi vụt chốc quay lưng hất tung nó và chà đạpkhông tiếc thương?

Tình bạn là thế ư? Thân thiết và mưu tính? Nghĩa khí và bán đứng? Tin tưởng và lợi dụng? Đó là bạn? Là đứa-bạn-tốt-của-cậu.

Niềm tin bị sỉ vả tới cùng cực. Hi vọng bị đạp bỏ dưới những vết giàycủa đứa mang tên "bạn tốt". Cố biện minh để giữ lại quan niệm tin tưởngnó không phản bội thì chỉ thấy bản thân mình phủ ngập một màu dối trá.

Minh mỏi mệt trở vào trong phòng. Soát lại những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi.

Mở tủ quần áo, kéo vali ra kiểm tra lần cuối. Trong hành lý của cậu rấtít quần áo. Vali nhẹ tênh chứng tỏ chuyến đi chỉ ngắn ngày.

Ánh mắt lại vô tình gặp lại chiếc hộp carton màu xám bạc, vuông vức, cũkỹ. Nó nằm khuất trong góc, cô đơn, u uất một mình\_như chủ của nó.

Dũng khí không biết từ đâu dồn đầy trong huyết quản của Minh. Không chần chừ, không lo sợ, cậu nhấc chiếc hộp ra khỏi tủ.

Mở nhanh nắp hộp với vẻ quả quyết tự nhiên ùa ngập lòng. Bỗng nhiên cậu muốn thấy sợi ren lụa màu thiên thanh\_kỉ vật của mẹ cậu.

Lại đặt chiếc hộp lên giường. Hơi thở nhè nhẹ. Đôi mắt cậu trân trân dán vào chiếc hộp.

Trời tối. Phòng không bật đèn. Ánh đèn ngủ vàng hắt vào gương mặt Minhnổi lên những góc cạnh sắc nét. Chiếc hộp trở hoá thành màu xám sậm.

Mở hộp. Mạnh dạn, không e dè. Dường như đã suy nghĩ thấu đáo con ngườita sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cách để đối mặt với sợ hãi là hãy cứ nhìnthẳng vào nó. Cứ ngang nhiên mà nhìn vào thứ mà mình thấy sợ nhất, dầndần, nỗi hoảng sợ sẽ tiêu biến\_tan đi nhờ sự dũng cảm và nhìn nhận vàođiểm yếu nhất của bản thân mình. Điều đó sẽ giúp ta khắc phục được nhược điểm lo sợ một điều gì đó.

Hiểu Minh đối mặt với nỗi sợ của mình: quá khứ. Mím nhẹ môi, cậu đưa tay vào chiếc hộp bám đầy mùi không khí cũ kĩ.

Sợi ren lộ diện ngay trong cái nhìn đầu tiên, thanh thoát, dịu dàng, ấm mềm như hơi thở của mẹ.

Đưa tay nâng niu nó khỏi hộp, trân trọng, nhẹ nhàng. Tay còn lại đóngnhanh nắp hộp như nhốt chặt những mảng ký ức còn lại ngoan ngoãn ngủyên. Sợi ren nhu mì quấn quanh tay Minh. Đôi khi những vật vô tri gắnliền với ký ức lại cho cảm giác như chúng là hiện thân của những linhhồn thân quen đang náu ngụ.

Đôi mắt chứa chan yêu thương, trầm lắng âu yếm hướng tới kỉ vật. Áp sợiren xanh lên má, bóng tối làm nó trở thành màu xanh tối như nước biểnđêm. Vệt máu đen xỉn ở cuối đuôi sợi ren cứng đờ.

Ngoài màn đêm, gió lay nhẹ, thổi dạt những ụ mây to lớn tan tác. Nhữngánh sao lại mọc lên, nhấp nháy. Ngôi sao "Mẹ" sáng rõ, tinh anh, toả ánh sáng dịu hiền từ vũ trụ đến soi rọi cho sinh linh đang dõi theo nó.

Trầm lặng trong màn không khí u tịch, đôi mắt màu pha lên đỏ chất chứanỗi đau thương không che giấu. Tim đau, quặn lên từng hồi.

Ai đã nghĩ rằng nước mắt như mạch nước ngầm, cứ chảy, và sẽ có ngày khô cạn?

Không đâu!

Nước mắt là đặc ân của tạo hoá dành cho con người. Không ai lại khôngbiết khóc. Không ai mất nó được. Tuyến lệ ai đó suy kiệt vì đã khóc quánhiều, ai nghĩ là sẽ không còn nước mắt để khóc nữa? Ai bảo thế?

Sai rồi!

Chỉ do người ta giỏi ngụy tạo. Người ta chỉ khóc khi cô đơn, khi người ta thấy mình nhỏ bé nhất.

Nước mắt tuôn giàn giụa, không cần giấu giếm, kiềm nén, không cần cố tỏra lạnh nhạt. Nước mắt của thiên sứ thuần khiết đang tuôn rơi, ướt đẫmthấm vào sợi ren mặn đắng.

Yếu mềm. Bất lực. Rối bời. Nhím khóc. Khóc không cần quan tâm đến gì.Nhím đã kiềm chế quá lâu. Nhím mệt lắm rồi. Nhím phải khóc.

Nhím thốt khe khẽ trong cổ họng, run rẫy khóc, tiếng nói nhỏ xíu chỉ đủ mình cậu nghe:

\_ Hức...hức...mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Sao mẹ lại mất chứ? Sao mẹ lại bỏrơi con mà đi? Mẹ không thương Edwart sao? Mẹ ghét Edwart lắm sao? Conhứa con sẽ ngoan mà! Con sẽ nghe lời mẹ mà! Con sẽ không bướng bỉnh mà!Đừng bỏ con!

Đau. Đau lắm. Điều gì đau bằng tình mẫu tử bị chia lìa? Tại sao cậu phải hứng chịu nỗi đau đó khi còn bé nhỏ như thế? Mảnh tâm hồn non nớt suysụp, tan vỡ, khép kín, chôn vùi đi đau thương luôn hành hạ tâm can cậutrong dằn vặt, xót xa.

Nhím run giọng, đáy mắt ngập tràn nước. Ánh nhìn hướng ra cửa sổ xa xăm. Nơi ngôi sao của Mẹ vẫn tinh khôi chiếu rọi, sáng dịu như ánh mắt mẹhiền.

Vũ trụ lặng im, mênh mông như một chiếc củi sắt kiềm \*\*\* chúng sinhtrong ở đó. Chia li tình thâm, giở trò đùa ghẹo số phận của con người.

Vũ trụ xấu xa, nó đã mang đi những linh hồn treo tít ở những chân trờixa xôi. Bắt chúng là những ngôi sao để mãi mãi cô quạnh một mình.

Tàn nhẫn thế thôi vũ trụ ơi! Mi không thấy bản thân mình quá ác độc sao? Chia rẽ con người ta thì mi sẽ được lợi ích gì? Sao mi không trả lời?Sao mi mãi im lặng? Mi đang cười mỉa mai loài người khốn khổ đang bị minắm giữ đó ư? Phải, mi giỏi lắm, mi đã thành công rồi đấy. Mi cứ kiêuhãnh cười trong nỗi đau khổ của người khác đi. Loài người sẽ nguyền rủami suốt đời là kẻ đơn độc. Rồi mi sẽ chết rục trong cằn cỗi, chết trongchính sự tàn độc của mi. Cứ cười nữa đi! Mi chỉ là kẻ chiến bại. Có mộtthứ mi mãi mãi thua con người, mi biết không? Đó là Tình yêu. Mi cókhông?

Cười nữa đi hỡi những linh hồn tàn lụi. Rền la nữa đi đến nơi sâu thẳmtrong lòng đất có thể nghe thấy. Một thiên thần chấp nhận đổi đi đôicánh trắng để hoà mình vào vũ trụ. Nó thề sẽ giết sạch kẻ phá nát cuộcđời nó. Hãy kêu la để tiếng kêu đó vọng đến tai của thiên thần nhỏ bé.Vì có ai chắc rằng...đã là bóng tối, liệu có quay trở lại được?

Ngôi sao lặng lẽ chiếu mình xuyên qua ô cửa, ánh sáng chảy dài như nướcmắt đang lăn trên nền trời tối đen, tê tái ghim vào giác mạc của ngườithiếu niên một vết hằn rạn nứt.

Ký ức như sao băng chảy vội, rạch ngang tâm trí phũ phàng đến toé máu.Những kỉ niệm càng đẹp, càng êm đềm khi hồi ức lại chỉ càng thêm tiếcnuối, thêm đớn đau lòng.

\_ Hức...Mẹ ơi, giúp con với! Con phải làm sao đây? Sao cậu ấy lại nhưthế? Mẹ tin không? Không tin phải không? Con cũng vậy! Con không tinđâu! Không đâu! Mẹ biết cậu ấy hiền như thế mà! Cậu ấy còn là em traicủa con nữa mà! Sao thế? Sao chớp mắt lại là kẻ thù của con? Tại sao cậu ấy lại dính dán tới cái chết của mẹ? Mẹ ơi, nói cho con biết đi! Conđiên mất mẹ ơi! Hức...hức...hu...

Điên rồ. Kẻ điên là cậu. Cậu đang van xin gì thế? Phải chăng cậu lạimuốn phủ nhận sự thật này? Sao cậu mềm yếu vậy? Hay do cậu quá trântrọng kỉ niệm? Cậu là người hoài niệm. Cậu thích sống với những ký ức.Và cậu sẽ như thế nào nếu biết ký ức kia chỉ là một màn kịch đã sắp đặttừ lâu của gã vũ trụ không có trái tim?

Ngã dài trên nệm ấm, tay nắm chặt sợi ren xanh, nước mắt lăn dài trênmá. Mệt mỏi, Minh đặt sợi ren lên ngực mình, hơi thở cay xè, nhấm nhápvị mặn trên môi. Co ro như hình dạng loài tôm, như cố cuộn mình trốn một góc tựa thời trẻ dại, đôi mắt kia ngắm nghiền không dám mở, đôi mắtđang ướt nhoè lệ. Hàng mi rậm rung rinh. Tim đập\_dấu hiệu của sự sống.Não chết mòn\_vì ai đó phải không Minh?

Cậu nâng niu chi cái quá khứ giả tạo? Cậu yêu quý chi cái con người đóthật nhiều để rồi đây cảm thấy tim mình đau đến thế? Cậu đừng nhớ nữamà! Cậu đừng yêu thương nó nữa\_đứa trẻ mang đôi mắt xanh lục xinh đẹp.

Đừng nuối tiếc Minh à! Giấc mộng tan rồi! Tỉnh lại đi!

Hết rồi!

Bạn bè?

Hết rồi!

Anh em?

Hết rồi!

Lời hứa?

Hết tất cả rồi!

\_ Vĩnh biệt đôi mắt lục ngọc giết chết hồn tôi! Tôi sẽ giết chết cậu trong tim tôi! Kẻ dối trá! Lời hứa à? ĐỒ PHẢN BỘI!!!

Đâu đó trong không gian lại vang lên những âm thanh cuối cùng. Âm thanhcủa kẻ đã chôn vùi cậu trong thù hận. Âm thanh của quá khứ. Chết rồi!Tim cậu chết thật rồi!

Đôi mắt xanh lục giết chết hồn ai?

Trong kí ức của cậu.

Anh Quốc một mùa đông lạnh giá.

Nhím xù ở bên mẹ. Cái lạnh se sắt của ôn đới khiến đứa trẻ 10 tuổi lạnh cóng, gò má đỏ hồng, lập cập run.

Mùa đông lại đến, mẹ lại đan áo len. Cậu sẽ lại được cuộn mình trong lớp áo len ấm áp của mẹ.

Chống cằm say sưa nhìn mẹ đan len, bên cạnh mẹ và cậu là đôi mắt lụcthẳm như rừng đêm đang nũng nịu nghịch ngợm quấy phá những cuộn lennhiều màu sắc.

\_ Dì ơi, dạy con đan len đi! Dì đan đẹp quá! - Mắt lục trầm trồ ngưỡng mộ mẹ của nhím.

Mẹ dịu dàng xoa đầu cậu bé ấy, đôi mắt mẹ mang màu tím buồn xinh đẹp động lòng người. Cười hiền dịu:

\_ Cún nhỏ, con trai sao lại thích đan len hả con?

Mái tóc xoăn mun của con người kia lúc lắc, cười tít:

\_ Con muốn mai mốt lớn đan khăn choàng cho bạn gái cơ.

Mẹ bật cười thích thú, hôn má cún con.

\_ Ôi, bé thế mà đã lo sớm. Mai sau con sẽ trở thành chàng trai đáng yêu lắm đây!

Nhím nhỏ ghen tỵ, bĩu môi, tách cún và mẹ ra:

\_ Không được! Mẹ phải dạy cho con trước. Phải dạy con trước cậu ấy. Mẹ dạy con móc sợi ren giống như sợi ren trên tóc mẹ đi!

\_ Sợi ren xanh này sao con? Do ba con móc tặng mẹ mà! Con muốn móc nólàm gì? - Mẹ ôn nhu vuốt cái má lạnh cóng của nhím xù, thương mến xoađầu cậu.

Những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi ngoài trời. Thu lẳng lặng thayáo trắng cho đông sang. Ngôi nhà ấm áp bởi ngọn lửa bập bùng trong bếpsưởi.

\_ Con muốn đan cho vợ con! Chỉ tặng riêng cho vợ con thôi! Hì hì. - Nhím ngây ngô nói, tay tinh nghịch vân vê sợi ren màu thiên thanh trên tócmẹ.

Cún con ôm chầm lấy mẹ, nhõng nhẽo:

\_ Không chịu! Dì phải dạy con đan len trước, con muốn tặng bé Kẹo Bông của con!

\_ Không, tớ muốn có ren xanh tặng vợ Bell của tớ trước. Không cho cậu ôm mẹ của tớ! Buông ra đi này! - Cậu ganh, đẩy mắt lục ra xa.

Cún nhỏ bướng bỉnh, vẫn cố ôm xiết lấy mẹ của nhím xù:

\_ Hứ, dì cũng như là mẹ của tớ mà! Sao tớ không được ôm chứ? Mẹ ơi, dạy con đen len nè!

\_ Không cho cậu giành mẹ của tớ! Mẹ ơi! Buông mẹ của tớ ra!

\_ Không buông, plè!

\_ Buông ra!

\_ Không chịu!

Hai nhóc con giằng co lấy người mẹ xinh đẹp. Khoảnh khắc vô tư nhấttrong cuộc đời nào ai ngờ sắp vỡ vụn thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ bé?

Người mẹ bật cười. Sợi ren xanh yên vị trên mái tóc đen huyền. Người phụ nữ đó lần lượt hôn hai đứa bé dễ thương bên cạnh. Một đứa trẻ là númruột bà hết mực yêu thương, trong sáng, thuần đơn như mây trắng. Một đứa cháu bà thề yêu như con ruột, hiểu chuyện, tinh khôi như băng tuyếtngoài trời. Hai đứa bé thật quá hồn nhiên, một tuổi thơ ước chi sẽ mãibình lặng như thế. Dù có ra sao đi nữa thì tình cảm giữa hai đứa bé sẽmãi bền đẹp thế này.

\_ Thôi nào. Bé con của mẹ, cún là em trai của con. Con không được ănhiếp em đâu! Ngoan nào, đừng tranh giành nữa mà! Hai đứa đều là con củamẹ mà! - Mẹ vỗ về, dụ ngọt.

Nhím bé con phụng phịu, rưng rứt:

\_ Oa, cậu giành mẹ của tớ! Không muốn đâu!

\_ Hì hì, Black nhõng nhẽo kìa! Lêu lêu! - Cún thè lưỡi trêu chọc.

Mẹ thương yêu ôm hai đứa bé vào lòng, ôn tồn vuốt tóc con trẻ:

\_ Hai cái đứa này, cứ nũng nịu suốt. Hi hi, không biết mai sau đứa nào sẽ có vợ trước đây?

Mắt lục từ rừng đêm nhanh nhảu:

\_ Tất nhiên là con rồi!

Nhím cãi:

\_ Là con cơ.

\_ Không! Con sẽ lấy vợ trước!

\_ Con trước mà!

\_ Con trước!

\_ Con sẽ lấy trước.

\_ Ha ha, thôi mà! Hai cái thằng nhóc này!

\_ Con phải lấy vợ xinh đẹp như mẹ thì mới chịu.

\_ Con cũng thế!

\_ Ai cho cậu bắt chước tớ?

\_ Tớ bắt chước hồi nào? Vợ của Black đương nhiên phải đẹp rồi! Nhưng mẹ của Black vẫn là người đẹp nhất!

\_ Vợ của cậu sẽ xấu hơn vợ của tớ!

\_ Xì, mơ đi!

\_ Xấu hơn nhiều!

\_ Mẹ, cún ăn hiếp con!

\_ Hai đứa đừng gây nữa mà!

\_ Oa! Nhím đánh con!

\_ Nhím xù, con không ngoan!

\_ Oa, mẹ ơi cún đánh con!

\_ Cún, không được đánh anh!

\_ Oa, oa, oa... Không chịu đâu! Cún đánh tớ!

\_ Anh Black đánh con kìa! Hức...hức...

\_ Ôi lạy Chúa, trật tự nào các con!

\_ Oa, oa, oa.

\_ Hức...hu...hu...

\_ Haizz... Mẹ vô phương với hai đứa...

\_......

\_........

Gió đông khe khàng lướt theo tuyết trắng. Cây rũ lá bị sắc bạch rắc lênmềm mượt. Trong ngôi nhà xinh xắn, có những tiếng nói như tinh linhtrong trẻo đã thay than hồng sửa ấm mùa đông.

Quảng trường trung tâm.

Lễ giáng sinh đã đến. Những người hào hứng đón giáng sinh an lành trong mùa đông giá lạnh.

Quảng trường đầy ắp người dù bầu trời đang đổ tuyết nhè nhẹ. Lễ thắp đèn giáng sinh sắp được diễn ra. Mọi người tụ hội cùng nhau. Cái lạnh bịxua đi bởi những bàn tay đang nắm chặt lấy tay. Chào mừng ngày Chúa đãchào đời.

\_ Black ơi, Cún ơi, hai con cười lên nào. Chỉ mẹ xem cây thông lớn đang ở đâu? - Mẹ nhìn thấy hai đứa trẻ qua ảnh truyền từ máy camera. Bà đangquay lại những hình ảnh đáng yêu của lũ nhóc.

\_ Mẹ ơi, lại đây chơi này! Đẹp quá! Mẹ ơi đẹp! - Nhím hào hứng, cùng nắm lấy tay mắt lục, chỉ về cây thông to lớn sáng rực đèn.

Cún cũng vẫy vẫy tay, vui vẻ:

\_ Mẹ lại chơi với con đi! Anh Black quay phim về mẹ và em với!

\_ Mẹ đưa máy quay cho con đi nào! Mẹ lại với cậu ta đi! Con sẽ quay chohai người! - Nhím ôm lấy người mẹ vòi vĩnh, đòi thay mẹ quay phim.

Mẹ cười yêu chiều, đưa máy cho nhím xù, bước đến cùng cún nhỏ.

Mẹ xinh đẹp. Chiếc Jacket đỏ dài đến gối. Tóc vẫn thả dài và thắt nơđiểm trang bằng sợi ren xanh. Trông mẹ như nữ thần tuyết xinh đến muônngười ngưỡng mộ.

\_ Cún, mẹ, hai người làm cái gì đó thật vui đi nào! Cười lên! Ha ha, mẹgiả tuần lộc đáng yêu quá! - Nhím say sưa nhìn vào camera, nụ cười hạnhphúc.

Trước mặt, đôi mắt lục và mẹ vẫn vui vẻ tạo dáng để nhím quay phim.Tuyết điểm nhẹ trên mái tóc cả hai. Mũi hồng hồng, ai cũng như thỏtrắng.

Có ai ngờ rằng mưu tính đã bày ra từ trước?

Cún đang chơi cùng mẹ. Bất ngờ, cậu vùng ra khỏi tay mẹ, tự dưng chạy ùa ra đường lớn.

\_ A, đồng xu gì mà đẹp thế? Hi hi.

\_ Cún, con chạy đi đâu thế? Nào, đừng chạy ra đường, nguy hiểm lắm con!

Cún đuổi theo một đồng xu màu vàng lấp lánh đang lăn lông lốc trên mặtđường. Đồng xu dừng lăn ngay giữa lộ. Cún nhặt nó lên, tăm tia.

\_ D. I. E? Là gì vậy ta? - Cậu nhìn chằm chằm vào đồng tiền trên tay, quên mất rằng bản thân đang đứng giữa đường.

\_ Này, hai người chạy đi đâu thế? Này, cún chạy đi đâu vậy? - Nhím vẫn nhìn vào màn hình. Ngơ ngác.

Một chiếc xe chạy như ma đuổi ập tới. Nhắm thẳng đến cún nhỏ mà tông.

\_ Bé con! Cẩn thận! - Mẹ hét lên, chạy đến chỗ của cún.

Camera trên tay, nhím chỉ biết đứng yên như trời trồng.

"VÙ...RẦM... RẦM...KÉTTTTTTTTTTTTTT.........".

Thời gian ngưng động. Cảnh quang nhoè đi trong mắt. Tuyết lấp phất rơi.

Người phụ nữ ngã dài trên tuyết lạnh. Tóc xoả rũ rượi. Sợi ren như tảo uốn dịu dàng. Tuyết đỏ...hay máu của mẹ đỏ?

Thình thịch! - Tim đứng yên, muốn nhảy xổ ra khỏi ngực.

Xôn xao. - Mọi người đang bu đông dần bên xác người phụ nữ đang ôm chặt lấy bé trai bé bỏng.

Nhím mở to mắt. Hình ảnh trong camera truyền đến não. Giác mạc đổ máu đỏ theo tuyết đỏ.

Lạnh.

Ngơ ngác.

Chết lặng.

\_ MẸ ƠIIII!!!!!!!!! - Cậu vứt cả máy quay. Chạy như điên. Mẹ nằm trêntuyết. Cún nép trong lòng mẹ, trán đổ máu thấm vào màu Jacket đỏ.

Cơn đau nào đang xé nát đồng tử của nhím con bé nhỏ?

\_ Mẹ ơi! Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi! - Cậu ôm chầm lấy mẹ, gào thét.

Tuyết làm da người ta lạnh cóng. Tại sao nó cũng làm tim ai kia trở nên lạnh cóng?

\_ Mẹ ơi! Cún ơi! Hai người tỉnh dậy đi mà! Đừng đùa nữa! Tỉnh dậy đi! - Nhím khóc. Nước mắt đông đặc thành tuyết.

Gió lạnh thổi vào người nhím nhỏ. Đơn độc. Hoang mang. Đâu đó nghe tiếng còi xe cấp cứu đến gần.

Khóc.

Sợ hãi.

Gào thét.

\_ Mẹ ơi!

\_ Cún ơi!

\_ Đừng bỏ con mà! Mẹ ơi!

\_ Mẹ ơi!

\_ Mẹ ơi!

\_ Mẹ ơi!

\_ ......

\_ ......

\_ ......

Tiếng nói lạc dần trong cổ họng. Khàn đặc giọng.

Cơn gió nào xé nát áng mây xanh?

Mây rũ rượi. Tan tác. Vô định.

Có một cơn gió đã đi xa cuộc đời mây.....

\*

\_ Mẹ ơi, đừng rời xa con mà! Mẹ ơi! - Minh vẫn nhắm nghiền mắt, miệnglầm bầm những tiếng nói dai dẳng. Nước mắt lại nhẹ nhàng tuôn trên má.Tái tê.

Đêm đặc quánh. Ngôi sao trên trời chiếu lấp lánh. Gió cô liu lẩn quẩnquanh người thiếu niên. Bóng ai đó tự là u hồn chợt ẩn hiện trong phòng, như là mẹ. Có tiếng mẹ day dứt quanh đây.

[ Con trai của mẹ! Con đừng đau khổ nữa mà! Mẹ chưa bao giờ xa cho cả.Mẹ vẫn ở bên cạnh con đây mà! Mẹ yêu con nhiều lắm! Nhím con của mẹ!Đừng khóc nữa mà con! Bé ngoan của mẹ....].

Linh hồn xót xa khóc bật. Lặng lẽ tan dần theo ánh sao lẻ loi. Như như chấm sáng nhỏ tan trong không gian.

\_ Mẹ! Mẹ vừa ở đây phải không? Mẹ! Mẹ! - Minh choàng người dậy, nước mắt vẫn tuôn giàn giụa. Bàn tay nắm chặt lấy sợi ren màu thiên thanh. Hoang mang. Mệt nhoài.

Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trống trơn, tối om, lạnh lẽo.

Trái tim vẫn đập. Nhưng linh hồn đã bán đi cho quỷ dữ. Cậu bắt đầu ýthức được hành vi khóc như trẻ con của mình là một hành động quái gở.

\_ Ngớ ngẩn, sao mình phải khóc kia chứ? Điên rồ! Hừ! Mình đúng là điên thật rồi! - Cười chua chát, ánh mắt trốn rỗng, vô hồn.

Đôi tay vuốt ve sợi ren lần cuối, nụ hôn nhẹ đặt lại hơi thở của sự sống vào kỉ vật.

Đặt sợi ren trở vào trong hộp. Mắt ráo hoảnh. Tựa như hai con người khác biệt hoàn toàn. Minh lại lạnh lùng. Đơn độc.

Chiếc vali được kéo lại gần giường ngủ. Chiếc hộp đã yên vị trong tủ áo. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn.

Hiểu Minh cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay bấu hằn xuống lớp dra mềm.

Dòng tinh nhắn đã nhận lúc 0 giờ 30 phút:

"From: Jonny.

To: Demon.

Xin hãy tin tôi! Devil là người của BJ."

Loạng choạng về phía ban công. Gió hanh táp vào mặt cậu. Đêm đen như mái tóc của mẹ hiền.

Môi nhoẻn lên, nụ cười thanh khiết nhưng chứa đựng hàng vạn tia căm hận. Những ngón tay như bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

\_ White à, cậu là ánh sáng ư? Trong trẻo? Thánh thiện? Hừ, giả tạo! ...Để tôi giúp cậu lột bỏ bộ mặt dối trá đó. Bóng đêm chỉ mãi là bóng đêm.Đừng diễn nữa! Vở kịch của cậu hạ màn rồi!

Đêm trắng. Chờ đợi. Thời gian ăn mòn từng mảng màu đen tối.

Niềm tin đã đánh mất liệu có gầy dựng lại được?

## 12. Q.1 - Chương 5.1 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Sài Gòn vàohạ. Những tia nắng oi bức đầu tiên đã càn quét qua mọi con phố của thành thị, phủ dài trên những tán cây xanh. Cái vẻ oi nồng của nó chỉ khiếnngười ta nhảy tòm xuống một bể bơi xanh mát hay trốn ru rú trong nhữngshowroom, foodstall trang bị đầy điều hoà nhiệt độ. Hè là khoảnh thờigian hiếm hoi của trẻ em được nghỉ ngơi sau một năm học tập miệt mài.Bọn nhỏ sẽ được ra ngoại thành tham gia các hoạt động như thả diều, tắmbiển hay về với nông thôn để thay đổi không khí. Một số sẽ ở lại thànhphố, tham gia các câu lạc bộ năng khiếu như bơi lội, ca hát, võ thuật,mỹ thuật,... Có biết bao nhiêu điều thú vị cho mùa hè.

Ấy vậy mà những năm gần đây, mùa hè lại là điều quá xa vời cho lũ trẻ.Chương trình học dày đặc khiến bọn nhỏ chẳng còn có mùa hè. Thay vì vuichơi như trước thì bọn nhỏ phải đến các trung tâm Anh ngữ, các lớp họcthêm hay ở suốt ở nhà học với gia sư. Ngẫm lại, lũ trẻ gần như quá bịnẹp khung vào việc học mà bỏ quên đi những hoạt động lí thú xung quanhmình. Ôi, mùa hè của tuổi thơ! Ngươi đã bay đi đâu mất rồi?

Đối với tôi, mùa hè là những chuyến "phượt" lên non xuống bể, chu du khắp nơi. Đó là khoảng thời gian tôi thấy thoải mái nhất.

Thông thường, tôi sẽ về rừng\_nơi ba tôi làm việc. Ba tôi vốn là mộtchuyên viên chăm sóc động vật hoang dã và thường công tác xa nhà. Ba làm việc ở vườn quốc gia, rất ít khi về nhà. Mỗi mùa hè, tôi đi thăm bacùng mẹ và em. Nhưng hai năm trước, do ba tôi muốn dành thời gian chogia đình nhiều hơn nên quyết định trở về thành phố và mở một phòng khámthú y, bản thân vẫn cộng tác với các chuyên gia ở vườn quốc gia. Thỉnhthoảng, ba vẫn đi công tác xa nhà nhưng không đi quá lâu như trước. Điều đó làm tôi đỡ nhớ ba hơn, ai lại không thích ở gần cha mẹ kia chứ?

Tôi là con gái Sài Thành. Nói thành thật cũng là một đứa khá được nhiềuhậu thuẫn của tạo hoá: mang một gương mặt xinh xắn, một bộ óc có phần"nhỉn" hơn người bình thường, con của một gia đình trung lưu với nề nếpvà có chút địa vị xã hội, luôn hạnh phúc và yêu thương nhau. Nói chung,cuộc sống của tôi thuộc dạng đáng mơ đối với mọi người.

Tôi luôn cho rằng mình may mắn. Ừ, thì may mắn. Tôi có một người cha tâm lí, sẳn sàng lắng nghe và chuyện trò với con trẻ. Tôi có một người mẹdịu dàng, luôn là linh hồn giữ lửa cho ngôi nhà ấm áp. Tôi có một đứa em gái xinh đẹp, tinh ranh nhưng cực kì làm tôi ngưỡng mộ vì những thànhtích nghệ thuật mà nó đạt được. Tất cả đều làm tôi phổng mũi tự hào.

Hôm nay, ba tôi đã đi công tác, nhỏ Cherry đang đi diễn xa nhà và mẹ đã đi theo làm manager cho nó.

Haizz...thế là tôi phải ở nhà một mình rồi! Mà không, tôi không ở nhà mà đi "ở ké" nhà người ta mới đúng! Tôi thường qua nhà Dolly để ngủ cùngnó mỗi khi tôi ở nhà một mình. He he, bạn tốt mà lị, nó nỡ để tôi cô đơn ở ngôi nhà trống huơ trống hoắc một mình sao? Hơ hơ, làm gì có chuyệnđó!

Bầu trời hôm nay khá đẹp. Mây xanh trong như một chiếc váy voan xanh của cô búp bê babie lộng trong tủ kính ở nhà tôi. Màu nắng cam vàng vàtiếng ve râm ran nghe thật bồi hồi. Mùa hè tươi vui của tôi tới rồi đây! Hura! Tuyệt quá!

Ta nói: "Không có chủ nhà, thỏ mọc ranh nanh" (mới chế). Hô hô, ba mẹ đi vắng cả rồi, tới giờ tôi lộng hành rồi đây! Oh yeah, tự do muôn năm!

Tôi\_ một đứa theo chủ nghĩa tôn thờ tự do. Ghét bị ràng buộc, trói chặttrong khuôn phép. Tôi luôn tự cho mình giống một đoá bồ công anh vì đólà loài hoa tự do nhất thế giới. Tôi muốn như nó, phiêu du cùng gió, lơlửng cùng mây, áo màu nắng ngọt, uống nước sương trong, nghỉ chân trênbăng ghế cầu vồng và tắm mát vào những hạt mưa thanh thoát.

Tôi\_một đứa không dám tự nhận mình hiền, cũng không hung hăng như sư tửHà Đông. Người ta vẫn bị tôi đánh lừa bởi hành động lễ phép, nhu mì.

\_ Tôi\_không kiêu hãnh, phách lối. Không phải là tự ty gì cả. Chỉ là tôicó một tôn nghiêm người ta không thể đá động vào. Tốt nhất là đừng cóchọc điên tôi.

Thầy dạy Địa của tôi có nói: "Mọi vật trên đời đều chỉ có một bản chấtthật. Hoặc tốt. Hoặc xấu. Con người cũng thế, nhưng họ tài năng hơn. Họbiết cách che giấu bản chất của mình. Chỉ có họ mới biết rõ bản chất của họ. Và người xung quanh chỉ biết được khi cùng nhau ở trong một hoàncảnh khó khăn, nguy hiểm. Lúc đó, bản chất sẽ dần lộ diện". Tính đi tính lại, tôi mang bản chất tốt đó, đúng không nhỉ?

Nắng trên những tán phượng đỏ máu, bừng cháy như ngọn đuốc Olympic. Tôiđang ngồi sau xe Dolly, cái xe của tôi vẫn nằm viện vì vẫn "trong tìnhtrạng nguy kịch". Hôm nay, tôi đi chơi khắp nơi với cô bạn. Tôi nghĩ,Dolly tốt. Vì cô ấy thật tâm, luôn bên vực tôi mỗi khi tôi bị ức hiếp.Tôi tin thế ấy.

Xe đạp lộc cộc. Tối nay qua nhà ngủ với nó. Cả đêm có thể tám huyên thuyên về một nhóm nhạc, bộ phim thần tượng. Vui quá!

Sài Gòn phố tấp nập. Nét cổ kính lẫn hiện đại đan xen. Đẹp. Sầm uất.

Đạp lòng vòng thành phố ngắm cảnh, khám phá một quán mới hay liều lĩnhchinh phục một ngõ ngách mới trong thành phố là thú vui của bọn này.

Hôm nay, chúng tôi đi chơi khắp nơi. Rất vui.

Và thật vô tình. Điều quái dị tôi sắp phải qua, tôi sẽ nhớ đời.

\*\*\*

Công viên Thống Nhất.

\_ Ế, ế, dừng lại Dolly! Chỗ đông người ở công viên là gì thế?

Tôi vỗ vào lưng Dolly, bắt nó thắng xe dừng lại, tay chỉ về phía đôngngười ở góc đường, xung quanh đó có một vài chiếc xe lớn và có cả tiếngro ro của máy phát điện nữa. Vụ gì vậy ta? Đánh nhau? Tai nạn? Giựt đồ?Hay là…………

\_ Ý! Chuyện gì vậy? Tao thấy……..A! Trên chiếc xe đằng kia có dòng chữ gì kìa: ĐOÀN LÀM FILM TP.HCM. Há há! Đống fim mày ơi! Ghé zô coi thử ha!-Mắt nó sáng hơn sao, toe toét cười rồi lôi tôi bon bon về phía ấy.

Tôi và nó gửi xe ở một quán coffie cạnh công viên rồi hăm hở bon chen đi xem đóng film. Vốn không phải lần đầu đi xem đóng film nhưng lần nàotôi cảm thấy điều đó thật thú vị.

Tôi và nhỏ Dolly luồn lách qua đám đông để hóng hớt y như mấy con lươn,chen muốn nghẹt thở. Cuối cùng cũng thấy được diễn viên Sam, một diễnviên teen khá nổi ở Việt Nam, năm nay cũng đã 19 tuổi. Hi hi, vậy là sắp có film mới để xem rồi!

\_ Ế, Sam kìa! A, tao nhớ rồi. Đây là phim "Hoàng tử truyện tranh", đạodiễn Phạm Quang Huy kìa! He he, cái film này vốn định giao vai nữ chínhcho nhỏ Cherry, nhưng mà tại nó đang kẹt hợp đồng phim "Đôi cánh thiênthần" nên không nhận vai được nà! - Tôi hào hứng, vỗ tay cái chát.

Nhỏ Dolly cũng góp công, góp sức của mình vào tám.

\_ Ừ! Nhìn kĩ Sam dễ thương thiệt ha! Mà tao nghe nói Sam sắp đi du học thì phải? Không đóng film nữa… Buồn ghê!

Tôi dáo dác nhìn, miệng thì vẫn không ngừng lải nhải.

\_ Sao mày biết? Mày tính làm siêu thị thông tin à? Nhưng nếu Sam muốn đi thì cũng phải đóng xong film này mới đi chứ? Kí hợp đồng rồi chẳng lẽkhông đóng sao? Nếu không đóng thì sẽ phải bồi thường đó!

Nó nguýt dài, bĩu môi:

\_ Xời! Tưởng việc chi! Nhà Sam giàu như vậy, bồi thường là chuyện nhỏ.Mấy tờ báo lá cải vẫn ồ ạt đăng tin này mà, đương nhiên ai cũng biết.Ông trời sao bất công thế nhờ? Những kẻ giàu lúc nào cũng có những đặcân hơn những người bình thường. Đáng để ganh tỵ!

\_ Hờ hờ, tao không tin. Kệ nó đi. - Tôi xua xua tay, nói tiếp. - Mà saokhông thấy nam chính nhỉ? Hi vọng sẽ là một mỹ nam cỡ như Lee Min Ho thủ vai thì hạnh phúc biết bao! - Chống cằm nham nhở mơ mộng

Nó nhếch môi, cười đểu:

\_ Hờ hờ, dù sao đi nữa thì Vĩ An của tao vẫn là no. 1 !

Tôi oẹ:

\_ Thôi đi má! Đừng nhắc bố An đó hoài được không? - Mắt liêng láo, tôivội giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. - Suỵt! Người ta quay tiếprồi kìa! Giữ im lặng cho trường quay thôi!

Mọi người xung quanh cũng im phăng phắc. Đoàn film lại bắt đầu làm việc nữa rồi! Không khí khẩn trương và chuyên nghiệp vô cùng:

\_ Bộ film “Hoàng tử truyện tranh”, cảnh 36, phân đoạn 4, lần 1! ACTION !!!! - Nhân viên hậu trường kêu lên.

Tất cả chăm chú theo dõi. Cảnh này sẽ là cảnh Sam ăn kem một mình trênghế đá, nét mặt vui thích tinh nghịch, nhưng sao thấy Sam diễn cứ saosao ấy! Vẻ mặt gượng ép, không vui vẻ, khiến cảnh này phải lặp lại liêntục.

Dưới cái nắng oi bức, một phân đoạn phải quay đi, quay lại nhiều lần.

\_ Cảnh 36, phân đoạn 4, lần 2! ACTION!

\_ Cảnh 36, phân đoạn 4, lần 3! ACTION!

\_ Cảnh 36, phân đoạn 4, lần 4! ACTION!

\_ Cảnh 36, phân đoạn 4, lần 5! ACTION!

\_ Cảnh 36, phân đoạn 4, lần 6! ACTION!

\_ ....

\_ ....

\_ Cắt!!!! Sao vậy Sam? Làm gì mà có một cảnh mà quay cả chục lần khôngxong? Hôm nay em sao vậy? Ổn chứ? Nãy giờ tôi thấy em lơ mơ lắm nha! Cóchuyện gì phải không? - Một người đàn ông ngoài 30, có mái tóc sướt caophía trước, dáng khá cao, da hơi trắng, đeo mắt kính gọng đen, tướng đôvật bước tới khiển trách Sam. Đúng rồi! Ông ta là đạo diễn Phạm QuangHuy - một người đạo diễn Việt kiều khá nổi tiếng. Mà người ta hay nóimấy người làm đạo diễn thì hơi khùng khùng, không biết ông này có khôngta?

Cô bé Sam ỉu xìu mặt, dường như có chuyện gì buồn lắm thì phải?

\_ Dạ em xin lỗi! Tại tâm trạng của em hôm nay không được tốt… Làm phiềnmọi người quá! Đạo diễn, cho em nói chuyện riêng một chút được không ạ?

Quang Huy xoa ấn đường:

\_ Haiz...Ok! Mọi người nghe tôi: Nghỉ giải lao 5 phút nha! - Tiếng ôngQuang Huy vừa hô lên thì từ ánh sáng, phản quang, phục trang, trợ lý,máy quay, biên kịch gì gì đó tản ra khắp nơi, mỗi người một việc. Ngườixem cũng tản đi bớt.

Chắc là hết quay rồi! Còn đứng đây chi nữa? Về thôi!

Thấy tôi thù lù bỏ đi, Dolly réo:

\_ Ế, mày làm gì vậy? Sao đi? Ở lại chút đi! - Nhỏ ngơ ngác kéo tay tôi lại.

\_ Thì hết quay rồi ở đây làm gì nữa? Đi chỗ khác chơi thôi! - Tôi vô tư nắm tay kéo nó rời đi.

Cô hotgirl của tôi nổi máu tò mò:

\_ Khoan! Hình như Sam muốn nói điều gì đó với đạo diễn thì phải. Hay là như tao với mày nghĩ, Sam bỏ vai??!

Tôi cười trừ, bàn ra:

\_ Thôi đi! Nhiều chuyện ghê á! Mà chuyện Sam bỏ vai có liên quan gì tớimình đâu! Quan tâm chi cho mệt vậy trời? Mà không lẽ Sam ngốc đến nỗi bỏ vai để đền bù hợp đồng à?

\_ Tao tin là vậy đó! Sam muốn bỏ vai! Mà cái này không phải muốn là bịép buộc ! Mày không tin phải không? Dám cá với tao không? - Nó dẫu môi,hếch mặt khiêu chiến.

Tôi hếch mũi tự tin.

\_ Tao thách đó! Sam mà bỏ vai tao cùi sứt móng! Cá gì?

Cô nàng chắc nịch:

\_ 50k (50 000 VNĐ)? Chịu hông? Đủ một chầu kem đó mày! Tao cá là Sam bỏ vai đó!

Há há! Dolly ơi, em phải nộp cho chị 50k tiền ngu rồi! Sam làm sao mà bỏ vai được? Trong khi em gái tôi là một diễn viên. Tôi hiểu quá rõ về sựràng buộc hợp đồng giữa bộ phim và diễn viên không đơn thuần chỉ là vấnđề tiền nong mà đó còn thể hiện chữ Tín của hai bên trong đó.

\_ Chơi luôn! 50k thì 50k! Sợ ai mà không dám? Tao chỉ sợ mày không đủtiền thôi! - Thỏa thuận xong. Sự tự tin tuyệt đối thuộc về tôi.

Thế là hai đứa rón rén, rình rập, mon men, len lỏi, luồn lách đến hiệntrường, nơi gần chỗ Sam nhất để nhiều chuyện. Mọi người trong đoàn cũngtranh thủ làm chuyện riêng nên không để ý đến hai con ranh như chúng tôi xâm nhập vào hiện trường (chắc họ tưởng tụi này là fanclub của Sam).

Chúng tôi đến gần được đối tượng, dùng cái tai siêu thính để hóng chuyện, nghe ngóng moi móc tin mật.

Ở một bóng dù, có một cái tivi nhỏ, một cái ghế tựa, một cái bàn, mộtchai nước, một cái loa, một cái ghế nhỏ, một cái… nói chung là đủ đồnghề hết. Hai đứa tôi nấp sau cây đèn phản quang, đưa bốn cái lỗ tai vevãn ngóng chuyện (Thân cây đèn nhỏ xíu mà nấp cái gì?). Họ bắt đầu nóichuyện.

Zoom cận cảnh:

Đạo diễn Huy bất ngờ, ca thán:

\_ Sao? Không đóng nữa à? Trời ơi! Bộ film của tôi sao gặp toàn là cái gì đâu không vậy? Cô mà không đóng nữa thì coi như film tôi tiêu! Ôi! Film đầu tay ở Việt Nam của tôi! “Đất nước - quê hương tôi!”. Hu hu, chếttôi thật mất!

Trong khi đó, ở cạnh cây đèn phản quang, có hai con hâm:

\_ A ha, tao thắng rồi! 50k đi cưng ơi! 50k đó! - Con Dolly nhảy cẫng lên vui sướng vì đã thắng tôi.

Tôi chín ngượng mặt, đánh trống lảng:

\_ He he he! Tụi mình là những người đầu tiên biết tin động trời này á. Bán cho tòa soạn là được khối tiền luôn à!

Sam ơi là Sam, bỏ vai chi thế? Cô hại chết tôi rồi nè! Hu hu...

\_ Ừm… À mà thôi đi! Đừng có đánh trống lảng! 50k đi! Không nói nhiều!

Tôi trở mặt.

\_ Hồi nãy tao giỡn thôi, mày tưởng thật à? Mà tin này mấy tờ báo lá cảiđã viết hết rồi, ai mà chẳng biết? Cá vậy mà cũng cá nữa! Thôi! Huề đi!

Giờ phút này mà giữ chữ tín thì tờ 50k của tôi sẽ “Yêu dấu theo gió bay”! Tốt nhất là làm kẻ hai mặt vậy.

\_ Bớt giỡn đi cưng! Vậy hồi nãy đứa nào đòi bán tin cho lá cải? Khôngđưa à? Làm mất mặt giang hồ lắm! Có chơi có chịu! Mày không đưa tao giật thì đừng trách! Đưa đây mau! - Nó nghiêm giọng, tay thì không ngừng lục soát túi quần tôi.

Đạo diễn Huy bất ngờ, ca thán:

\_ Sao? Không đóng nữa à? Trời ơi! Bộ film của tôi sao gặp toàn là cái gì đâu không vậy? Cô mà không đóng nữa thì coi như film tôi tiêu! Ôi! Film đầu tay ở Việt Nam của tôi! “Đất nước - quê hương tôi!”. Hu hu, chếttôi thật mất!

Trong khi đó, ở cạnh cây đèn phản quang, có hai con hâm:

\_ A ha, tao thắng rồi! 50k đi cưng ơi! 50k đó! - Con Dolly nhảy cẫng lên vui sướng vì đã thắng tôi.

Tôi chín ngượng mặt, đánh trống lảng:

\_ He he he! Tụi mình là những người đầu tiên biết tin động trời này á. Bán cho tòa soạn là được khối tiền luôn à!

Sam ơi là Sam, bỏ vai chi thế? Cô hại chết tôi rồi nè! Hu hu...

\_ Ừm… À mà thôi đi! Đừng có đánh trống lảng! 50k đi! Không nói nhiều!

Tôi trở mặt.

\_ Hồi nãy tao giỡn thôi, mày tưởng thật à? Mà tin này mấy tờ báo lá cảiđã viết hết rồi, ai mà chẳng biết? Cá vậy mà cũng cá nữa! Thôi! Huề đi!

Giờ phút này mà giữ chữ tín thì tờ 50k của tôi sẽ “Yêu dấu theo gió bay”! Tốt nhất là làm kẻ hai mặt vậy.

\_ Bớt giỡn đi cưng! Vậy hồi nãy đứa nào đòi bán tin cho lá cải? Khôngđưa à? Làm mất mặt giang hồ lắm! Có chơi có chịu! Mày không đưa tao giật thì đừng trách! Đưa đây mau! - Nó nghiêm giọng, tay thì không ngừng lục soát túi quần tôi.

Tôi chống cự quyết liệt, vùng vằng đẩy tay nó ra ở chỗ cây đèn.

\_ Không! Tao không đưa! 50k của tao! Thả ra!

\_ Không! Đưa cho tao! Đừng có mơ! Lúc nãy nói ngon lắm mà? Tiền của tao! - Nó vẫn không buông tha, tôi và nó cứ giật qua giật lại chỗ cây đèn.Và rồi……

“Xoảng”

“Rầm! Rầm!”

Oh my god! Cây đèn ngã rồi! Chết cha! Sao giờ? Cái đèn nó bể luôn rồi!Chết thật rồi! Thánh A La ơi! Đức mẹ Maria ơi! Chúa ơi! Đức Phật Thíchca ơi! Xin hãy cứu rỗi cho thân phận nhỏ bé của con! Hu hu!

Con Dolly cắn móng tay vỗ vỗ vai tôi hốt hoảng.

\_ Ê, giờ sao?

Mọi người dòm ngó và bắt đầu tiến tới gần tụi tôi, mặt hầm hầm như muốngiết người (mà người định giết đích thị là tụi tôi). Thôi xong rồi! Tính từ phạm vi này, người đầu tiên tới nhanh nhất để xử tội tụi này chỉ cóthể là… đạo diễn Quang Huy!!!

\_ Nè! Mấy đứa kia làm gì vậy? - Ổng ấy thấy bọn tôi rồi. Sao bây giờ?

Trong thời khắc này chuồn là thượng sách! Nhưng mà không! Làm vậy hènlắm! Cơ mà nếu cứ đứng yên ở đây thì tiền đâu bồi thường? Ấy da! Khó xửquá! Chạy hay đứng yên?

10m… 8m... 6m... 4m… 2m…

Thôi xong, khỏi chạy, ổng tới kế bên luôn rồi!

\_ Ai trong hai đứa làm ngã cây đèn? - Ông ta nghiêm nghị hỏi, Sam cũng te te lại đứng kế bên.

Tôi ngẩng mặt, ngơ ngác:

\_ Dạ?

Dolly kéo vai áo tôi, lí nhí reo:

\_ Chạy! Chạy đi! Sao mày đứng yên như Từ Hải chết đứng thế hả?

Tôi thộn mặt, hết biết đường lui.

Hu hu! Thôi xong đời rồi! Chúa ơi! Ngọc nữ trường Thanh Du con đây sắptới hầu trà với mấy chú công an vì tội phá hoại tài sản người khác rồi!Ôi, vết đen trong lý lịch... Trời ơi, khổ thân quá vầy nè!

Hai người họ cứ tiến tới gần, tim bọn tôi đập thình thịch như nhảySamba. Đứng yên cho người ta tới "mần thịt" đúng là một cảm giác khủngkhiếp. Mồ hôi tôi tuôn lăn trên trán. Tay lạnh cóng.

Bất chợt, cô diễn viên níu tay đạo diễn lại, nhìn quanh, rồi nức nở:

\_ Đạo diễn ơi, bây giờ ba em gọi, ba bảo em về gấp, chắc cảnh cuối hômnay em không quay được. Em xin lỗi! Xin lỗi tất cả! Em đi đây! Hức hức…. - Rồi cúi đầu rất sâu chào mọi người, sau đó bỏ chạy trong sự ngơ ngáccủa tất cả.

\_ Này Sam! Tôi chưa nói chuyện xong mà? Đứng lại đi! NÈ!!! - Đạo diễnQuang Huy ngoắc Sam lại, nhưng cô bé đã leo lên một chiếc xe sang trọngchạy mất. Đáng tiếc thật!

Ông ta vò đầu bứt tóc loay hoay.

\_ Chết rồi! Sam đi rồi! Làm sao bây giờ?

Tôi nhíu mày, răng cắn môi, môi vét răng, run cầm cập.

Hai đứa tụi tôi run như cầy sấy… ý không… run như cún con mắc mưa (sosánh cũng lựa con nào dễ thương mới được chứ?). Ổng đang điên lên! Thôirồi! Làm sao đây?

Ổng hét lên, mặt đỏ phừng phừng.

\_ Còn hai đứa này nữa! Chỗ người ta đang quay mà mò vào làm gì? Còn làmhư hại đồ nữa chứ? Có biết cây đèn này trị giá bao nhiêu không?

Haizz, chết chắc rồi! Kiểu này là mình phải gọi trước dịch vụ mai táng,hỏa thiêu trọn gói cho hai đứa quá! Dolly ơi, tuy chúng ta không sinhcùng ngày cùng tháng với nhau nhưng tớ nguyện chết cùng ngày cùng thángvới cậu, hic! TT^TT.

\_ Dạ, tụi con xin lỗi, tụi con không cố ý, tại tụi con tò mò muốn xemhậu trường làm việc thế nào mới mò mẫm lại gần đây thôi. Dạ, tại con lỡtay… hic… con không cố tình đâu! Chú tha cho tụi con đi mà chú! Hu hu! - Tôi mếu.

Đầu óc rối như lạc vào mê cung, tôi cứ nghĩ như mình sắp bị lôi đầu ra xử bắn tới nơi rồi.

Thình lình, nhớ tới mấy giọt nước mắt (cá sấu) luôn mang lại hiệu quảvượt ngoài mong đợi của tôi. Cho nên, tôi quyết định...xài lại.

\_ Ai cho phép hai đứa vào đây? Con cái nhà ai mà nghịch quá trời! Nóimau đi chứ? - Mắt ổng trừng trừng nhìn bọn tôi. Dolly ơi, sao mày khôngnói gì hết vậy? Chẳng lẽ mày bỏ tao giữa chiến trường khói lửa mịt mùnhư thế sao? Đồ vô lương tâm! Được! Đã thế tao sẽ đơn thân độc mã quyếtchiến tới cùng!

\_ Chú ơi, đừng làm vậy mà chú ơi! Nhà tụi con nghèo lắm, hổng đủ tiềnđền đâu! Hoàn cảnh nhà con hẩm hiu lắm! Mẹ đi bán vé số, cha đi đạp xích lô, cả nhà đi kêu lô tô… (???) Riêng con, sáng chăm em, chiều đi ôn thi đại học. Chú thấy nhỏ đó hôn? Nhìn mặt mũi sáng láng, xinh tươi vậy đóchứ nó bị bệnh trong người, tức là nó có vấn đề ở trên đây nè chú! Sốbữa là hôm nay con tính đưa nó đi khám nhưng ai ngờ có đóng phim ở đâynên nó nằng nặc đòi vô xem. Rồi tự dưng nó lên cơn bất chợt, chắc là tại hồi sáng con quên cho nó uống thuốc nên nó mới lên cơn làm ngã cây đèn! Tụi con hổng cố ý đâu! Chú tha cho tụi con đi chú ! Hu hu…hic hic …oa … - Tôi khóc sướt mướt, tay chỉ về nhỏ Dolly, trong vai là một người chịcao thượng tôi đã biến nó trở thành một người em bị… bất bình thường.Kha kha, ai bảo mi không giúp ta, bạn bè nghĩa khí ghê nhỉ? Chơi mi mộtcú thế cho chừa tật bỏ bạn lúc hoạn nạn nghen cưng!

Ông Quang Huy nhìn tôi với ánh mắt cảm thông rồi quay sang con Dolly.

\_ Gì? Sao lại….? - Con Dolly ngơ ngác nhìn tôi gầm gừ.

Tôi nháy mắt làm hiệu, dường như nó bắt được sóng, phối hợp với tôi (bỏ qua chuyện tôi nói nó khùng luôn!).

Nó giương đôi mắt ngây ngô, nụ cười ngây dại, ánh nhìn dáo dác như mấy mụ ở Chợ Quá\_Biên Hòa rồi cất tiếng:

\_ Ý hoa đẹp kìa! Hoa đẹp kìa! Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi, ý… có bướm nữa kìa! Bướm đẹp kìa! Kìa con bướm vàng, kìa conbướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bươm bướm bay bay bay nè! Ha ha!Bay nè! - Nó múa hát như con điên dưới nắng.

Tôi nhìn nó mà suýt bật cười thành tiếng. Công nhận, nhỏ này giả điêngiống thật! Nó cứ ngây ngây dại dại kiểu đó trông mắc cười quá đi! Cókhi nào đây là bệnh tiềm ẩn lâu lâu tái phát của nó không ta? Có thể lắm chứ!

\_ Đó, chú thấy chưa? Tội nghiệp lắm chú ơi! Tiền chữa bệnh cho nó cònhổng có, tiền đâu mà đền cho chú…. Hu hu… chú ơi… đừng nhẫn tâm như vậymà! Làm đau những trái tim bé bỏng, mong manh, ngây thơ của tụi con lắm! Hu hu … Oa... oa… Hức hức…. - Tôi cùng nó kẻ tung người hứng, đứa giảđiên, đứa khóc lóc. Ha ha, đây sẽ là một kỉ niệm nhớ đời, không biết ổng động lòng chưa nữa? Bắt tôi khóc hoài vầy nè? Ôi trời ơi!

Ông Quang Huy trân trân mắt nhìn hai đứa tôi, đôi mắt dè xét, không biết ổng nghĩ cái gì nữa? Tôi không có thiên nhãn để soi rọi nội tâm của ông ấy! Khổ ghê á!

[Ya, hai con oắt này, cũng được quá ha? Đứa giả điên, đứa diễn kịch cũng ăn ý ghê á! Nhưng cưng ơi chiêu này ông xài lâu rồi! Hiểu Minh mà cònbị ông đánh lừa, tụi cưng còn “gà” lắm! Tính dụ ông à? Ta đâu có ngu!Nhưng mà nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị lừa. Hai con bé nàyxem vậy mà cũng có năng khiếu diễn xuất ghê nhỉ? Mà mặt mũi hai đứa cũng xinh! Có triển vọng!] - Ông Huy lia mắt đầy bí hiểm.

Ông cất giọng:

\_ Hic! Hai đứa làm chú xúc động quá! Thôi, chú không bắt đền tụi con nữa đâu! Nhưng… - Quang Huy rưng rưng.

Tôi vẫn sụt sùi. Mắt liêng láo xem chừng vẻ mặt của Quang Huy.

\_ Hức hức… Hic! Sao chú ?...

Ông Huy kể lể, nước mắt lưng tròng nhìn rất thê lương.

\_ Cái đèn này mắc lắm! Chú không đủ khả năng mua lại đâu! Chú là đạodiễn nghèo mà! Ước mơ của chú là dành dụm được một số tiền để dựng mộtbộ phim như ý muốn, giờ chú đang thực hiện nó đây. Nhưng túng quá, mộtsố tiền chú phải đi làm thêm, một số thì chú phải chạy vạy để quay. Bâygiờ cây đèn hỏng rồi, diễn viên thì bỏ vai, tiền bồi thường hợp đồng thì có bao nhiêu đâu? Chẳng lẽ số phận tôi khổ thế sao? Chỉ có chinh phụcước mơ cũng không làm được! Thật là vô dụng quá! Hức... hức... hức...

Oài, sao mà số phận tôi nó khốn cùng thế mà còn có người túng quẩn hơn tôi sao? Chú Huy thật đáng thương!

## 13. Q.1 - Chương 5.2 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Chú ơi, con xin lỗi! Con không cố ý! Con có lỗi nhiều lắm! Con thực sự là không có tiền đâu! Nhưng mà con sẽ giúp chú bất cứ thứ gì trong sứccủa tụi con. Giặt đồ, rửa chén, lau nhà, hút bụi, nấu cơm, ẵm em… cái gì con cũng làm được! Chú ơi, đừng giận tụi con nha chú! - Tự dưng tôi lại mủi lòng chui đầu vô rọ, ngu thật!

Chú Huy vẫn ủy khuất mà kể lể.

\_ Thôi, chú không cần đâu. Nhà con nghèo, em thì bệnh thì làm sao conphụ chú được? Thôi con về đi. Không sao đâu! Chắc chú cũng nên từ bỏ tất cả, tìm một nghề nào đó sống hết đời, chôn chặt đam mê của mình thôi.Hu hu!

Nhìn chú Quang Huy than thở mà sao tôi thấy xót xa quá, đúng là mình gây ra họa thật rồi !

Nhỏ Dolly cũng ham hố sà vô bẫy.

\_ Không, không đâu chú ơi! Con có thể làm được mà. Chú cứ yên tâm, coi như là chuộc lỗi vậy.

Đây là chuyện ân hận nhất của chúng tôi. Người ta nói đúng: “Núi này cao có núi kia cao hơn”. Hôm nay, ma nữ bất bại Apple lắm chiêu nhiều kếnhư tôi đã bị “Gậy ông đập lưng ông”. Hic! Ngẫm lại sao mà thấy mình dại dữ vậy chứ?

\_ Ủa? Không phải là con bị… - Ông chú giả bộ ngây ngô

Tôi khóc bù lu, bù loa:

\_ Dạ… thực ra là tại tụi con sợ chú bắt đền nên mới nói vậy. Nó bìnhthường, không bị gì hết, cũng không phải em của con. Tại tụi con sợ chúméc ba mẹ nên mới nói vậy. Nhà của tụi con khó lắm. Biết hai đứa đi chơi gây chuyện là no đòn ngay. Hai đứa con đều là học sinh gương mẫu, tụicon sợ thừa nhận mà có gì chú dắt tới đồn công an là sẽ bị hạ hạnh kiểm… Oa oa oa... tụi con có lỗi! - Tôi òa khóc thật tâm, con Dolly cũng sụcsịt mũi mếu máo theo.

Cả hai đứa lộ rõ hai cái mặt ăn khoai, ăn sắn… ý không… ăn năn của mình ra. Thảm bèo nhèo như bánh tráng nhúng nước.

\_ Ờ… Tội nghiệp tụi con quá! Tụi con không cần quan tâm đâu! Chú sắpcháy túi rồi, không còn gì hết! Tôi phá sản rồi! Không cần quay nữaluôn. Đời là bể khổ! Sông Sài Gòn ơi! Ta tới đây!

Nguy rồi! Chú đòi tự tử sao? Hư, có cây đèn phản quang thôi mà? Sam bỏvai thì tìm người khác quay. Làm gì mà phải bi quan ? Già đầu rồi mà sao suy nghĩ nông cạn vậy? Nhiều khi tôi cũng khâm phục mình, trong mọihoàn cảnh vẫn yêu đời phơi phới.

Nhỏ Dolly lọt vô bẫy đầu tiên.

\_ Chú ơi, đừng mà chú! Bây giờ chú muốn gì tụi con cũng giúp hết! Chúđừng tuyệt vọng mà! Hic... Chú muốn gì? Con sẽ cố gắng giúp chú!

Tôi cũng mê muội gật gật đầu đồng ý! Oái, sao lúc đó mình lại ngốc như vậy chứ???

Chú Huy ngẩng đầu, nhìn tôi.

\_ Nè, cô bé. Sao chú thấy con quen quen. Hình như chú gặp con ở đâu rồi phải hông?

Tôi gật gật, thành thật:

\_ Dạ, con là chị gái của diễn viên Cherry, chú gặp con hôm con đạt giải nhì Tiếng ca học đường toàn thành phố.

Chú ráo hoảnh, tỉnh bơ:

\_ Ờ ha, sao giờ mới nghĩ ra ta? [Đây là cô nhóc chị của Cherry, nghe nói là thiên tài của trường Thanh Du mà! Con bé xinh quá, hợp vai Tiểu Mihơn cả Sam. Nếu kết hợp với nhím nhỏ Hiểu Minh sẽ rất xứng đôi. Con béđứng kế bên cũng không kém cạnh, nét ngây thơ đó rất hợp vào vai thứ Ban Mai. Ha ha, đúng rồi! Sáng suốt quá! Ngưỡng mộ mình quá! Kha kha!].

Chú Huy nhìn tôi bí hiểm, xoa cằm, im lặng. Ôi, chú muốn gì đây chứ?

Dolly nóng lòng, kéo tay áo tôi, nói nhỏ:

\_ Ê, ổng đang nghĩ gì vậy?

\_ Ông nội của tao lật mồ sống dậy cũng không đoán được nữa!

Chú Huy cứ đăm chiêu, rồi cúi mặt tăm tia bọn tôi:

\_ Có thật là hai đứa chịu giúp chú không? Không hối hận chứ? Nếu vậy thì chú nhờ tụi con giúp một chuyện… - Đạo diễn Quang Huy chớp chớp mắtsáng rỡ.

Tôi và nó mạnh miệng đồng thanh:

\_ Dạ được, bất cứ chuyện gì tụi con cũng giúp!

\_ Thật không? Vậy thì...

\*\*\*

\_Wowwwwwww… Đẹp quá đi! Bộ đồng phục này dễ thương ghê á! Đẹp hơn bộđồng phục Thanh Du của trường mình nữa! Thích ghê đi! - Con Dolly cườitít mắt, xoay người ngắm nghía bộ đồng phục hai đứa đang mặc.

Bộ đồ này giống với bộ đồ của Tô Hựu Tuệ trong Bí Mật Tình Yêu Phố Angel ghê. Những viền xanh thuỷ thủ chạy dọc vai áo và chân váy thật khoẻkhoắn. Thích thật!

\_ Ê! Sao tao run quá à! Tự dưng lại mắc bẫy ông đạo diễn vào đóng filmmà còn giao tao vào vai chính nữa chứ. Rồi biết gì đâu mà diễn? - Tôi lo lắng. Phía sau, cô hoá trang đang bới tóc tôi thành một củ tỏi nhỏ.

Nó vô tư cười nói, khi chị tạo hình đang make up cho hai đứa tôi.

\_ Thôi kệ, ai bảo hai đứa mình ngu làm gì! Mà thôi, cứ xem đây là sânkhấu của trường đi! Hai đứa mình cũng hay đóng kịch ở trường chắc làkhông khó lắm đâu. Mày là chị gái của Cherry\_sao teen hàng đầu thành phố hiện nay mà, chẳng học hỏi từ nó được gì à? Hê hê, mà nghĩ lại cũngtốt! Vừa được đóng film vừa không phải đền vụ cây đèn, có thể sau vụ này tụi mình nổi tiếng lắm chứ chẳng chơi. Lo gì mày ơi! Đọc kịch bản đi!Thuộc lời thoại là diễn ok liền. Không có gì đâu!

Sau khi được phổ biến nội dung film qua lời kể của đạo diễn Quang Huy và biên kịch, chúng tôi bắt đầu diễn phần cảnh đầu tiên. Đó là cảnh nhânvật Ban Mai do Dolly thủ vai tát Tiểu Mi, người bạn thân nhất của BanMai, cũng là vai mà Sam đã bỏ và được giao lại cho tôi. Quá hồi hộp vớimột vai nặng ký như thế.

Mọi thứ cần thiết đã sẵn sàng. Cái con người hào hứng lúc nãy giờ lại run run nói:

\_ Sao tao lạnh quá mày ơi! Tự dưng cảnh đầu tiên là cảnh tao tát mày, sao tao làm được?

\_ Yên tâm đi! Mày cứ diễn bình thường, không sao đâu! - Tôi vội trấn an.

Cả hai bước vào vị trí diễn. Rất may do tôi thường đi theo làm trợ lýcủa Cherry nên đã quá quen thuộc với không khí này. Chỉ là chưa thử diễn lần nào thôi.

Nắng vàng rực rỡ, mây xanh trong như ngọc. Hai cô nhóc lóng ngóng với công việc lạ lẫm.

Chú trợ lý hắng giọng:

\_ OK! “Hoàng tử truyện tranh” cảnh 126, phân đoạn 5, lần 1, diễn!

Máy chạy. Nhóm đông im bặt. Tấm phản quang bắt nắng loé chói mắt tôi. Tim đập nhẹ nhàng. Tôi hít sâu. Sẳn sàng.

“Bộp!”

\_ Tại sao mày… - Nhỏ Dolly tát như phủi bụi cho tôi, lập cập nói.

Cảnh hỏng. Ai cũng thông cảm. Lần đầu bị khớp là chuyện bình thường.

Tôi nhắc nhở Dolly:

\_ Ngọc Linh! Tát mạnh lên! Đừng có run! Cứ xem tao là kẻ thù của mày đi!

Diễn lại thêm lần nữa.

\_ OK! Diễn!

“Bốp!”

\_ Tại sao mày lại làm vậy với tao chứ? - Nó hét lên phẫn nộ, tát tôi một cái muốn nổi đom đóm mắt.

OMG! Đầu óc tôi choáng váng, quay mòng mòng. Đau ứa nước mắt. Nó cũng biết hơi quá tay nên dừng lại xin lỗi tôi:

\_ Xin lỗi Apple, mày có sao không? Tao không cố ý!

Tôi gượng cười.

\_ Hổng sao đâu! Bình tĩnh đi!

Lại phải diễn thêm lần nữa.

\_ Diễn lại! Diễn!

“Bốp”

\_ Tại sao?...Xin… xin lỗi! Em quên lời thoại! - Nhỏ gãi đầu ái ngại.

Trời ạ, thêm vài lần nữa là má tôi phồng như bị ong vò vẽ đánh chứ chả chơi. Đau quá à! Hu hu!

\_ Diễn lại lần 4!

\_ Diễn lại lần 5!

\_ Diễn lại lần 6!

\_ ....

Lần n quay lại. Má đau buốt. Mọi người bực bội. Tôi mất bình tĩnh.

Đạo diễn Huy cố nhẫn nại:

\_ Cắt! Bây giờ tụi con ráng nhập tâm chút nữa đi! Dolly nè, con thửtưởng tượng Apple nó giựt bạn trai con. Con rất giận nó. Còn Apple conbiết diễn thế nào chứ? Nhớ diễn như lúc con gặp chú nhớ chưa? - Chú Huyôn tồn nói.

Yes! Tôi hiểu rồi! Oa, đã có cách giúp nó rồi đây.

\_ Dạ! Tụi con hiểu rồi chú! - Tôi nhanh nhảu.

Nắng vẫn oi. Cái nóng thường khiến tâm trạng người ta dễ cáu bẳng.

\_ Chuẩn bị diễn lại!

\_ Tao run quá à! - Nhỏ nói.

\_ Tao nói với mày chuyện này mày đừng giận tao nha! - Tôi ậm ừ rồi nóikhẽ vào tai nó. - Thật ra tao rất thích Vĩ An và cậu ấy cũng vậy. Tao và Vĩ An quen nhau rồi!

Nó trân mắt, giận dữ:

\_ Mày…

“Bốp!!!”

\_ Ý! Ý! Quay, quay nhanh lên! Chưa bảo diễn mà! Haizz! Thôi kệ! - Ông Quang Huy lúng túng.

\_ Tại sao mày lại làm vậy với tao chứ? Tụi mình là bạn mà? Tình bạn củatụi mình bấy lâu nay là thế nào? Tại sao mày lại trở nên như thế? Chẳngthà mày đừng giúp tao. Mày là đứa bạn tồi. Mày không xem tình bạn bấylâu nay của chúng ta là gì cả. Mày là đồ giả dối. Bỉ ổi. Tao ghét mày!Hu hu hu! - Nó tát tôi rồi nức nở khóc. Tuyệt quá, thành công rồi!

Well done! Hiệu quả rồi! Được trớn, tôi tung hứng theo:

\_ Ban Mai! Mình thật rất xin lỗi cậu! Mình chưa bao giờ coi rẻ tình bạncủa chúng ta cả nhưng… mình không thể ngăn được trái tim đã đập lỗi nhịp vì cậu ấy… Mình đã yêu Kay thật rồi và mình không biết cách nào để dừng lại cả! Mình biết mình làm vậy là rất có lỗi với cậu nhưng mình… mìnhkhông thể nào làm khác được! Mình yêu cậu ấy! Hu…hu….hu….hu… Rất yêu! -Tôi khóc nấc lên vì nhập vai, có lẽ lần này là nó dùng tất cả sức lựcbình sinh ra mà tát tôi quá!

\_ Im đi! Đừng nói nữa! Từ giờ về sau tao và mày sẽ không còn là bạn nữa! Chấm dứt hết đi! Mày không còn là bạn tao nữa! Tiểu Mi! - Nó bắt đượcnhịp diễn và tiếp tục.

\_ Ban Mai! Cậu có thể ghét mình, hận mình nhưng mình sẽ luôn xem cậu làbạn của mình! Một ngày là bạn, trăm năm cũng là bạn! Mình xin lỗi!.

Phân đoạn kết thúc. Wonderful!

\_ Cắt! Tuyệt cú mèo! Diễn tốt lắm! Cảnh này rất đạt! Hay lắm! Tụi con đã không làm chú thất vọng! - Chú chạy ra hết mực khen chúng tôi.

Cả êkip cũng tán thưởng và khích lệ chúng tôi bằng một tràn pháo tay rợp trời. Tôi thẹn, cúi mặt cảm ơn.

Trong lúc chuyển cảnh nhỏ Dolly quệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, làu bàu như oán trách:

\_ Mày gài tao! Thấy ghét!

\_ Hì! Mày có cho tiền tao cũng không mê nổi người như Vĩ An. Đó khôngphải là mẫu người của tao. Chàng tao thích không phải là một chàng lạnhlùng, đó phải là một chàng hoàng tử mang theo nắng ấm phương Nam. Màyhiểu không? - Tôi chun mũi cười, giải thích.

\_ Được rồi, tụi con sẵn sàng chưa? Cảnh này nhẹ hơn lúc nãy, cảnh trướchơi khó một chút vì chú muốn cảnh đó là một vòng casting thử luôn. Tuyệt lắm! Cả êkip rất hài lòng. Tụi con chính thức được nhận vai. Vì đây làgiai đoạn nghỉ hè nên chú nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì mấy tới việc họccủa mấy con. Còn gia đình thì chú sẽ thuyết phục cho! - Chú Quang Huytới gần, cười rạng rỡ.

Tôi với nhỏ cười tít mắt. Một ngày đủ có thể làm thay đổi số phận của hai con người. Một ngày chính thức gia nhập showbiz.

Ai lại không thích nổi tiếng chứ? Đó là ước mơ thầm kín của tôi.

Trong cái nắng vàng chộn rộn, từng tiếng hô “Diễn! Diễn!” đều đều vanglên. Có hai cô bé vẫn lúng túng với vai diễn đầu đời. Đó là một cơ hội.Mà cơ hội ấy chính là nhờ cây đèn phản quang ấy. Nó đã biến đổi tất cả.Biến đổi cuộc đời tôi.

[Tôi sẽ gặp lại bạch mã hoàng tử và tên ôn thần "tưởng như chưa hề quen" trong một ngày không xa. Nhớ lại câu chuyện dài đăng đẳng của tuổithanh xuân này thật tươi đẹp. Và đến khi tôi đã trở thành một bà mẹ thìmỗi lần nhớ đến đều thấy lòng xốn xang, đau xót.Tất cả vẫn còn nằm ởphía trước...như một giấc mơ dài... Tôi muốn không bao giờ tỉnh lại...Vì trong giấc mơ đó...anh đã choáng ngập lấy tâm trí tôi... Và ai biếtđược...tôi chỉ là một quân cờ vô định.... Tôi và anh...mãi mãi là nhữngquân cờ không tự chủ được mình... Câu chuyện của tôi chỉ mới bắtđầu....].

\*\*\*

Đối diện công viên, trong không khí cả đoàn film làm việc tất bật, phíabên đường, lại thêm một chiếc Limoushine đen sang trọng dừng lại. Trongxe, một chàng trai có mái tóc màu vàng kim, che khuất một bên mắt, óngmượt vô cùng, hàng mi cong đen rậm, chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môimỏng ánh cam, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh thẳm như rừng đêm. Tất cảchỉ có thể diễn tả bằng hai từ: hoàn mĩ.

Một luồng hàn khí bủa quanh chàng trai. Lạnh lẽo. Sứ giả của bóng đêm đã tìm được con mồi. Chiếc blazer đen mờ ẩn trong bóng tối của xe, tay cậu cầm một ly rượu mang sắc đỏ huyền hoặc. Gương mặt lạnh như băng tảngngàn năm khẽ nhếch môi ma quái:

\_ Là cô gái ấy sao? Thật thú vị! Bạch Hàn Băng, đây sẽ là một con hậu linh hoạt. Em thật đáng yêu!

\_ Thiếu gia, Deuce đã tìm ra tung tích của cô ấy. Và... Demon đã đếnMalayxia. - Một người thanh niên mặc áo vest đen cách kính cẩn báo.

\_ Có cả Deuce tham gia nữa sao? Vậy thì đó là nó tự chuốc lấy! Xem rabọn chúng muốn chơi trò đấu trí với ta. Được thôi, mọi thứ thảm khốcnhất sẽ bắt đầu tại đây! - Vẫn cái nhếch mép lạnh lẽo.

Trò chơi của quỷ lại tiếp tục diễn ra. Có máu, có nước mắt, thù hận, ích kỉ… đã nhuốm lên tất cả. Vì lý do gì?

[Đã thấy bọn họ rồi phải không?]

\_ Vâng, thưa chủ tịch! Còn có cả Jonny nữa! - Chàng trai nhếch mép hài lòng rồi nói chuyện điện thoại với một ai đó.

[Tốt lắm! Là do bọn chúng tự lựa chọn. Bây giờ việc của con là im lặng! Đó là điều đáng sợ hơn hết đối với họ.]

\_ Còn Devil? Bao giờ cái tên này mới được xuất hiện?

[Còn sớm! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong ván cờ “máu” của chúng ta.Chưa đến lúc cái tên ấy xuất hiện. Trò chơi ngày càng thú vị! Hahahaha!] - Một giọng cười man rợ phát ra từ người đàn ông bí ẩn như thể bắt đầumọi chuyện. Những cơn ác mộng kinh hoàng sẽ đeo bám họ\_những kẻ khôngbiết điều chọc tức tới Quỷ Vương\_lũ thiên thần ngốc nghếch!

Chàng trai nốc cạn ly rượu trên tay, đôi mắt dấy lên sự tang tóc lạ lẫm.

Đưa một lá bài trên tay săm soi. Là quân bài Jack bích. Cậu nhếch một nụ cười quỷ dị, trò chơi của quỷ sẽ bắt đầu chính thức tại nơi đã chứngkiến mọi tội lỗi của quá khứ.

[Tôi đến từ bóng đêm. Tôi là quỷ dữ. Tôi cần máu của thiên thần. Đó mớilà thứ có thể giúp tôi tồn tại. Tôi sẽ lặng lẽ theo sát họ. Nhấn chìmhọ! Cứu vớt họ! Chứng kiến họ đau khổ tột cùng. Bởi vì tôi là….. “Sứ giả của bóng đêm\_Black Jack!”.

Mọi chuyện sẽ tiếp tục tiếp diễn! Những chuỗi ngày bình yên sẽ biến mất! Chỉ còn là máu, nước mắt, thù hận, dã tâm...

Chờ cuộc vui hay từ tôi!

Black Jack].

Chiếc áo blazer đen nhạt giọng:

\_ Đi thôi, đến nơi mà Devil có thể đến.

Chiếc xe im lặng. Thói quen của kẻ tàn độc không thích sự ồn ào. Vệtbóng đen vụt mất hút khỏi con đường. Lá bài Jack lăn theo cơn gió rơitõm vào một nắp cống.

Mùa hè của những mưu tính đầu tiên.

Chào những quân cờ đã tiến những bước đầu.

Bước tiếp đi! Mây trên trời đang đẹp lắm! Tiếc là... Nó sắp thành bão mất rồi!

Thánh đường.

Chuông ngân vang. Xa xăm. Vang vọng. Tiếng chuông đổ làm lũ bồ câu trên tháp chuông hoảng hồn bay tán loạn, đập cánh lạch phạch.Vỗ vào không gian giãn nở theo những con số rục muỗm của thờigian.

Chiều. Nắng lắng xuống nhẹ nhàng, nhường cho bầu trời chiếcáo màu xám bạc. Trời rưng rứt, suýt khóc. Mây cuộn thành mộtụ chăn mềm xám đen. Những tán cây đọng vài hạt mưa đầu tiên.Mưa hanh. Nóng khét đất.

Nhà thờ trắng, cổ kính, mái nhọn treo tháp chuông cao tít. Trang nghiêm. Vắng lặng.

Bên trong thánh đường, một thiên thần lạc loài trú ngụ tâm hồnmình cạnh Chúa. Những dãy ghế gỗ nâu kê dài như những thửaruộng bậc thang kéo dài. Không có ai. Chỉ có chàng trai đẹp như thiên sứ đan tay thành tâm trước Người. Cậu thiếu niên tĩnhlặng, đôi hàng mi cong khép kín, những ngón tay thon trắng đanlại, cánh môi cam nhạt khẽ mấp mái.

"Xin gửi linh hồn con cho Chúa.

Đấng vĩ đại của lòng con.

Xin Người hãy dang tay đón lấy con.

Vị tha cho kẻ khờ dại hèn mọn này.

Con nhỏ bé và vô định.

Dưới chân Chúa cao sang,

Xin Người hãy bảo bọc lấy con.

Và cả cho kẻ bất hối kia một cơ hội.

Đấng tối thượng của lòng con!".

Yên bình. Tinh sạch. Cậu là thiên thần. Nhưng trên đôi cánh cậulại mang một sắc đen bất đắc dĩ. Có ai chọn được số phận chomình?

Thiên thần trắng trẻo? Cậu mang đôi cánh đen nhưng tâm sạch nhưbăng tuyết. Không thù hận, không dã tâm. Yêu thương chân thành,không tính toán, không tranh đoạt. Bản chất cậu thế sao?

Con người thánh thiện ngồi đó, bình lặng như nước. Tâm hồn cậu trao hết cho Chúa, khoảnh khắc này duy nhất đủ khiến thâm tâmcậu bình yên.

Có tiếng bước chân lạo xạo tới gần. Người ta thường nói nghetiếng bước chân sẽ đoán được tính cách con người. Và theo cách lắng nghe này, cậu đoán được kẻ đang tới gần là một ngườithích đùa bỡn, hù doạ người khác, cũng là người sẽ rất khép kín và trầm lặng bởi tiếng chân chậm, đảo quanh, thoáng ẩn,thoáng hiện.

\_ Chậc, chậc, thiên thần cánh trắng của tôi, tóm được cậu rồi! - Black Jack đảo bước nhẹ nhàng tiến vào giáo đường yên ắng.Chiếc bóng cậu ập thành một vệt tối choáng ngập cánh cửalớn trang hoàng với những phù điêu tinh xảo.

Đôi mắt ai đó rung rinh mở ra, hàng mi rợp che đôi mắt to tròn.Đồng tử mắt xanh lục xinh đẹp. Vệt môi cam nhạt cong lên nụcười, ý nghĩa của sự khinh bạc. Tay đưa lên trán làm dấuthánh.

\_ Nơi này cũng đến phiên cậu đến sao? Mùi máu bẩn thỉu trên người cậu sẽ làm ô uế giáo đường.

## 14. Q.1 - Chương 5.3 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Wow! Cậu biết mỉa mai người khác từ bao giờ thế? - Vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, chiếc áo blazer áp tới gần người thiếu niên cómái tóc đen mun. Nhỡn nhơ: - Sao thế? Khó chịu khi thấy tôi à?Thiên thần bé nhỏ?

Bình thản, cánh tay đặt xuống bàn, sống lưng vươn cao, thẳng,đôi mắt không hề in dấu về sự xuất hiện của chàng trai đội mũ lưỡi trai đen.

\_ Hừ, cậu nghĩ làm thế sẽ tách tôi ra khỏi các cậu ấy sao?Ấu trĩ. Đừng lợi dụng Jonny nữa, cậu ấy là một người rấtđáng sợ. Nếu cậu ép đến mức đường cùng thì cậu ấy sẽ phảnkháng.

BJ nhướn mày, đồng tử lục ngọc mở to\_đôi mắt giống nhau nhưkhuôn đúc. Làn môi cam mọng cong nhẹ cười\_cánh môi tương đồng như cùng một hoạ sĩ vẽ nên. Đi đến chiếc ghế dài phía trước, áo blazer ngồi đối diện với Devil, buộc chàng trai ấy phải nhìnthẳng vào mình.

\_ Nhưng họ đã đào thải cậu. Vì họ tin Jonny hơn là cậu. Vàcậu\_đứa con của quỷ thì đừng mong cởi bỏ màu cánh đen trênngười mình. Cậu và tôi...nhơ nhuốc như nhau.

\_ Điều gì khiến chúng ta đối lập nhau? Môi trường sống? Cách giáo dục? Những người thân? Hay...bản chất?

Chiếc mũ lưỡi trai ngẩng mặt, đối diện cậu, hai ánh mắt đếntừ rừng thẳm bắt gặp nhau, hai gương mặt như nhập lại thànhmột. Hoà lẫn.

\_ Là quá khứ. - Đáp, BJ cười bạc bẽo.

Devil tháo chiếc mũ của người đối diện xuống, gương mặt bắtgặp nhau. Một nét thanh khiết như băng. Một nét cay độc như yêunghiệt. Những ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo trắng, nổi hằntrên trán của con người kia, bị giấu sau mái tóc vàng kiểucách.

\_ Đau...sẽ khiến người ta vô cảm?

Bàn tay đó lại lướt đến mang tai của BJ, nơi một vết bỏng đãlành lặn, đã cố bị tẩy xoá, nhưng nó vẫn ngoan cố tồn tại.

\_ Và tình thương bị chối bỏ sẽ khiến cậu đạp bỏ tất cả?

Gạt phăng bàn tay đang chạm trên những con dấu in hằn man rợ của quá khứ, đôi môi cam xinh đẹp cay nghiệt:

\_ Số phận rất oái oăm. Tôi không biết hối hận vì những gìmình đã làm. Thứ tôi không có thì không ai được phép có. Kẻkhiến tôi đau một, tôi sẽ trả lại gấp mười lần như thế!

\_ Vậy Black? Red? Và cả Hàn Băng, họ làm tổn thương cậu thế nào mà lại đối xử với họ như thế?

Đôi mắt nông, cạn khô như lòng sông mùa khô. Những móng tay ghimchặt trong lòng bàn tay sắc lẹm, đâm ngang tàn vào da. Áo blazer nhếch mép:

\_ Do lũ chúng nó là một đám thiên thần ngu xuẩn. Tôi ghét chúng nó! Thánh thiện giả tạo! Chúng đáng chết!

"Chát!".

Tiếng bạt tay tàn bạo xé quặn không gian tĩnh mịch. Tát rấtmạnh. Rất đau. Tát trong phẫn nộ. Cái tát muốn giết lấy conngười không có quả tim ấy.

Lồng ngực phập phồng sâu, sự tức giận khiến thiên thần cũngphải phản kháng. Đôi mắt xanh lục rực lửa. Devil nhìn kẻ bịtát với sự căm phẫn không giấu giếm.

\_ Điên. Đồ điên! Cút khỏi mắt tôi!

Cười ngạo nghễ, thích thú với chàng trai trong sạch cũng biếtphẫn nộ, quệch vệt máu ứ trên khoé môi, đôi mắt lục này lạimang sự vô hồn, rỗng tuếch.

\_ Ha ha! Cậu đánh tôi sao? Ha ha ha, Devil, cậu đang học cách đánh người à? Thiên thần của tôi biết dùng tới bạo lực rồi đây!Thú vị nhỉ?

Hàng mi nhắm, đôi mắt trốn sau lớp da mỏng trong hốc mắt, bàn tay Devil bấu vào nhau, kiềm chế.

\_ Làm sao để tôi giết được cậu?

\_ Đơn giản hơn! Giương súng lên vào tự bắn vào đầu mình một phát. Game over! - Trả lời mang ý đùa bỡn.

Cười cay đắng, con ngươi lục lại hiện ra, thâm sâu, mờ mịt.

\_ Tôi sẽ chết. Nhưng sẽ chết thật ý nghĩa. Ít ra cũng có thể lôi được cậu xuống địa ngục.

Chúa vĩ đại ngự trị nơi cao, Ngài thấy tất cả, Ngài có thấurằng có một linh hồn đau xót tột độ? Ngài có thể vươn tay chở che kẻ nhỏ bé dưới chân Ngài được không? Đôi khi người ta thèmchết. Nhưng liệu cái chết có thể bôi xoá được những bế tắccủa cuộc đời ta?

Ngón tay dài, trắng muốt, mô da trên ngón trỏ chai sần\_dấu hiệu của người quen cầm báng súng. Kẻ tàn độc đưa những ngón taycủa mình vuốt ve lấy cổ tay trái của người thiếu niên, nơi mang một vết rạch dài, sợi chỉ may liền mép da đó nổi hằn trênlàn da mềm, tái xanh. Vết rạch còn mới, sắc máu đỏ vẫn cònvương đọng, hình ảnh đó đập vào giác mạc của người trông thấy được sự khinh hãi tột độ vì vẻ ngạo mạn với tử thần củachàng trai. Cổ tay của thiên thần từng chứng tỏ ý định muốnkết liễu bản thân.

\_ Vậy cậu nghĩ chỉ cần thì cậu sẽ thoát khỏi tôi? Ha ha ha,nhầm rồi! Nên nhớ: Mạng của cậu nằm trong bàn tay tôi. Nếumuốn, tôi sẽ giết cậu...đơn giản như bóp ngạt một con kiến.Đừng mơ đến sự giải thoát thấp hèn đó!

Môi cắn đến bật máu, cam chịu là một cực hình. Devil ngẩng mặt, tiếng răng nghiến vào nhau, căm hận.

\_ Vậy cậu vĩ đại lắm sao? Tôi không muốn hỏi tại sao nữa cả,vì tôi biết cậu chỉ là một kẻ ngu muội trong những ảo tưởngvà thù hằn ích kỉ. Hãy xem cậu đã làm những gì, tôi kinh tởm cậu.

BJ đứng dậy, chiếc mũ lưỡi trai đã yên vị trên tóc, che khuấtmặt. Gương mặt kề sát, cảm nhận cả hơi thở nóng phả vào mácủa người đối diện. Cậu đanh giọng, tiếng nói của loài sóilang không lương tâm.

\_ Đừng để tôi thấy cậu giao du với bọn chúng nữa. Bằng không,hãy nghĩ tới điều gì đó tồi tệ hơn cái chết đến với chúng.

Cười nhạt nhẽo. Khổ tâm. Hận. Devil chỉ biết khinh thường vếtnhơ về thân phận của mình. Cậu chối bỏ nó. Bằng mọi cáchphải xoá đi vết tích của nó bám trên người. Ấy thế mà bóngđen đó vẫn day dẳng ám ảnh lấy cậu, tựa như một loài kí sinhhút dần lấy nhựa sống của vật chủ. Rẻ mạt cho cái mạng củacậu. Người ta có thể bán đấu giá nó tử thần như một mónhàng vô tri, vô giác. Vô tình đến tàn nhẫn.

Đường cùng. Cậu biết, phải nhượng bộ mới mong rằng loài langbáo kia mới buông tha cho những thiên thần trong sạch.

\_ Hứa với tôi một điều. - Thiên thần nhân nhượng. Khổ tâm đến muốn quỵ ngã.

\_ Tự nhiên.

Trầm giọng, ánh mắt hạ thấp, như thốt ra lời nói này là mộtđiều sỉ nhục đầy xấu hổ cho cậu. Devil khó khăn nói hết câu:

\_ Hãy hứa...chỉ cần tôi giúp cậu...thu thập đủ Angels...thìcậu sẽ không làm tổn thương Hàn Băng và Jonny. Họ vô tội. Đừngép họ sa vào trò chơi này.

\_ Nhưng những bộ óc thiên tài đó sẽ giúp ta tìm được bí mậtcủa Angel. Đó là một điều kì vĩ. Hãy nghĩ tới nó, thiên thần ạ! - Bỗng dưng con người kia lại thật bình lặng, nét tàn ácbặt tăm, đó là nét mặt vờ thân thiết của quỷ khi đạt đượcmục đích.

\_ Đó là một điều phi nhân văn. Là một người nắm giữ công thức, cậu phải là người nhìn nhận được mức độ nguy hiểm của nó.

Nhẫn tâm bác bỏ lý luận của người thiếu niên có mái tóc đen mun tinh khiết, BJ xoay bước, nụ cười quỷ dị.

\_ Không cần cậu dạy đời.

\_ Đi đi. Tôi không muốn thấy cậu. - Yếu ớt. Nếu cậu chọc điênđến quỷ dữ thì ắt rằng hắn sẽ như một kẻ vô cảm bẻ quặp sự sống của những sinh vật bé nhỏ trong tay. Chỉ biết căm nínnhúng nhường.

\_ Nên nhớ những gì tôi đã nói. Đừng để tôi nhắc lại lần hai.

\_ Và cũng phải giữ chữ tín với tôi. - Devil nhắc.

Cong môi, chỉ là một viền mỏng mang đầy tính toán, chiếc blazer bước xa dần. Tiếng bước chân vẫn ẩn hiện như lúc xuất hiện.Tan biến.

Phía sau, thiên thần gục mặt xuống bàn, nắm tay vo chặt bấtlực. Nếu như cậu được phép, chắc chắn, sẽ có một phát súngghim thẳng vào ngực kẻ vừa rời đi. Bằng sự căm hận, người tasẽ đánh mất hết lý trí. Do dù bản thân cậu sẽ thề nguyềnlàm được việc đó trong một ngày không xa, chút tỉnh táo cuốicùng ép buộc cậu dừng ngay suy nghĩ táo bạo đó. Giá như...cậu là người chịu đựng tất cả cay đắng của quá khứ thay Devil,chắc rằng, anh ấy sẽ không trở nên tàn khốc như vậy.

Đôi mắt xanh lắng dịu, mệt mỏi, không dám cố biện minh cho sứckhoẻ đang suy kiệt trầm trọng của mình. Devil mang gương mặttrắng xanh của một người bị thiếu máu, cánh môi cam nhạtphếch, khô nẻ. Phẫn uất. Im lặng. Và cậu tin, thề danh dựtrước Chúa, không ai có thể bôi nhọ phẩm chất của cậu. Vànhững người bạn thân nhất của cậu, họ sẽ hiểu thôi. Cậu tinthế.

Suy nghĩ của thiên thần luôn mang nét thánh thiện như cốt cách.Có thế, duy trì một đôi cánh trắng, niềm kiêu hãnh duy nhất.Tuy nhiên,...không phải là thiên thần là không biết báo hận!Đừng xem thường!

Có chiếc bóng đen đổ ập xuống nền cỏ xanh, hù doạ lũ bồ câuhoảng sợ bay tứ hướng, tiếng gù nhốn nháo khắp nơi. Mưa rơilất phất, hạt nhỏ xíu. Hạ và những cơn mưa đầu mùa đã về.Ngày mang nước mắt của mây. U ám.

\*\*\*

Đảo Langkawi\_Malayxia.

Nắng đẹp như một màu thuốc nhuộm được pha tỉ mẩn trên bảngmàu của hoạ sĩ. Mây xanh ngát. Có tiếng của loài hải âu kêuréo, chao lượn trên nền trời trong vắt. Tiếng rì rào dập vàothính giác con người, khoảng cách không xa để nghe được tiếngbiển đang thở phì phò.

Trong những loài cây rậm rạp, cỏ mọc ngập chân người, màu xanhđeo bám đầy rẫy trên nền đất nâu. Một toà kiến trúc đồ sộ bị lãng quên trong quá khứ, hoang tàn, lạnh lẽo. Ngôi biệt thựtừng mang nét kiến trúc phương Tây đổ nát cháy đen, những mảngcửa sổ từng được chia tỉ lệ hoàn hảo trên bản vẽ đã lụpxụp, bể nát. Khói bám đen trên những vách tường, những đoạnxà lớn nằm la liệt trên nền gạch đen ố \_ di tích của một vụhoả hoạn kinh hoàng còn sót lại đã ngủ yên trong những tán cây rậm rạp. Đâu đó trong gian như vẫn còn mùi ngai ngái khét đen.Hơn nửa toà biệt thự đã từng tan chảy hẳn trong lửa đỏ. Giờđây, phế tích của nó chỉ là những mảng từng sụp đổ, ngói vỡ vụn, khói đen bám trên những ô cửa nát nhừ may mắn còn tồntại sau đám cháy. Không có một chút dấu hiệu nào mang theo sựsống cho nơi đây, hay chỉ qua là lũ chuột, bọ nương náu dướinhững thân cột ngã dài, đen nhẻm.

Rạn nứt của thời gian cho ta hình dung cả một quá khứ cónhững con người từng chìm mình trong trận cháy kinh hoàng đó.Có thể như đang trông thấy cả những u hồn mang đôi mắt trốngrỗng, khóc thảm thương, lờn vờn quanh nơi đã chôn vùi mạng sống của họ. Nhịp ngắt của thời gian ngưng đọng một thước phim bikịch về sự tàn lụi của một gia tộc \_ Bạch Hàn gia.

Chân đạp trên những mảnh gạch lộn xộn kêu lạch cạch, tro cháybám vào đế giày Nike trắng, cỏ dại cao đến nửa đầu gối củangười thiếu niên. Sự bi thương của nơi đây khiến Hoàng Hiểu Minhphải rùng mình kinh sợ.

Những ngón tay lướt trên mảng tường nhám cộm được xem là nguyên vẹn nhất. Nơi đây, trong ký ức, cậu nhớ rõ ràng là vách hiêncủa một lối đi dài, có những ô kính hình bầu dục hướng thẳng ra biển. Khi gió lên, biển lại mang vị mặn êm ái rót vàonhững ô cửa, sẽ có tiếng phong linh được kết từ những vỏ ốccầu kì kêu lên những âm thanh vui tai. Bên trái cậu, sàn cháykhét, đó là gian trung tâm nhà với cầu thang hình trôn ốc đãgãy đứt, lửng lơ trong không trung. Ngôi nhà này đã cháy hẳn cả dãy phòng phía Tây, nơi tập trung tất cả phòng riêng của những thành viên trong nhà. Cả ba tầng lầu đều mất hẳn phía trái,lệch nghiêng, xiêu vẹo. Minh đảo mắt, bóng dáng cao của mảngtường ba tầng lâu năm che chắn thành một chiếc bóng lớn ụp hết mọi chi tiết. Cái sự lạnh lẽo chết chóc này đem đến cho cậuhoang tưởng đang nghe tiếng la hét thảm thiết, rên khóc quỷ dị,những linh hồn chưa siêu thoát mặc áo trắng đang bay tứ tungtrước mặt cậu.

Ớn ốc. Chua xót. Thương hại cho người đã đi xa, Hoàng Hiểu Minhlàm dấu thánh, đặt tay lên ngực, cúi đầu rất thấp, biểu hiệncực kì tôn trọng với người đã khuất. Hơi thở loang lổ chạmvào bầu không khí cổ xưa ít có người thăm viếng mà trở nên utịch. Mang đầy tang tóc.

\_ Một thế hệ đã chìm trong dĩ vãng. Cầu mong Chúa ở nơi caosẽ dang tay đón tất cả về thiên đàng, những con người vô tội.Tội ác này...sẽ bị trả báo trong nay mai!

Lảng vảng hồi lâu nơi ngập tràn cảnh vật héo úa. Sự cô quạnhcủa nó như muốn xua đuổi tất cả tránh xa. Trong không gian côtịch, có tiếng gì đó thì thào. Như đến từ quá khứ.

Quay phắt lại với cái nhìn kinh hãi, Minh mở to mắt dáo dácnhìn. Có một chú mèo mun trên tầng lầu đổ nát phóng thẳngxuống mặt đất, chạm vào lớp gạch đá gây nên âm thanh nhiễuđộng, miệng rên ư ử, chạy biến. Có lẽ nó là mèo hoang trốn ở đây. Những cột mục khét giương lõi thép trơ trọi lên khôngtrung. Điêu tàn. Tan nát. U uất. Đầy ghê rợn.

Thở phào vì không phát hiện được dấu hiệu bất thường, ngườithiếu niên chậm rãi bước rời đi. Mỗi tiếng chân bước đi lạivang lên tiếng lách cách của lớp xi măng vỡ vụn.

Gió lay nhẹ những thân cành to lớn bao bọc quanh ngôi nhà, dâyleo chằng chịt phủ lên lớp tường còn lại, nền đá bám rêu xanhbong tróc. Ký ức về một đại gia đình hạnh phúc đã mãi chìmtrong quên lãng, chôn vùi theo cả tội lỗi của người quá cố mãi mãi chìm vào biển lửa mênh mông. Tất cả đã khép lại.

Sóng dịudàng hôn lên lớp cát trắng mịn lấp lánh dưới nắng. Đường chântrời xanh trong chia cắt bầu trời và biển khơi thành hai thếgiới song song. Tiếng biển hát rào rạt, xô nhanh, cuốn lăn tănvào bờ. Dãy đê chắn biển kéo thành một đường dài xa xăm, uốnnhư một loài rồng biển kiêu hãnh phân cách đất liền và bểnước xanh thẳm.

Hải âu chao nghiêng trên bầu trời, lít rít kêu. Gió rít quanhbóng hình cô gái xoã tóc dài ngang eo, tung bay tán loạn. Chiếc váy trắng kéo dài tới gót chân mang kiểu dáng Bohemian hoangdại bật lên dáng hình xinh đẹp như một nữ thần của biển.

Cô gái đứng trên con đê, hướng mặt ra biển, tĩnh lặng như tượngsáp. Gió cứ phản phất quanh cô, rũ xoã màu tóc nâu vàng uốnnhẹ như rêu tảo. Những dãy đá xanh đen lổm chổm trước mặt,nước biển tát rạt vào nó, bào mòn nhẵn các góc cạnh sắcnhọn.

Tiếng sóng nhẹ nhàng, dào dạt.

Chàng trai mang đôi mắt huyết ngọc bước nhàn hạ trong nắng ấm.Mùi muối bám vào khứu giác cậu, mằn mặn, nồng nồng. Trên taycủa Hiểu Minh mang theo một bó huệ trắng tinh khiết. Bước tớigần cô gái, sự bình thản của cả hai chứng tỏ họ đã quen nhautừ trước.

\_ Đúng như em đoán, anh sẽ đến đây. - Tiếng nói dịu ngọt vang lên, thản nhiên, bình lặng.

Không chú ý lắm về câu nói của cô gái mặc váy trắng, đặt bóhuệ lên một bia đá dọc con đê, nơi tưởng niệm những nạn nhânxấu số đã chôn thây cho biển cả. Từng bia đá đại diện cho mộtlinh hồn lang thang trên biển. Duy, bia mộ mà cậu đặt lên lạikhắc lên đến những 36 cái tên, 36 nhân mạng của gia tộc BạchHàn. Tất cả đã chết thảm thành tro tàn trong một vụ hoảnhoạn gần 12 năm trước. Và những người dân thương xót nên đã lập nên tấm bia này để tưởng nhớ họ, như đã cùng thề nguyền sẽchết cùng một nắm mồ của đại dương.

Im lặng. Như là mặc niệm. Cảm thương cho số phận bi thảm củahọ. Những nghĩ suy triền miên về một hồi ức đã ngủ quên trongnhững giấc mơ bé dại. Cậu chợt nhớ về những ký ức vụn vặtnhư những hạt kim tuyến bé nhỏ, lấp lánh bay trong tâm trí, ráp lại thành một bức tranh tươi đẹp, êm đềm. Nơi đây, đã từng làmột thiên đàng hạnh phúc của gia đình họ Bạch. Và đã từngmang theo ký ức cùng một cô bé xinh xắn.

## 15. Q.1 - Chương 5.4 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Trên con đê chắn biển dài ngoằn, dường như có tiếng kêu réo trong trẻo còn vấn vương của hai đứa trẻ.

[ Tiểu Bạch! Nhanh lên nào! Thuỷ triều sắp lên rồi, chúng taphải ra nhặt sao biển nhanh lên, nếu không nó lại trôi ra biểnhết đấy!].

[ Nhím chạy chậm thôi! Cẩn thận kẻo đấy! Đường trơn lắm!].

[ Hì hì, nhanh lên này! Đưa tay đây! Nhím đỡ qua cho!].

[ Đá chông chênh lắm!].

[ Xuống đây đi! Không sao đâu mà!].

[ Á! Đau quá! Ui da! Vậy mà nói không ngã đó hả?].

[ Ui da! Nằm trên người nhím êm ái đó mà còn la! Nhím mới đaunè! Bẩn hết áo rồi. Lát mẹ nhím mắng cho mà xem!].

[ Hu hu, trầy tay rồi nè! Tiểu Bạch méc papa tội nhím làm Tiểu Bạch té nè!].

[ Thôi mà! Đừng khóc mà! Nhím xin lỗi mà! Đừng khóc! Xin luôn đấy!].

[ Ha ha, nhím mắc lừa rồi! Lêu lêu!].

[ A! Dám lừa hả? Đứng lại!].

[ Ha ha, nhím ú tròn! Đố nhím bắt được Băng Nhi! Ha ha].

[ Ya! Cái con thỏ trắng này! Lại đây nè! Mình đi nhặt sao biển đi! Đi này!].

Rào rạt. Biển vỗ về giấc mơ con trẻ. Gọng vó chạy ngang mặtcát. Tiếng kêu réo đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cậu. Thật ấm áp. Thật bình yên.

Phá tan sự tĩnh mịch của không gian, cuối cùng, nhím xù cất cất tiếng trả lời cô gái.

\_ Em làm gì ở đây?

\_ Như anh, em muốn tìm sự thật. - Cô gái xoay mặt, cười nhẹ nhàng.

Thoáng bắt gặp lại một nét phẳng lặng tuyệt đối của cả hai con người có cùng màu mắt nâu đỏ lạ lẫm.

\_ Em đã tìm thấy được gì? - Minh hỏi.

Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nét bình lặng như mặt gương,cô gái trả lời, với cách phủ nhận hoàn toàn. Trên bàn tay gầy xương trắng mịn, người thiếu nữ đang mang theo một chiếc lọmàu sứ men trắng, to khoảng như quả dừa trên cây, trồng ở bãicát xa.

\_ Không gì cả.

\_ Em dối.

\_ Tuỳ anh, không tin cũng chả sao!

Minh nhíu mày, ẩn giấu sự tức giận:

\_ Em có biết rõ em đang làm gì không?

\_ Tất nhiên. - Đáp, cô có một khí chất thản hoặc hệt như người đối diện, điều tương đồng như cùng một khuôn mẫu.

\_ Hãy cho anh biết.

\_ Anh đang van xin em? - Cô ngẩng mặt, thích thú.

Hoàng Hiểu Minh cho tay vào túi, mắt nhìn xa xăm.

\_ Phải.

Cô đưa tay áp lên má của cậu, khiến Minh phải hạ thấp đầu nhìn cô.

\_ Gương mặt cầu khẩn thế này sao?

Nhím chớp mắt, đồng tử thanh tân, day nhẹ môi.

\_ Em muốn gì?

Cô gái lại cười, nụ cười phẳng lặng, sâu thẳm như vực tối.

\_ Dừng ngay những việc đang thực hiện ở Việt Nam.

Sự bất ngờ được giấu giếm tinh xảo sau gương mặt được đúc từplastic. Cố giữ chất giọng không mang quá nhiều xúc cảm.

\_ Tại sao?

\_ Nguy hiểm. Anh sẽ gặp tai hoạ. Và còn nhiều người khác nữa.

\_ Nói rõ cho anh nghe. - Thành khẩn, Hiểu Minh chất chứa quá nhiều tư tâm, rối bời.

\_ Không.

\_ Ella, anh chính là anh của em. - Cố gắng nhắc nhở cô. Cánh tay vô thức bấu chặt vào khớp vai mảnh khảnh kia.

Nhếch môi nhạt nhoà, cô gái xinh đẹp vuốt lại mái tóc bị gióbiển cuốn tán loạn, tiếng gió ù nhồn nhột quanh tai. Lạnhlùng:

\_ Anh em? Cùng một huyết thống sẽ là người thân? Em nhắc cho anh nhớ: Ngay cả những người cùng một gia đình cũng chưa chắc xemnhau là máu thịt, đừng nghĩ trong huyết quản của anh và em đều mang dòng máu "điên đến chết vì tình" này mà lại giống nhau.Đừng quy em và anh vào cùng một mẫu số.

\_ Em là một phương tìm chưa tìm được ẩn số, anh phải mang em đi xét với bao nhiêu giả thuyết khác nhau. Thực sự...hình như anhkhông hiểu được em. - Tiếng nói hạ xuống, mang phần u buồn.

Ella đẩy cánh tay đang bấu chặt vai mình, gạt xuống vô tình, ai oán:

\_ Nhiều khi...môi trường sống sẽ là thứ quyết định tất cả, kể cả tính cách. Cùng một tuổi, chênh lệch nhau không quá mộttháng tuổi, anh: là đứa trẻ được biết bao người nuông chiều,yêu thương, được sống trong những điều tốt đẹp nhất, là mộtchú vàng anh không lo nghĩ, sống trong một thế giới màu hồngvới những tiếng hót véo von.; em: một đứa con hoang có cha không được nhận và một bà mẹ nửa điên nửa tỉnh, bị gia tộc chốibỏ, rẻ kinh, bị bắt cóc và mất tích trong bí mật, không aicứu vớt, không ai bảo bọc, bị ép trở thành một sát thủ trẻcon với năm tháng như một nô lệ, sống giả tạo, bán đứng mọithứ. Anh nghĩ...tất cả những gì anh nếm trải sẽ cay nghiệtbằng số phận của em? Anh và em hoàn toàn là những-kẻ-xa-lạtrong thế giới này.

Đôi mắt đau đáu hướng về người thiếu nữ mặc váy trắng, tròngmắt như thuỷ tinh bị tưới máu đỏ, cơ mặt phẳng lì bị dồn épthành những nếp xếp đầy tâm trạng. Tiếng nói rung khàn trongđau đớn, Minh chỉ biết cúi đầu xấu hổ, những đau khổ của cậuchưa bằng một góc đau khổ của Ella\_đứa-trẻ-bị-lãng-quên.

Bọt biển vỗ vào vách đá trắng xoá, bào mòn thời gian thànhnhững lát cắt nhẵn mịn, êm ái trôi đi trong vô thức, không aiquan tâm đến. Biển tráng lệ, sóng bắt nắng long lanh như vảycủa chú cá chép khổng lồ đang vẫy đuôi thành những vân sónguốn lượn. Tiếng hải âu xí xáo tranh thức ăn ở bờ cát ướtngập nước.

Rào rạt...rào rạt...

\_ Anh làm sao để em tha thứ cho tội lỗi của gia đình?

\_ Anh không có lỗi. Chỉ trách Thượng đế quá tàn nhẫn với em.

\_ Cho anh đáp án. Em đang đứng ở chiến luỹ nào?

Ella cong môi, trên má lún thành một đồng tiền xinh xắn, mi rậm phủ che con ngươi hổ phách thanh nhã, điềm nhiên:

\_ Em như BJ, chỉ là sứ giả. Và trên chiến trường, không ai lại bắn chết sứ giả.

Hơi thở mang chút nặng nhọc, khuôn môi màu hoa đào vẽ nên ý cười.

\_ Em không giống BJ, vì em còn có lương tâm.

\_ Thật sao? Sao em không biết nhỉ? - Cô bông đùa.

Sóng như một đứa trẻ nghịch ngợm chạy rong trên cát, để rồicứ mệt mà thở hổn hển. Dã tràng se cát trong vô vọng. Rặngphi lao nghiêng ngả trong gió.

\_ Anh biết. Anh tin. Em cũng tin anh?

\_ Em chỉ tin đôi mắt của mình. - Ella đáp, rành mạch như một lời khẳng định.

Bàn tay cô gái vẫn cầm chiếc lọ màu sứ trắng, nâng lên cẩn thận, từ tốn dặn dò:

\_ Đây là thứ duy nhất em tìm được ở đây. Hãy nó đưa lại cho người khiến anh đến đây. Vì em tin anh!

Minh đón lấy lọ sứ trắng trong tay, nheo mắt khó hiểu:

\_ Đây là...

\_ Cội nguồn của Bạch Hàn Băng.

\_ Sao em tìm được nó? - Hiểu Minh bất ngờ, tay càng bế chắc chiếc lọ đựng tro cốt của người quá cố.

\_ Viện trưởng Bạch Hàn Phong và vợ chết vì ngạt khói, cảnhsát tìm thấy xác họ bị một cột xà đè lấy. Lúc chết, việntrưởng vẫn dùng lưng che chắn cho vợ mình, cả hai đã nắm chặttay nhau đến hơi thở cuối cùng. Thương cảm, người ta quyết địnhcùng hoả táng họ và cùng để họ yên nghỉ cùng một lọ cốt. Em đã nghe vị trưởng làng ở đây kể lại như thế, họ lập mộ đặtlọ cốt này ở nghĩa trang và thắp hương thường xuyên. - Cô gáinói, hết sức trôi chảy để truyền đạt lại tất cả những gì đã biết.

\_ Cảm ơn em. - Nhím xù xì cảm kích, cười dịu dàng. Bàn taycậu nâng niu lọ tro cốt, ánh mắt thương cảm dán chặt vào nó.

\_ Em chỉ giúp anh được thế này. Em không biết thêm gì nữa đâu. - Cô hướng mắt xa xôi, khẽ khàng.

Tiếng biển vụn vỡ như pha lê va xuống nền gạch, mặt trời ấmnhư nước sốt cà chua chảy đỏ những rặng mây. Hoàng hôn buôngdần. Đỏ như gạch cua.

\_ Như vậy, Angel vẫn mất tích? - Nhím hỏi.

Mái tóc nâu vàng vẫn bay trong gió, tự do, vô định.

\_ Có những điều...em không thể nói cho anh biết.

\_ Anh tôn trọng em. Và anh sẽ cố chờ đến khi em quyết định sẽ rạch ròi ranh giới.

Cô gái quay sang, bàn tay xoa vào chiếc lọ trắng, cảm giác mátlạnh. Ánh mắt xuyên tạc vào đồng tử người đối diện, như khắcghi.

\_ Đôi khi, một thứ tưởng như là xa xôi lại gần ngay trước mắt.

Minh chau mày, đăm chiêu.

\_ Anh không hiểu.

\_ Từ từ anh sẽ hiểu.

Tiếng sóng xác xơ, oà vỡ. Rào rạt... Rào rạt...

Hoàng Hiểu Minh trầm mặc, nụ cười thoáng như hư vô.

\_ Cảm ơn em.

Cô bật cười, lắc đầu, tiếng nói trong như thuỷ tinh.

\_ Đừng cảm ơn em nhiều như thế. Đôi lúc, con người ta chợt thánh thiện không điều kiện. Có lẽ, vì em thấy có lỗi với anh.

Đôi mắt kia bỗng ấm áp lạ thường, thanh trong tựa mây trắng của bầu trời Athens.

\_ Hì hì, em nên rời khỏi đây trước khi Q phát hiện em rời khỏi Hong Kong.

\_ Em biết, em đi đây. - Cô quàng lấy cổ cậu, trìu mến. - Bảo trọng.

Hiểu Minh vuốt lấy mái tóc suông mềm của cô gái.

\_ Em cũng thế nhé.

Mặt trời đỏ ối như lòng đào, chuẩn bị nhường bước cho màn đên bao phủ. Chân trời, mây trôi đỏ tía. Những đàn chim ríu rít bay về tổ, hối hả.

Khoảnh khắc quyến luyến vụt đi sau chiếc ôm tạm biệt, cô gáilại vuốt nhẹ tóc mình, đôi mắt đỏ nâu đẹp tựa hoàng hôn đangbuông xuống.

Chiếc váy trắng bao bọc thân hình gầy guộc, phất phơ bay. Đếnkhi, người ta chỉ còn trông thấy nó chỉ còn là một chấmtrắng, tan chảy theo màu nắng cam vàng. Nhỏ xíu.

Ở lại, hoàng hôn rót tia buồn vợi cho chàng trai đứng trên conđê. Lặng ngắm nhìn vũ trụ đang vận động chuyển giao ngày vàđêm, con người ta chợt nhận ra thế giới thật mêng mông, to lớnbiết nhường nào. Và ta, như hạt cát bé nhỏ trên bãi bồi rộnglớn, chỉ li ti, vô định. Mặc gió cuốn. Mặc biển dồn. Mặc nắng đốt. Mặc mưa vây. Mãi mãi hứng chịu tất cả. Nếu ngoan cường,hạt cát sẽ bám trụ lại trên thế gian, nếu yếu ớt, buông xuôi,chắc rằng, nó sẽ bị bào mòn đến khi mãi tan biến trong sinhquyển vĩ đại này.

Sống là đấu tranh để tồn tại.

Có một nụ cười len lén vẽ trên môi ai đó, bàn tay vẫn nâng niudi vật cuối cùng của người đã khuất. Nắng chiếu hắt bóng cậu thành vệt bóng dài, nằm ngủ ngon lành trên cát mịn.

\_ Anh đã hiểu ý em rồi. Vẫn phải cảm ơn em, cô mèo đen bí ẩn,em đã nói cho anh biết nghiệm của phương trình, chỉ một nghiệmduy nhất.

Tiếng biển vẫn thở đều trong nhịp điệu của vũ trụ bao la. Quả bóng lửa đỏ cam sáng rực ở khơi xa. Không gian quánh đặc, corút dần thành một màu đen u buồn. Có những vì sao Hôm đã bắtđầu thắp sáng.

Hết một ngày.

Tôi lang thang trên những con phố mang tiết trời ẩm ương u ám. Mưa bụi lấtphất. Dù không đủ làm ướt hết áo quần như cũng làm mắt người ta nhoè đi, tưởng như ai cũng đang khóc.

Chợt thấy mình ngớ ngẩn một cách kì lạ. Tôi đang làm cáiquái gì thế này? Đi bộ khắp mọi con phố trong dòng xe cộ nônức của thành phố. Gần trưa, tuy thế mà bầu trời vẫn xámxịt, nặng trĩu mây, sẵn sàng trút giội một cơn mưa nặng hạtđể lau tẩy bầu không khí bám đầy khói bụi của thành thị.

Ba đi công tác chưa về. Và mẹ, Cherry phải theo đoàn phim quay ởtận miền Tây, chắc cả tháng nữa mới về. Ba gửi tôi qua nhà mẹ của Khánh Di, bác gái không có con gái nên cực kì cưng chiềutôi, đôi khi đùa vui rằng xem như tôi đã cướp hẳn người mẹ vuitính của Di luôn rồi.

Tôi chưa dám báo cho ai biết công việc mới của mình. Tôi muốnhọ bất ngờ. Chỉ riêng Dolly biết, và gia đình nó cũng biết.Tính ra, tôi thực sự thích công việc này. Một vai diễn luôn làmột thách thức cần chinh phục, tôi là người thích chinh phục.Vì thế, tôi thấy diễn xuất giống như một ngọn núi cao cầnvượt qua, quyết tâm chinh phục nó cho kì được.

Tâm trạng u uất, ẩm ương hệt thời tiết. Tôi sao thế này? Cô đơnquá lại sinh ra ảo giác sao? Tự dưng sao tôi lại nghĩ là mìnhtrông thấy cậu ấy, cái người mà tôi thường hay mơ đến, cậu ấyđang đứng trước tôi, không xa, đủ để tôi nhận ra nụ cười quenthuộc trên cánh môi cam mềm.

Không dùng chút nơ ron nào để suy nghĩ, tôi ngây ngốc ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng dáng quen thuộc đó. Như một con ngốc. Chạy đi trong mụ mị. Không hề đắn đo. Không hề mang chút suy luận.Có lẽ, cảm xúc kiềm chế quá lâu sẽ khiến người ta oà vỡ,loạn trí mà vồ chụp lấy, không cần nhận thức đó là thực haymơ.

\_ Thiên Thần! Thiên Thần!

Tôi chạy theo dáng hình đó, rõ ràng như muôn ngàn giấc mơ vụn vặt ráplại. Cậu hiện diện trước mặt tôi, vô cùng sinh động, vô cùng chi tiết.Hình ảnh mà tôi chưa hề quên được, ám ảnh sâu đậm đến mức tôi nhớ rõ cảtừng chi tiết cực kì tỉ mỉ trên gương mặt thánh thiện kia. Đôi khi trong sự không tỉnh táo ta sẽ không nhớ nỗi mình đang làm đều quái gỡ gì.

## 16. Q.1 - Chương 5.5 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Trong phố xá nô nức, tôi chạy theo bóng chàng trai đẹp tựa thiên thần,đôi mắt xanh lục mang sức ám ảnh kì dị, mị hoặc người khác đến mức ănmòn đến từng nhịp tim vẫn còn nhớ như in. Tôi không cần biết mình đang ở đâu. Cứ chạy. Một hành động duy nhất đó thôi. Điên thật. Tôi không hềbiết thêm gì . Hơi thở nặng nhọc dần. Chạy.

Rồi giấc mơ cũng tan biến như muôn ngàn giấc mơ khác trong giấc ngủ củatôi. Chỉ là ảo giác. Thiên Thần không có thật. Là do tôi ảo tưởng. Là do tôi mộng mơ. Cậu ấy đã hòa tan theo những đóa bồ công anh trắng mịn,bay lên bầu trời cao thẳm kia. Mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi.Mãi mãi chỉ là kỉ niệm.

Thẫn thờ trên con đường đông nghịt người, tôi vô định như một chú gà con bị lạc mẹ. Mệt nhoài. Hụt hẫng. Tự dưng muốn khóc. Dòng cảm xúc kì quái này là vì sao? Tại sao tôi lại thèm khóc thế này? Kiềm nén quá lâukhiến người ta khó chịu thế này sao? Tôi cố thật bình thản khi cậu rađi. Cố trấn tĩnh đó chỉ là một giấc mơ thật đẹp. Thế mà sao tim vẫn đauthế này? Cứ như một vết dằm ghim sâu không tài nào gỡ lên được. Thấtvọng. Chỉ là ảo giác.

Đảo mắt nhìn chung quanh, đường lạ hoắc. Không gì quen thuộc, tôi ngơngác cố tìm một biển số nhà để biết mình đang đứng trên đường nào. Mộtbé nhóc đứng kề tôi đang chơi bóng trên vỉa hè, chú bé cởi trần, gầynhom, chừng 3-4 tuổi. Nó thảy quả bóng tưng tưng trên mặt đất, để rồiquả bóng vụt khỏi tay, lăn lốc ra giữa đường.

Nhóc chạy ngang qua tôi, ý định ùa ra giữa lộ để nhặt quả bóng đó. Không hề thấy có người lớn gần đây, những hiên nhà kéo cửa sắt im ỉm. Hàng me che rợp đến lụp xụp, rũ nước mưa tí tách.

Tôi chụp vội cái con người bé xíu kia lại. Nguy hiểm thật, ai lại cho trẻ con ra đường chơi thế này? Ôi thật là!

\_ Nhóc con! Em chạy đi đâu thế? – Tôi dùng chất giọng thật ngọt ngào để hỏi.

Cu cậu nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi chỉ tay ra đường, tiếng nói trẻ nhỏ chưa rành mạch:

\_ Bóng! Bóng!

\_ Em muốn lấy quả bóng kia sao?

Nhóc gật gật đầu, nhìn tôi thành khẩn.

Tôi phì cười, xoa đầu nó. Cái cảm xúc u buồn tự dưng tiêu biến khi trông thấy nụ cười ngây ngô của bé. Dịu dàng:

\_ Em ngoan đứng yên ở đây nha! Chị sẽ lấy giúp em!

Cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn đứng nép vào thân cây me có lớp vỏ sần sùi, lá rũ cụp. Nó giương mắt nhìn tôi, chờ đợi.

Đường phố có mưa bay bay, không nặng hạt nhưng của làm mặt đường ướtnhem. Vài người cẩn trọng vẫn mặc áo mưa. Cả con đường đầy màu sắc nomvui mắt.

Tôi nhìn ra con đường. Xe chạy theo trình tự của đèn tín hiệu. Đườngkhông có dãy phân cách. Đường hai chiều lộn xộn xe là xe. Nước mưa rẫythấm vào mặt tôi, hòa vào cùng mồ hôi mằn mặn.

Cố đợi đến khi đèn báo hiệu bật đỏ. Tôi nhích chân bước ra, dòng xe trước mặt dừng lại, tôi hiên ngang đi ra nhặt quả bóng.

Khoảnh khắc khi tôi cúi người nhặt quả bóng. Đột nhiên, phía xa, mộtchiếc ô tô chạy ngược hướng chạy ù đến, nhanh như bị ma đuổi, lấn tuyếnsang đường bên tôi. Tiếng động cơ gào xé bật tung trong màn nhĩ, tai tôi ong ong, mắt mở to trân trân nhìn nó.

Thình thịch\_tim tôi đập cuồng loạn trong khoang ngực. Chiếc xe lao tớigần, như hổ dữ vồ lấy con mồi trước mặt. Không gian đứng yên, tôi chỉbiết nhìn lấy nó. Thời gian như trôi chậm, rõ ràng đến mức như tôi cóthể nhìn thấy từng phân tử không khí đang chuyển động. Đầu óc choángváng. Mi mắt bị nước mưa chảy xuống ướt đẫm, nhòe đi, mờ mịt.

Trong dãy trí nhớ như một mạch nước ngập tràn khỏi lòng đất, tôi chẳngnhớ rằng mình đang đứng giữa đường. Chỉ nhớ từng kỉ niệm từ lúc bé thơđến lớn, ồ ạt tuôn ngập đầu óc tôi. Bám kín mít hết thảy mọi hoạt độngtư duy. Tay tôi lạnh dần, cảm nhận cái chết đang diễn ra trước mắt.

Rõ nét. Trung thực. Không hề mang chút dàn dựng. Tôi đang bị chiếc xethu hẹp dần luồng không khí ít ỏi. Ngợp thở. Chân nặng nề như vác chì.Tôi sắp chết.

Đâu đó trong tâm trí. Đen kịt. Ố đục như mặt kính lâu ngày không lauchùi. Những tiếng gọi day dứt như xé lòng lại vang lên văng vẳng.

\_ “Hàn Băng”.

\_ “Hàn Băng”.

\_ ....

Âm thanh đáng sợ như một phát súng gây tê khiến tay chân tôi tê cứng.Thân thuộc. Lãnh khiếp. Chiếc xe lao dần tới. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơnđau từ xác thịt ập tới. Từ từ… từ từ…. Cơn đau sẽ tới nhanh thôi…

Mưa bỗng nặnghạt như trời đang nôn mửa, đổ rào rào xuống mặt nhựa đen rám... Gió tápvào tôi... Ngọn đèn tín hiệu lề mề đếm ngược...

Thời gian đứng lặng cặp kè cùng tên tử thần khốn khiếp đang nhỡn nhơ đếm ngược thời gian lại. Ngực đau thắt. Khó thở. Tay bũn rũn. Vậy là tôi sẽ chết...

Tít tắc...

Một giây...

Tích tắc...

Hai giây...

Tít tít... Tắc tắc...

Vĩnh biệt tất cả!

Màn nước mưa tuôn ướt mắt tôi, làm mắt tôi đau rát như rách toạt. Cơn ám ảnh trong tâm trí về những tiếng gọi kì dị trong trí nhớ dần thoái lui. Mưa làm đầu óc tôi tinh sạch. Những gương mặt người thân lờn vờn quanhtôi. Có ba đang cười, có mẹ đang âu yếm tôi, có con Phượng Nhi chuyêngây hấn với tôi, có Dolly, có đôi mắt nâu trong đẹp của Vĩ An, có cả khỉ vàng Khánh Di, và... Cả cậu ấy\_Thiên Thần đang réo gọi tôi.

Mọi thứ như một luồng âm thanh xoáy sâu mạnh mẽ, lùa nhanh trong đầu như một phát đạn ghim thẳng vào trung ương thần kinh, bảo nó phải tuân thủnghiêm ngặt công việc của mình. Tư duy. Nhận thức. Nhanh như chớp, cácnơ ron bắt được thông tin. Hoạt động như một chương trình máy tính.

Tôi bị tiếng động cơ gào rú chấn động trong phút chốc. Giờ đây, mọi nghĩ suy thoáng như một khu vườn được phát hoang tinh tươm. Rõ mồn một. Tôiđã biết mình đang làm gì rồi!

Hơ hơ, cái gì kì cục vầy nè? Chán sống rồi à? Tự dưng đứng đây cho xetông chơi hả? Trời ơi! Con hâm! Mày không biết chạy à? Chân mày liệtdưới đất rồi sao? Ôi Chúa ạ! Sao lại cam chịu chờ chết thế này? Chạy!Chạy nhanh thôi! Không chạy là ba má vào Chợ Rẫy thăm nuôi thật đấy!Không chừng ra tới Bình Hưng Hoà nghỉ ngơi luôn thì khổ! Trời ơi, đứngđó nữa à? Nhảy lên lề mau lên!

Khốn rồi! Rất tiếc là mọi suy nghĩ đó đến quá chậm. Xe thì phóng vèovèo. Khi tay chân tôi phản ứng với não bộ thì giác quan của tôi đã cảmnhận sức nóng của động cơ xe nóng phả lên người, tiếng rít bánh xe trênmặt đường cứa vào thính giác tôi. Cái mà tôi chỉ nghĩ vào lúc này: Thoát thân. Sống. Tôi phải sống! Không thể chết lãng xẹt thế này được! Tía má ơi cứu con!

Những cơ bắp chân đầu tiên biết phản ứng sau mấy giây cứng đơ vì tuyệtvọng. Quả bóng trong tay tôi bị bấu nghiến sắp thủng. Mưa thấm lạnh vàomôi đến tê tái. Lạnh. Cái lạnh của mưa hay cái lạnh của nguy hiểm đangbủa ngập? Tôi chỉ biết là nên nghĩ làm sao để phóng đến vỉa hè nhanhnhất. Đầu tôi ngoái lên lề đường, nơi nhóc bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi. Bước chạy sải chân dài đầu tiên. Mùi xăng áp gần. Màu nước sơn đen củacon quái vật đó đập vào mắt tôi. Ào nhanh như lốc thổi. Gió có mùi xănghắc lên khó chịu.

Thình thịch.

Nhịp chân thứ hai nối bước, cảm nhận vật gì đó cứng ngắc đập vào gối,đau ê buốt. Điếng hồn. Hoảng sợ. Mất đà. Tôi rơi tự do ngã sà xuống mặtđường ướt đầy nước mưa.

Oh yeah!!! Ba má ơi! Con sống rồi! Tôi đủ tỉnh táo để nhìn thấy con quái vật đó quẹt ngang mặt mình trước khi rơi vào trạng thái vô thức lầnhai.

Cơn choáng váng do mất đà té nhào lại làm trí óc tôi trống rỗng. Tốisầm. Ê buốt. Tôi lại phải chờ cơn đau do tiếp đất áp vào da thịt. Từtừ... Thời gian lại xâu xé lí trí tôi thành một cái vỏ trứng gà nát vụn.

Chân tôi đau ê ẩm. Mắt ướt nhoè. Tim nhảy hip hop. Hu hu, chuẩn bị hun Thổ Địa thôi! Sao mà chân tôi ê nhức thế này?

Đột nhiên, khi tôi cảm nhận bản thân sắp nằm dài trên mặt đường, mộtvòng tay ấm nóng mạnh mẽ siết lấy tôi, vững vàng đến nỗi tôi nghĩ mìnhđang tựa vào một chiếc ghế salon êm ái. Ấm áp đến mức tôi muốn vùi chặtngười vào vòng tay êm ái đó. Có mùi nước hoa thảo mộc thơm mát thoangthoảng lảng vảng trong nước mưa. Người tôi lao dài trên nền nước mưa bìbõm. Quái lạ! Ngã mà không thấy đau thế này?

Tôi lí hí mở mắt. Có ai đó đã ôm siết tôi lại, thay tôi tiếp nhận cáiđau với nền đường lạnh lẽo. Vòng tay đó đủ mạnh ôm khít tôi trong lòngnhưng vòm ngực đó lại ôm nhu làm gối tựa bảo bọc lấy đầu của tôi. Antoàn, cảm giác an toàn đến nỗi tôi muốn được vòng tay này mãi ôm chặtlấy tôi.

\_ Này! Nhỏ tính nằm trên người anh hoài sao?

Có tiếng nói cất lên, là tiếng của con trai, trầm ấm và dịu dàng. Tôi cảm giác nó quen quen.

Tôi vẫn rúc sát trong khuôn ngực săn chắc kia, nghe rõ cả tiếng con timtrong lòng ngực ai đó đang đập nhịp nhàng, bình lặng. Hơi ấm nam tínhvẫn bao bọc tôi, dịu nhẹ nhưng yêu chiều.

Tôi ngẩng mặt. Vòng tay ấy buông thõng người tôi ra. Tôi được nới lỏng người liền nhướn dậy, dáo dác nhìn.

Thượng Đế ơi, Ngài xem! Ngượng chết đi thôi! Tôi đang nằm trên người một tên con trai, lại còn ôm người ta cứng ngắc nữa chứ. Hây da, nãy giờ ăn đậu phụ của người ta không ít, vô tư chiếm giữ tiện nghi từ vòm ngựcđó! Ôi, xấu hổ quá đi mất!

Tôi hoảng hồn lồm cồm bò dậy. Mưa phất vào người, ướt nhẹp. Quần áo dính chặt vào người khó chịu. Cả người thoải mái nằm trên người cậu trai trẻ kia thì đúng là quá mất mặt. Oái, đang ở ngoài đường mà! Oa, tôi muốncó một cái lỗ để chui xuống!

Người con trai có mái tóc bạch kim ướt mem, sướt cao khỏi trán, đạo mạo, khí phách. Cậu vẫn ngã dài trên đất do che chở cho tôi. Hơi thở nhè nhẹ làm khuôn ngực nhấp nhô như sóng lay nhẹ ở khơi xa. Tôi há hốc mồm, mắt chớp chớp bất ngờ. Nín thinh như hến. Người này sao quen đến thế?

\_ Không biết đỡ người ta dậy sao? Con thỏ trắng có móng vuốt họ mèo? - Cậu trai đó lại hỏi, cười ấm như tia nắng ở Paris.

Đây là...

\_ Còn ngồi thộn mặt ra thế à? Ui da, cái tay khốn khổ của mình! Hic hic! - Anh nhìn tôi, hờn mác.

Tôi lật đật ngồi dậy, rời hẳn cơ thể của người kia. Quả bóng đã bị tuộtkhỏi tay, lăn vào lề đường. Tôi quỳ trên mặt đường, chiếc quần leggingngang gối thấm mưa ướt lạnh. Tôi đỡ lưng người con trai ấy dậy.

Một số người quan tâm dừng xe lại lo lắng. Thấy không có ai bị thương,họ lại nổ máy xe rời đi. Chiếc xe đen vừa rồi đã biến mất dạng.

Chàng trai nặng nề ngồi dậy, mày khẽ cau lại, nhăn nhó. Chắc là đau lắm. Cả đầu đập xuống đất thế mà không chấn thương sọ não thế cũng hay lắmrồi.

Mưa đổ hạt tròn đầy, ướt nhũng mái tóc của tôi và anh ấy. Thằng nhóc nhỏ đã ôm lấy quả bóng, sợ sệt rút vào mái hiên nhà.

\_ Oa, anh ơi, có sao không? - Tôi bối rối hỏi han, quỳ sạp trên đường, chả màng tới cảnh quang hiện tại.

Người con trai phủi cánh tay trầy trụa, chớp mắt:

\_ Trăng sao gì? Ban ngày chưa có sao! Nè, nhỏ điên hả?

\_ Hả? Điên gì?

\_ Thấy xe tới mà không tránh. Suýt nữa là bị tông cho một phát rồi! À,thôi nào! Mưa lớn đấy, tìm chỗ trú mưa cái đã! - Anh phủi tay đứng hẳndậy, vẫn thuyết giáo. - Nè, sao còn ngồi lì ra đó?

Tôi lơ mơ nhìn người con trai. Cảm giác thật quen! Hình như đã từng gặp nhau! Lúc nào vậy ta?

Ngây ngốc lề mề bò người đứng dậy, bỗng dưng một cơn điếng hồn làm tôi té thụp xuống.

\_ Ái da! Đau quá!

\_ Nhỏ sao thế?

Tôi nhăn nhó rên rỉ, hu hu, sao mà đau thế này?

\_ Á! Cái chân của mình!

Người con trai khẽ cau ấn đường, cúi người xuống nhìn chân tôi.

Trời đất! Chân trái của tôi... Á! Máu kìa! Hu hu, oa oa, sao thế này?

À, nhớ rồi, tại thân thể chậm chạp phản ứng với cái xe nên mới ra thế.Lúc nãy, khi cái xe vụt qua, tiếng đập "rầm!" là do mũi xe đã tông vàođầu gối tôi. Bây giờ, nó tím bầm, sưng tấy, đổ máu trầy trụa.

\_ Ôi trời! Sao thế này? Chân nhỏ bị thương rồi! - Anh thản thốt.

Mưa kéo hạt dài trĩu đi biểu tình khắp bầu trời, nếu cứ ở mãi đây chắclà sẽ ướt chèm nhẹp mất thôi. Còn chân tôi...đau tới nỗi lếch đi khôngnổi. Thảm quá!

Mái tóc bạch kim kia đưa tay kiểm tra vết thương trên chân tôi. Nước mưa thấm vào vệt da rách đau ghê gớm. Máu tí tách theo mưa chảy xuống mặtđường.

\_ Vào trong nhanh thôi! - Anh nói, rồi quỳ thụp xuống. - Theo anh!

Tôi vẫn ngốc nghếch hỏi:

\_ Anh làm gì thế? Đi đâu?

\_ Trời ạ, thưa chị, đi tìm chỗ trú mưa chứ đi đâu? Lên đây, em cõng chị ạ! - Anh kéo tay tôi quàng lên cổ mình.

\_ Ơ...nhưng mà... - Chưa kịp để tôi nói hết câu, dáng hình to cao đó đã cõng thóc tôi lên lưng, vội vã nép vào lề đường.

Tôi đành để yên cho người đó cõng, chân quá đau, không thể đứng vững đểtự đi bộ. Ngẩng mặt nhìn về mái hiên, thằng nhỏ bé con đã chạy mất tiutừ đời nào.

Dọc con đường, có một tiệm books-coffee, bao bọc bằng kính thuỷ tinh nâu vào những dây thường xuân mang hơi thở cổ kính cùng bảng tên khắc bằnggỗ mộc mạc: "Vô định" - Tên của quán coffee đó, mang một cảm giác du mục và thật tự do.

Chàng trai cõng tôi chạy nhanh vào quán, nơi đó là nơi gần nhất trốn được cơn mưa xối xả ngoài trời.

Anh cõng tôi, đẩy cửa bước vào. Mùi hạt coffee rang thơm lựng nức mũi.Có cả mùi bánh nướng mới ra lò mang hương béo ngậy. Cả không gian ấm ápngập tràn những mùi hương thơm phức hoà cùng sắc nâu vàng cùng tông củagiấy dán tường và nội thất gỗ mang kiến trúc Nhật. Các tủ sách tạo ramột ô vuông phân chia các bàn thành các gian riêng biệt. Chân bàn thấp,đệm ngồi màu nâu mềm mịn. Trên bàn còn kê một chậu bonsai nhỏ và xấpgiấy dành cho các vị khách đam mê nghệ thuật gấp giấy Origami trổ tài.Không khí toát lên một vẻ tĩnh lặng và yên bình tuyệt đối.

Bóng dáng một chàng trai cõng cô gái trên lưng ướt nhem vào quán làmkhông ít vị khách đang chăm chú đọc sách phải ngẩng mặt lên nhìn trộm.Mùi thảo mộc toả mát vào cánh mũi tôi, là mùi nước hoa của chàng trai,nét cổ điển và dịu mát. Anh ấy đặt tôi đến chiếc bàn ở góc trong cùngcủa quán, áp sát mặt kính nâu, xung quanh được bao bọc bởi những kệsách. Có một ly Macchiato đang uống dở để cạnh quyển "Đắc nhân tâm" đặttrên bàn, vậy đây là chỗ ngồi của anh ấy.

Lúc anh cõng, tôi đã cố vặn vẹo bộ nhớ của mình để tìm ra bóng hình đó.Cái nụ cười dịu dàng khi anh đặt tôi ngồi xuống, giọng nói trầm ấm vàmái tóc bạch đẹp như mây trời,... Tất cả đều mang một nét ấn tượng đãtừng tồn tại trong tâm trí:

[NHỚ! Anh tên là Nguyễn Chí Linh! Nhớ rõ! Là Nguyễn Chí Linh nhớ chưa! Chúng ta sẽ còn gặp lại!].

Oa, tôi nhớ rồi! Anh ấy tên là Chí Linh, đó là người đã giúp tôi bắtcướp vào hơn một tuần trước. Hì hì, anh ấy đúng là anh hùng làm việcnghĩa "siêu siêu cấp" luôn. Lần đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, chóngvánh khiến tôi không ấn tượng sâu sắc lắm. Hôm nay, anh lại cứu tôi lầnnữa. Oài, lại thiếu nợ lần nữa rồi!]

Khi anh đặt tôi ngồi xuống, tôi vội xoay sở kiểm tra tay chân xem cònbị thương ở đâu nữa không. Rất may là chỉ bị thương ở gối trái.

Thấy người bọn tôi ướt nhem, người phục vụ nhanh nhảu đi lấy từ đâu rahai cái khăn bông trắng cho bọn tôi lau lại mái tóc ướt sũng.

Tôi nhận lấy cái khăn, cười khách sáo. Anh ngồi vào đệm bên cạnh, lấy khăn vò khô mái tóc ẩm ướt. Tôi mím môi, nhẹ giọng:

\_ Cảm ơn anh đã cứu em, Chí Linh.

\_ Hơ hơ, tưởng nhỏ quên anh rồi chứ! - Anh bật cười, nhướn mắt. - Này, chân nhỏ có đau lắm không?

Tôi lấy miếng khăn giấy trong hộp đựng mang kiểu một chiếc ghế bành nhỏxíu, màu da bò, lau nhè nhẹ những vệt nước mưa lẫn máu bám quanh miệngvết thương.

\_ Ờ, không sao ạ! Tay anh mới đáng lo, anh đau lắm không? - Tôi suýt xoa.

Anh nghiễm nhiên nhấc tách Macchiato lên hớp một ngụm, vô tư:

\_ Chả sao cả, xây xát sơ sơ thôi mà! - Ngừng một lúc, anh lại hỏi. - Màtại sao lúc nãy thấy xe tới mà nhỏ không tránh? Muốn tự sát hả?

Tôi nhíu mày, cả bản thân cũng không hiểu nổi việc làm của bản thân khi ấy.

Cố gắng giải thích:

\_ Em cũngkhông biết nữa! Tự dưng lúc ấy đầu óc em rỗng tuếch, chẳng suy nghĩđược gì. Tai ong lên choáng váng. Lúc đó, tự dưng em cảm nhận như cómột tiếng nói rất kì quái níu kéo chân em lại. Tiếng gọi thảm thiết, uuẩn như vong hồn vậy. Rùng rợn lắm!

Linh chồm sát gần, tò mò:

\_ Hả? Thật sao? Tiếng gọi đó là gì?

\_ Ờ, cái tiếng gọi một cái tên, thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu củaem. Chất giọng nói tiếng Hoa. Cái gì mà... "Băng Nhi!", "Tiểu Bạch!",rồi lại "Hàn Băng! Hàn Băng!". - Tôi thật thà trả lời, chắc là tôi phảiđi gặp chuyên gia tâm lý để giải mã hiện tượng trên rồi đây.

\_ Hàn Băng? - Giọng Linh hỏi tôi, nhỏ xíu, mặt cứng đờ, xám trắng.

Tôi gật gật đầu:

\_ Vâng ạ!

Hình như tôi thấy nét mặt kia khẽ thoáng tím tái, rất nhanh rồi lại trở lại hồng hào.

\_ Ờ, coi chừng nhỏ xem phim Tào nhiều quá nên bị lậm đó.

\_ Hơ hơ, anh trêu em à? Đáng ghét! - Tôi bĩa môi dỗi, rồi lại cười vuingay. - Mà cảm ơn anh đã cứu em nha! Không có anh chắc là nãy giờ em còn nằm liệt trên đường. Ủa? Mà sao lúc nào em gặp nguy thì anh cũng xuấthiện kịp thời mà tương trợ thế hả?

Khăn trắng vắt trên cổ, mái tóc trắng khô bong xốp phồng như một cây kẹo bông trắng. Linh dùng tay vuốt mái tóc mình trở lại ngay nếp, nheo mắt:

\_ Hì hì, thì anh bảo chúng ta có duyên mà! Vốn anh đang uống coffee tạiđây, tự dưng nhìn ra ngoài cửa lại thấy nhỏ lững thững đi tới, y như kẻmất hồn, tính ra chào hỏi nhỏ một tiếng,...ai dè, xém nữa trông thấy ánmạng rồi! Mà hồi nãy nhỏ đuổi theo ai mà chạy như trối chết vậy?

\_ Oài, nhìn lầm ấy mà! - Tôi xua xua tay, cố che vẻ bùi ngùi khi nhớ tới con người mà tôi đã điên rồ đuổi theo\_người không bao giờ tồn tại trêncõi đời, vì cậu là thiên sứ, thiên sứ phải ở trên thiên đàng.

\_ Không có gì thật sao? - Chí Linh lại hỏi.

Tôi chắc nịch:

\_ Thật mà!

Đột nhiên, chàng trai ngồi bên cạnh tôi lại đứng dậy, rời khỏi bàn.

\_ Nhỏ ngồi đợi xíu nhé!

\_ Anh Linh đi đâu thế?

Anh không trả lời, chỉ nháy mắt, tia mắt lấp lánh một hào quang tươisáng. Nói rồi, anh len người ra khỏi gian phòng áp cửa kính, đi sâu vàoquầy pha chế, chẳng thấy bóng tăm.

Mưa lất phất ngoài trời, đọng những hạt tròn mẩy trên tấm kính dày. Nước mưa chảy loang lổ, tưới mát những dây thường xuân chằng chịt trên cáihàng rào gỗ trắng phía trước quán. Bên trong quán ngan ngát mùi bánhnướng từ bột mì phết bơ vàng thơm béo, chưng lộng trong một tủ kính bắtđèn vàng bắt mắt. Có tiếng nhạt nho nhỏ dịu dàng vang vang trong cảnhvật nồng ấm.

Tôi đảo mắt dòm quanh, những vị khách vẫn chuyên chú trong thế giớiriêng của mình. Tiếng mưa bị lớp kính dày ngăn cách chỉ còn là tiếng xìxào bé xíu. Có âm thanh của giấy lật sột soạt. Người tôi lạnh run nhẹ,cả buổi sáng tôi đã bị cơn mưa bụi tẩm dần vào người, nhưng lâu quá cũng sinh nhiễm lạnh.

Kệ sách bên cạnh tôi đều là hàng sách bán rất chạy vào mùa hè này. Cónhững quyển "Hạt giống tâm hồn", vài ấn phẩm của một tờ báo teen cũngđược trưng bày ở đây, tôi lẩm nhẩm dò từng đầu sách, nào là: "Hãy nóiyêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả",... Xaxa, một kệ đầy những quyển tiểu thuyết từ văn học mạng. Chủ quán dành cả gian tủ ở khu trung tâm để trưng bày các tác tác phẩm của văn học Nhật. Tôi thấy có bản tiếng Nhật chính gốc của quyển "The memory of thegeisha", "Rừng Na Uy", một số sách hướng dẫn nghệ thuật Trà Đạo và HoaĐạo, có vài quyển dạy gấp Origami và cả cách trồng Bonsai. Có lẽ, ngườichủ này rất yêu văn hoá của đất nước mặt trời mọc, bởi chính bài hátđang phát cũng là một ca khúc tiếng Nhật, kiến trúc nơi đây của mang hơi hướm kiến trúc của nước Nhật xa xôi.

Oa, đúng là một nơi đọc sách lý tưởng.

Anh Linh trở lại không lâu sau đó, trên tay bưng một khay thức ăn. Cóthêm một ly Capuchiano nóng ấm được vẽ hình một chú thỏ xinh xắn từ bọtcoffee, thêm một dĩa bánh su kem bé bé xinh xinh và cả bông băng, thuốcsát trùng.

\_ Coffee tớirồi đây! Xin mời quý cô thưởng thức! Wow, thơm quá đi mất! - Mái tócbạch cười rạng rỡ, hít hà mùi coffee ngọt béo đến thèm thuồng.

Tôi bị mấy "em" bánh su béo ú rù quyến cái bao tử trống rỗng làm phải nuốt nước bọt ực ực. Chớp chớp mắt nhìn Linh:

\_ Anh mời em sao?

\_ Ừm, coffee nè, bánh nữa nè, ăn đi! Trời lạnh thiệt đó nha! Xem tay nhỏ kìa, sởn gai ốc lên cả rồi! - Nói rồi, anh loay hoay bên chiếc đệm đốidiện, ở đó gấp gọn một chiếc hoodie vàng làm từ vải nỉ ấm áp, là áo củacon trai, tôi chắc rằng là áo của Linh. - Khoác vào đi, coi chừng cảmlạnh! - Rồi anh choàng áo lên vai tôi.

Sự tử tế đầy ôn nhu, ân cần mà dịu dàng thế này từ một người con trailàm tôi bẽn lẽn. Thú thật, tôi vốn dễ kết thân với con trai hơn là nữ,có lẽ do cái tính lanh chanh, huyên náo và chả thèm uy phục ai của mìnhkhá giống một đứa con trai hơn. Tuy tên Di và An đều thân với tôi lắmnhưng họ cũng chưa bao giờ ôn nhu với tôi với vậy, như anh, và.... Thiên Thần. Sự ôn nhu của anh hệt như Thiên Thần.

\_ Anh tử tế quá! - Tôi cười ngượng ngập, luồng tay vào áo hoodie, kéokhoá cao ngang ngực, chiếc mũ dính liền tung tẩy sau gáy. Sự ấm áp từchiếc áo khoác ràng buộc tôi trong êm ấm, mùi thảo mộc thơm dịu lẹ làngchui vào mũi tôi. Gãi gãi đầu cười.

\_ Sao anh tốt với em thế?

\_ Vì anh không có em gái. Anh thích em gái hơn em trai. Anh có một thằng em. Trời ạ, nó giống giám ngục quản giáo anh hơn một thằng em trai.Không hiểu sao nhìn nhỏ anh lại nhớ tới nó, tự dưng muốn quan tâm. Ướcchi nó là con gái để nhu mì như nhỏ. - Đôi mắt đen láy như hai viên culi tròn sáng, long lanh nhìn tôi, đẹp như một ánh sao trong chòm sao Bắc Đẩu.

\_ Vậy anh thích em giống em gái thay cậu em của anh?

\_ Được không nào? - Anh tỏ ra uỷ khuất. - Anh sẽ buồn khi sự thành tâm của mình bị từ chối.

Tôi chun mũi, tay xoa vào thành ly coffee nghi ngút khói. Ấm ơi là ấm!

\_ Mình mới gặp nhau được hai lần ấy nhỉ? - Tôi nói, đầy hàm ý.

Những sợi tóc nâu loà xoà rớt xuống trán, che khuất con ngươi đen láy linh động, anh nhìn tôi, như dỗi:

\_ Ý nhỏ là quá nhanh để sự thân thiết này diễn ra tự nhiên?

Tôi không nói, cúi đầu nghịch cái khoá áo.

\_ Thì thôi vậy. Xem như anh chưa nói gì! - Anh Linh bí xị, ngang tàn bẻđôi cái bánh su trên tay khiến lớp nhân kem bên trong xịt ra đầy hấpdẫn.

Tôi vội vàng bào chữa:

\_ Dạ không, vì tính em khá cảnh giác thôi, nhưng em tin anh, vì anh đã cứu em hai lần.

Tiếng cười bật lên thích thú:

\_ Phì...hì hì... Nhỏ nghĩ anh là lừa đảo hay yêu râu xanh à?

\_ Ya, là anh tự thừa nhận. Em không có nói thế! Chúa chứng giám cho em!

Vệt môi hồng như một quả dâu chín nhoẻn lên xinh đẹp, chàng trai ngồicạnh tôi có nụ cười mị lực như cả cánh đồng hoa hướng dương bắt nắng toả sáng.

\_ He he, coi như nhỏ đồng ý cho anh xem là em gái.

Tôi thổi nhè nhẹ vào ly Capuchiano:

\_ Dĩ nhiên! Vì em còn thiếu anh hai món nợ.

## 17. Q.1 - Chương 5.6 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Vẫn còn ôm giấc mộng lấy thân báo đáp hả? - Linh trêu.

\_ Xì, anh muốn ăn đòn phải không? - Tôi chanh chua.

Tiếng mưa vẫn rả rít ngoài trời, con đường chợt thưa thớt, vắng tanh người.

Linh ăn xong cái bánh, luôn tỏ ra tự nhiên nhưng điệu bộ vẫn toát nên vẻ thanh nhã, quý tộc như bậc Đế vương.

\_ Này, đưa chân ra đây, cô "em thỏ" ngốc à! - Anh cầm lấy bịch bông y tế, nhướn mắt.

Tôi đã bẻ cái bánh nhỏ ra, xơi ngon lành. Vẫn mang một nét ngây thơ, hỏi:

\_ Quên mất, sao anh tìm ra bông gòn, băng cá nhân và oxy già hay thế? Mưa lắm ngoài trời thế mà!

\_ Bên trong quầy có tủ y tế.

\_ À, ra vậy. - Tôi gật gù, rồi nói. - Thôi, đưa đây, em có thể tự xoay sở.

Anh xua xua tôi, cứ tiếp tục:

\_ Không sao, nhỏ ăn tiếp đi! Anh giúp em gái!

Tôi cười vui vẻ, mang phần thú vị với người con trai trước mặt mình. Cứtưởng mẫu người dịu dàng, ga lăng với phái đẹp thế này đã tuyệt chủnghết rồi chứ.

Tuy thấy mình có phần hơi dễ dãi nhưng tôi vẫn khẽ khàng duỗi cái chântrái tím bầm ra cho người đối diện xem xét. Nếu không có Linh đòi giúpthì tự tôi cũng sẽ loay hoay tìm dụng cụ y tế để sát trùng vết thương.Tôi không muốn chân mình bị áp xe và để lại sẹo.

\_ Ôi, xem này, nó tấy đỏ hết cả rồi! - Anh ca thán. - Sao nhỏ không cẩn thận thế hả?

Tôi dùng cái muỗng khuấy nhẹ ly coffee khiến hình thù con thỏ trên váng bọt của ly bị biến dạng, móp méo.

\_ Vâng, "ông ứng bà hành" mới thế ấy đó chứ! Bình thường em đi đứng cẩn thận lắm mà, con mắt đâu để trên chân mày đâu!

\_ Xem như xúi quẩy đi. Dù sao cũng do nhỏ có lòng tốt giúp thằng nhỏ đó. Tính ra do làm việc tốt mà bị thương, đáng mà! - Linh cẩn trọng dùngbông gòn lau đi đám máu khô trên miệng vết da rách. Ngón tay cử độngchầm chậm như sợ tôi đau.

Tôi phụ hoạ:

\_ Ờ...cứ xem là vậy đi!

Linh lại cười ôn nhu, tay thấm thuốc sát trùng ướt đẫm miếng bông gòn mới, chấm chấm lên chân tôi.

\_ Đau đấy nhé, ráng chịu một tí! - Linh nói.

\_ Không sao đâu! Em không sợ đau!

Nói vậy, nhưng tôi vẫn khẽ cau mày vì ê ẩm. Đau rát vì cái gối sưng tímđến ê nhức mà không thể co duỗi khớp gối tự nhiên được. Nghĩ rằng látnữa tôi không thể tự đi về nơi đoàn film làm việc nổi.

Vốn hôm nay tôi làm việc từ 3 giờ sáng ở một căn hộ ở toà chung cư gầnđây, quay đến sáng hửng thì hết phân cảnh. Rỗi việc, lại tỉnh ngủ, tôiđịnh đi dạo phố xá một lát rồi mới về. Ai ngờ, tự dưng con mắt bị quánggà, "trông gà hoá cuốc" nên lơ ngơ đuổi theo rồi lạc lại chỗ này. Đúnglà một ngày mang tâm trạng ngớ ngẩng hết sức!

Linh dùng băng gạc trắng băng lại vết thương trên chân tôi, miếng gạc cản trở làm tôi không thể gập chân lại.

Làm xong, anh ngẩng mặt nhìn tôi trìu mến, y như lúc ba tôi cười mãn nguyện khi đã băng bó xong cho một con thú nhỏ.

Mưa rơi mang hạt tròn đầy như châu sa, lấp lánh trên mặt đường đầy nước, tuôn chảy thành dòng xuống những miệng cống.

Ly coffee vơi gần phân nữa, tôi cảm kích nhìn anh.

\_ Anh Linh băng khéo quá, y như có nghề vậy!

\_ Hì hì, anh từng học qua lớp sơ cứu người bị thương ấy mà! - Anh thudọn đám bông gòn đã sử dụng về một góc mâm đặt trên bàn, gãi đầu khiêmtốn.

Tôi đặt ly coffee trên tay xuống, nhanh nhảu:

\_ Tay anh cũng bị xước này, để em giúp anh!

Linh cản tôi:

\_ Thôi này, không cần đâu!

\_ Ngồi yên nào! - Tôi vờ gắt.

Rồi tôi giựt lấy chai oxy già anh cầm trên tay, lanh lẹ kéo cánh taytrầy trụa của anh, tiến hành "sơ cứu". Thật ra, băng bó cho thú thì tôilàm nhiều rồi, còn băng cho người thì trừ bản thân ra tôi chưa dám làmvới ai. À, ý tôi không phải ví Linh như chuột bạch thí nghiệm nhé!

Linh cười trừ, để yên cho tôi tự do "hành động". Cánh tay anh ấy trắngmịn ngang ngửa da tay của tôi, các khối cơ hài hoà không phô trươngnhưng toát nên nét nam tính rõ hằn. Vết thương cạn, trầy sơ bên lớp biểu bì trên cùng, máu tứa rịn nhưng đã khô hẳn, liền thành vết mài đỏ sậm.Dùng bông tẩm thuốc sát trùng xoa nhẹ lên vết thương, Linh không la đaumà thè lưỡi nheo mắt.

\_ Rát hông?

\_ Sơ sơ. - Anh cười.

Xử lý một vết thương nông khá đơn giản, tôi chỉ việc sát trùng nó và dán băng cá nhân lên là xong.

\_ Xong rồi nè! - Tôi phủi tay, thích thú.

\_ Đã bảo không cần phiền phức thế mà. - Anh lèm bèm.

Tôi lắc đầu:

\_ Không được, đừng chủ quan, anh phải thay băng cá nhân thường xuyên đấy!

\_ Biết rồi mà!

Chợt, Chí Linh cho tay vào túi quần, rút điện thoại ra, hình như anh có tin nhắn mới.

Trong khi đó, tôi đã xử xong ly coffee của mình, cái vị ấm nóng của nó làm tôi quyến luyến.

Anh dò trong cái điện thoại cảm ứng trong non một phút rồi phăng phịchnó lên bàn, mặt có chút đanh lại như muộn phiền. Kể từ lúc rút điệnthoại ra thì tôi thấy nét mặt Linh u ám hẳn.

\_ Anh sao thế? - Tôi đặt ly coffee xuống, quan tâm.

\_ Chả sao cả! - Linh nói, mắt chỉ hướng vào màn hình điện thoại vừa tắt đèn.

Tôi nhạy cảm:

\_ Hình như anh không được vui!

Linh lặng tăm, ngồi sát tựa lưng vào tường, y như tôi ngồi, anh vơ lấymón trang trí hình quả tim nhồi bông màu chocolate nâu ôm lên ngực, ủrũ:

\_ Không có gì!

\_ Sao nè, nói coi em là em gái mà không chia sẻ à?

Anh xoay qua nhìn tôi, mặt vẫn u uẩn, xem như thực sự có điều gì đụng chạm mạnh đến làm tâm trạng anh thay đổi như thế.

Mi mắt chớp nhẹ nhàng, Linh nhìn tôi, cảm giác thân thuộc yêu chiều nhưcách nhìn của người anh đang nhìn cô em bé bỏng. Anh thở dài, lâu lắmmới cất thành tiếng.

\_ Có bao giờ...nhỏ bị bạn thân...phản bội chưa?

\_ Có bao giờ...nhỏ bị bạn thân...phản bội chưa?

Câu hỏi của Linh làm tôi cứng họng.

Bạn thân. Tôi có nhiều đó chứ. Bff của tôi có Dolly nè, Vĩ An nè, KhánhDi nữa, tính luôn cả bé cún Hạnh Phúc cũng là tri kỉ của tôi. Và tấtnhiên là chưa bao giờ họ đối xử tệ bạc với tôi (trừ tên Di vì tình vongnghĩa kia thôi). Xem ra, tôi không thể nào hiểu được cảm nhận của anh ấy vào lúc này.

Mím môi, tôi cũng ôm một trái tim nhồi bông màu chocolate, quay sangnhìn, bắt gặp phải ánh mắt anh. Thoáng như thấy ánh mắt kia long lanhnhư giếng khơi tràn nước, nhưng rất nhanh rồi đôi mắt ấy lại trở lại nét đẹp trong trẻo bởi con ngươi linh động, luôn sáng ngời, trong vắt nhưmột thế giới phủ ngập sắc nắng. Anh Linh có đôi mắt không biết buồn.

\_ Chưa bao giờ ạ! - Tôi đáp, mang theo sự chân thật tuyệt đối.

Linh gật gật đầu, cười gượng, nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp thở kéo quãng dài một cách đầy ưu phiền bên cạnh mình. Anh vẫn tựa đầu vào vách tường có giấy dán màu vàng đi cùng với những hoa văn nâu đồng tinh tế. Chúngtôi ngồi cách nhau chỉ chừng một gang tay.

Thế giới bên ngoài lớp kính kia vẫn đắm chìm trong một màn mưa bạc dày,như trút hết những hơi nước ngưng tụ quá lâu trên những ụ mây đen tíchtụ sau mấy ngày âm u, xối xả ào xuống phố thị. Giống như con người takiềm nén một nỗi buồn quá lâu, để nó gặm nhấm xé nát tâm can tới kiệtquệ rồi đến khi quá sức để giấu giếm thì sẽ tuôn ào, khóc sướt mướt, oàvỡ không dứt, mưa cũng thế, như đã phải nén dồn quá lâu mà trào dângkhỏi đám mây đen ngòm, xả như một vòi nước quên khoá tràn trề xuống mặtđất. Cả ngày hôm nay ước chừng phải chết rục trong những cơn mưa "sướtmướt" này rồi.

Rồi sau cái ngưng bặt từ người bên cạnh, lâu rồi anh cũng lại tiếp tục đoạn hội thoại dang dở với tôi.

\_ Vậy...nếu như một đứa bạn thân...thân hơn cả anh em ruột thịt...đứa mà mình tin tưởng tuyệt đối lại là đứa bán đứng mình...lúc đó...nhỏ sẽ làm sao? - Chí Linh nói, khó nhọc và ngắt quãng.

Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Mưa lạnh. Chiếc hoodie của anh ủ ấmtôi bằng mùi hương nhẹ nhàng mà khiến người khác mê mệt. Dĩa bánh trênbàn đã vơi đi. Ly Capuchino sạch cạn.

Tôi e dè, nỗ lực lắm mới dám phát ra suy nghĩ của mình:

\_ Có lẽ là...em sẽ...chấm dứt mối quan hệ đó. Vì...niềm tin trong em đãđổ vỡ...em không thể cố duy trì thứ tình cảm có mưu tính đó được...

\_ Không cho người bạn đó cơ hội quay lại sao? - Anh bỗng chồm lưng dậy,như khẩn khoản kéo tôi vào một sự tự ép buộc lý trí mình phủ nhận hếtmọi nghi hoặc, giải quyết giả thuyết đó bằng sự vị tha.

Tôi không dám cãi, nhẹ giọng diễn giải ý mình thật thoả đáng nhất, tránh làm anh kích động.

\_ Tất nhiên là em sẽ sẵn sàng tha thứ cho người bạn ấy nếu người đó tỉnh ngộ, hối cải. Còn nếu vẫn không biết ăn năn thì có lẽ rằng em không nên tiếc nuối tình cảm giả tạo này.

Anh nhắm hờ mắt, không hiểu anh đang nghĩ gì.

Tình bạn là một trong những tình cảm đáng quý nhất của con người. Nơibắt đầu của một tình bạn phải là sự tương đồng về suy nghĩ, sở thích,tính cách. Và sâu hơn là sự thấu hiểu và đồng điệu chân thành của haitâm hồn không mang tính toán, thiệt hơn. Nếu tình bạn được xây đắp từlòng mưu mô, toan tính từ trước thì nó chỉ như một dòng chữ viết trêncát, dần lâu cũng bị gió cuốn sạch, phai nhạt, không đáng để tiếc nuối.

\_ Bạn của anh...làm anh buồn hả? - Tôi cắn môi, khẽ hỏi, tự dưng cũng không biết bản thân đang e ngại điều gì.

Anh cười hiền, xoa đầu tôi như đứa trẻ.

\_ Ha ha, không có gì đâu! Anh chỉ hỏi vậy thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều!

Tôi mở mắt tròn xoe, nói:

\_ Vậy chứ sao anh Linh lại buồn buồn?

\_ Đâu có! - Chí Linh chối nguầy nguậy. - Anh chỉ buồn miệng hỏi vu vơ thế thôi!

\_ Ôi, anh rảnh ghê nhỉ? - Tôi bật cười, vung trái tim màu nâu đang ômtrong người ném vào Linh. Không gian bắt đầu trở lại màu sắc dịu nhẹ như hồi mới bước vào Vô Định.

Miếng gạc trắng trên chân vẫn ngoan ngoãn bao bọc lấy vết thương tím tấy trên gối. Ước chi ở đây có trứng gà nóng để lăn cho đám máu bầm dễ tanthì hay biết mấy. Tay tôi vuốt nhẹ lên mặt miếng gạc, tự nhủ sẽ phải mua thêm thuốc giảm đau, kháng viêm mà uống. Mong là vết trầy trên tay anhLinh sẽ mau chóng bình phục, anh vì giúp tôi mới bị thương như vậy.

Chí Linh nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn tuôn rơi làm mặt đường trũng đầynước, miệng cống no nê không thể hút thêm nước khiến con đường bì bõm,xe qua lại bế tắc vì chết máy.

Tôi cũng nhìn ra cửa kính, dây thường xuân treo mình đu đưa qua lại trên hàng rào, tôi muốn với tay ngắt một chiếc lá nhưng tấm kính chắc chắnđã cản trở. Tinh nghịch hà hơi vào mặt kính, không khí lạnh ngưng tụthành những vết nước nhỏ bám li ti trên kính thành một mảng ố mờ. Tôiđưa tay vẽ một trái tim bằng mảng hơi nước.

Dấu hiệu một mũi tên xuyên qua trái tim: thần Cupid đã bắn mũi tên tìnhái vào trái tim. Không biết sao buồn tay tôi lại vẽ ra hình ảnh đó.

\_ Nhỏ đang mong chờ một tình yêu. - Anh nhìn trái tim của tôi vẽ, nói.

Quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu:

\_ Sao chứ?

\_ Như nhỏ đã phải chờ đợi tình yêu của mình quá lâu. Nhỏ mệt mỏi, cố lừa gạt mình. Nhưng trái tim nhỏ vẫn khao khát có được tình yêu đó. Tráitim nhỏ đang khô cạn, nhỏ mong được yêu. - Tiếng nói trầm khàn, anh đưatay vẽ thêm một trái tim nữa, nụ cười thoáng như không.

Tôi rúc sâu người vào chiếc hoodie, cảm giác như bị người ta nhìn xuyênthấu cả tâm can. Tia mắt nhìn anh mang nỗi hoài nghi, có phần dè dặt:

\_ Anh giống một chiêm tinh gia.

Anh bật cười, sáng lạn như mặt trời mới mọc.

\_ Ha ha, anh không có quả cầu thuỷ tinh, cũng không có bài Tarot. Sao em không dám nói thẳng là anh giống thầy bói xem voi?

\_ Hi hi, vì luật pháp Việt Nam không cho hành nghề bói toán, và em cũng không muốn bị anh ví là voi.

\_ Plè, nhưng anh nói đúng chớ bộ.

\_ Không đúng!

\_ Hay do nhỏ đang dối lòng? - Anh dịu dàng hỏi, giọng hạ xuống thấp trầm.

Tôi gãi đầu, ngượng ngập. Không biết trả lời ra sao.

Tự dưng tôi chợt thấy lòng chùn xuống. Tẻ nhạt như mưa ngoài trời. Cúimặt. Tôi ngẫm rất lâu câu anh vừa nói. Ừ, do mình đang cố dối lòng.

Một trái tim phải chờ đợi ai đó khiến ta thấy thật mỏi mệt. Nhớ. Hoàiniệm. Hy vọng. Rồi lại thất vọng. Như một cánh đồng khô cằn mong mưatưới mát. Mưa mải mê phiêu du ở chốn nào. Mưa bắt cánh đồng phải chờ.Chờ trong vô vọng.

Tôi phải chờ mong cơn mưa của tôi đến bao giờ? Tôi mãi phải đợi. Và đếnbao giờ mưa mới đến? Tôi nhớ Thiên Thần. Tôi phải thành thật với tráitim mình. Tôi không quên được cậu. Hơn năm năm, tôi vẫn không sao quênđược hình bóng đó. Tôi biết, tôi không đơn thuần xem cậu ấy là bạn. Đólà một tình cảm sâu sắc hơn thế. Chính vậy mà tôi mới thấy đau. Đau vìnhớ...

Lặng im.

Mưa rả rít.

\_ Anh làm nhỏ buồn sao? - Linh khẽ hỏi, tiếng nói ấm xoá đi cơn lạnh lẽo ngoài trời, xoá cả cơn lạnh lẽo mà tim tôi đang trải qua.

Tôi trầm ngâm, cười gượng ghịu.

\_ Không có ạ!

\_ Không. Anh thấy nhỏ buồn! - Anh khăng khăng với nhận định của mình.

\_ Ừ, thì buồn.

Tôi thú nhận. Vẻ buồn bã che sau những sợi tóc hun hun nâu, bóng lên như tơ đồng. Quay mặt sau kính, tôi tự bắt gặp màu mắt xám tro trong suốtcủa mình. Giờ đây, nó không thanh thoát như suối nguồn mà ố đục, vờn vợn như những ụ mây đang trút nước ngoài trời. Tôi bị xáo động. Anh phá tan đi vẻ dối gạt lương tâm của tôi, tôi quá lừa dối mình. Là kẻ không biết chịu trách nhiệm với trái tim mình. Tôi dồn ép. Chôn kín. Khép đóng. Bá đạo giấu giếm. Ngang tàn trốn chạy. Vì tôi không biết mình đang cố dốigian điều gì.

Mưa thăm thẳm bên ngoài.

Cảnh vật mờ nhoè.

Lớp kính lạnh lẽo mờ đục vì hơi nước bốc lên.

Mùi bánh nướng lại lan toả. Mùi hương ngọt ngào dễ làm cơn cồn cào trong dạ dày trỗi dậy.

Anh gọi thêm hai ly Capuchiano. Trời lạnh lắm. Ta cần một dòng nước đủ ấm nóng ủ ấm nội tạng đang cóng dần.

\_ Anh xin nhỏ một điều nhé. Xem như anh dùng tấm vé "trả nợ" của nhỏ,anh muốn nhỏ đáp ứng anh một yêu cầu. Không rắc rối đâu! - Anh Linh nhấp môi màu coffee nâu mịn, làn môi đỏ hồng bóng lên ươn ướt, đồng tử đenláy nhìn thẳng vào tôi.

Tay tôi cầm một cái bánh su, bẻ đôi nó, lớp nhân kem béo ngọt vừa phảitrào ra, không vội vàng đưa nó vào miệng. Tôi chỉ đang cố tìm một hànhđộng nào đó khoả lấp đi cơn trống vắng trong lòng của mình. Nói cáchkhác là tôi đang phá hoại một "em" bánh su dễ thương nhưng chả mang chút hứng thú nào để thưởng thức "em" ấy.

\_ Yêu cầu gì ạ?

Linh day môi, chần chừ xíu, cười tươi tắn:

\_ Đọc sách cho anh nghe nhé!

Rồi anh gấp quyển "Đắc nhân tâm" lại, cất ngay ngắn trên kệ.

Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt:

\_ Anh không đọc quyển ấy nữa à?

\_ Anh đọc đi, đọc lại ba lần rồi! Anh muốn đọc sách khác cơ! Nhỏ hãy tựdo chọn sách mà nhỏ thích nhất, và đọc cho anh nghe. Xin nhỏ hãy đọc cho anh nghe, dù anh đã ngủ. Vì anh chưa tìm được giấc ngủ nào ngon tronghai năm qua. Nhỏ có giọng nói hay lắm. Tiếng nói dễ truyền cho người tasự yên bình khó tả. Cho anh một giấc ngủ thật an toàn, nhé! - Anh nói,mang nét van xin. Đôi mắt đó quá hy vọng. Sao tôi nỡ từ chối được?

Tôi đặt cái bánh su lại trên dĩa, mắt tròn, nhếch đuôi mắt, cười vì sự kì quặc này.

\_ Nào, có gì đâu sao mà em thấy anh cứ như đang van xin ân huệ gì to tát lắm vậy? Em có từ chối gì đâu. Mà em đọc, anh ngủ mất rồi em cần đọcthành tiếng không?

\_ Anh tỉnh ngủ lắm nhé, nhỏ ngừng đọc là anh biết ngay.

\_ Ôi chết, khàn giọng mất thôi! - Tôi khổ tâm, mếu máo.

\_ Hì hì, anh đùa thôi. Khi anh ngủ rồi thì nhỏ vẫn ngồi cạnh anh làđược. Anh muốn khi mở mắt ra vẫn còn được thấy nhỏ. Đừng bỏ đi! Vì chưaai làm được điều đó. Người ta ru anh ngủ say trong những cơn mơ ngọtngào để rồi lại lạnh lùng bỏ anh lại nơi đó, chưa ai chờ anh ngủ trònmột giấc. Và anh không dám ngủ. Anh sợ người cạnh mình sẽ bỏ đi mất. Anh sợ cô đơn. Đáng sợ lắm!

Tôi lắc đầu, hứng thú lắm về tính cách của chàng trai bên cạnh. Anh ấmáp như nắng. Nhưng nắng lại thích có mây xanh che chở mình. Anh khônglạnh lùng. Trầm tĩnh một cách rất lạ. Không dễ tìm một thanh niên cùngtuổi mang nét chững chạc như anh. Đôi khi anh hóm hỉnh. Đôi lúc lại sâusắc. Chàng trai không khó hiểu như một ẩn số những cũng không phải dễ để chạm tới được nội tâm. Anh kì lạ như cơn nắng mùa thu. Ấm. Trong trẻo.Nhưng thoáng vụt. Thoáng hiện. Mỏng mềm chạm sắc vàng trên những vệ cỏngập gió hanh. Lung linh chiếu sáng nhưng không loá mắt, loè loẹt. Mộttia nắng thanh tân, dịu dàng.

\_ Rồi, em sẽ đọc! Anh đừng dùng con mắt mang mấy chữ "please, please!" đó nữa nè. Em đọc mà! Mưa lắm thế này, cho anh ngủ tới chiều luôn! - Tôicười ôn nhu, nháy mắt.

Đảo quanh kệ sách trước mặt, tôi tìm một quyển sách, tôi cũng là đứa mọt sách mà, xem chừng tôi đã đọc xong hết mấy quyển tiểu thuyết ở đây.Nhìn lại, trên kệ cao, bìa sách màu xanh dương tươi mát, tôi cười, tìmđược sách rồi.

## 18. Q.1 - Chương 5.7 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Tôi lôi quyển sách khỏi kệ, hí hửng đem về chỗ ngồi. Linh ôm trái timnhồi bông, tựa lưng vào tường \_ tư thế không hề thay đổi. Anh đặt mộtcái gối tựa vuông vức, lại mang màu nâu như ly Capuchino của tôi, ý đểtôi tựa lưng vào.

Tôi ngồi. Lưng tựa gối. Vuốt lên bìa sách, quyển sách này đang bán rất chạy.

\_ Em đọc "Mùa hè thiên đường" của Jenny Han, anh nghe nhé! - Tôi nhìn anh, như dò ý kiến.

Anh không nói, mái tóc bạch gật gật, ánh mắt sáng như một em bé được mẹ cho kẹo.

Mưa đổ rào rào bên ngoài.

Vô định kiêu hãnh chất chứa một thế giới yên ấm khác lạ. Phân chia rõràng với không gian ngoài kia. Những vị khách im lặng. Đôi lúc có tiếngtrao đổi nhè nhẹ. Ngoài ra, chỉ có nhân viên là người đảo quanh. Tất cảcòn lại đều chây lười, thu mình với quyển sách trong tay.

Tôi hắng giọng, chỉnh lại áo hoodie, áo của anh hơi rộng so với tôi. Chí Linh chống cằm, vẻ chờ đợi. Tôi thích nhìn vẻ háo hức của anh, trông cứ như một nhóc con đáng yêu.

Tiếng nói khẽ vang lên, tôi cố duy trì âm thanh đủ nghe, không phôtrương, không muốn gây ồn ào. Tôi đọc khe khẽ, bằng chất giọng thậttruyền cảm:

Mây trời u ám \_ dấu hiệu của những điềm báo đen tối cho tương lai.

Có lẽ, những điều tưởng chừng u ám lại mở ra một cánh cửa hi vọng ngập tràn.

Và...

Luôn luôn có những điều bất ngờ không thể ngờ đến từ những người kì quặc.

Điều đó bắt đầu từ...

Cắn rứt lương tâm?

Không phải!

Kẻ hai mặt?

Càng không!

Hay lại là một hành động có ý đồ?

Vớ vẩn!

Tại sao lại cư xử thế nhỉ?

Những đan xen của dòng suy nghĩ phức tạp khiến Chí Linh mãi trầm mặc trong căn phòng tối đen, tịch mịch.

Những điều xảy ra vào buổi chiều hôm nay khiến cậu phải váctheo vô vàng suy đoán. Vì sao? Tại sao Jonny lại xử sự thế này? Liệu có đáng tin không?

Bầu trời đen đúa. Không mang một ánh sao nào soi rọi. Và mây đen cứ phủ đi bầu trời như cũng bao bọc lấy tâm trí của cậu trong sự tối đen rối rắm.

Tin. Thứ mà cậu buộc không thể lưu giữ nó trong thâm tâm củamình. Không được tin bất cứ ai, cái điều mà qua biết bao nămtích luỹ được trong những mối quan hệ đã khiến cậu hoài nghivới tất cả. Tin tưởng là con dao hai lưỡi. Có niềm tin, ta thấy vững lòng, an tâm khôn xiết. Nghi ngờ, ta bối rối, lo âu, dễmang theo nhiều muộn phiền. Cậu đa nghi. Vốn thế, vì nếu quácả tin thì sẽ rất tai hại. Trên đời này không chỉ toàn ngườitốt. Nếu tin, tức là ta đang bán đi trọn vẹn cái hi vọng đượcấp ủ trong lòng. Và sẽ đau thế nào khi hi vọng tan vỡ?

Những ngón tay dài, gầy gộc của chàng trai nâng niu lấy mộtvật nhỏ bằng ngón trỏ, hình thập tự màu trắng thanh nhã \_ là Angel \_ con quỷ mang bao đau thương, nước mắt cho bao người. Điềuquái lạ nào đó đã khiến Angel rơi vào tay cậu. Vì quá dễdàng, nên mới khiến cậu lo.

Liệu điều này có bắt nguồn từ một dã tâm nào khác?

Nguyễn Chí Linh tựa lưng trên sô pha dài, đan tay vào nhau. Từnhững mạch liên kết của trí nhớ lắp ráp với nhau như một bứcmàn phát lại hình ảnh của toàn sự việc diễn ra lúc chiều,điều luôn làm Linh thấy khó hiểu.

\_ Tại sao cậu lại làm vậy?

Nói như tự hỏi thâm tâm mình, Linh bị giày xéo trong vô vàngđiều bí ẩn từ chàng trai mang tên Jonny \_ kẻ chưa thể xác địnhlà địch hay đồng minh.

Miền ký ức tua lại, thật chậm. Linh muốn phân tích thật kĩtừng hành động của Jonny. Hình như, Jonny luôn biết cách giữmột nhịp độ vô hình trong cuộc rượt bắt truy tìm sự thật từquá khứ. Cậu ấy chất chứa quá đỗi nhiều điều bí mật, thứmà không ai có thể khai thác được từ cậu. Nghịch lý thay, buổi chiều, Jonny lại quá thật tâm. Vẻ thật tâm đó không dễ dànggì giả tạo nên được.

Linh bóp trán. Đắn đo, suy nghĩ. Jonny đang suy tính điều gì?

Cỗ máy thời gian bắt đầu tua lại...

\*\*\*

Chiều hôm đó \_ 3.00 pm.

Nghĩa trang X.

Chiều của một ngày sau cơn mưa mang theo bầu không khí dịu mát,rửa trôi đi lớp bụi bao bọc thành thị và tẩm xuống nền đấtnâu ướt mềm thành những mảng tơi xốp.

Nghĩa trang heo hút. Những ngôi mộ không quy hoạch xây ngang dọc tán loạn, nhiều màu sắc

như một nét chấm phá cố che đi sự điêu tàn che giấu trong cả một không gian linh thiêng của người đã khuất.

Nguyễn Chí Linh bước men theo con đường nhỏ, tránh đôi chỗ cónhững ngôi mộ chen chúc nhau mọc vô khoa học. Một người có ýthức về thời gian sẽ luôn là người đúng hẹn. Cậu có một cuộc hẹn với "ai đó" tại nơi hoang vắng này. Ngẫm lại, điều nàyquả là kì cục. Tại sao phải gặp mặt tại nghĩa trang?

Những bước chân vang lên lạo xạo, đế giày vương mùi cỏ và đấtnâu bám vào, trở thành những vết ố trên mảng da giày có gammàu tươi sáng.

Mưa quấy nhiễu sự thanh tịnh của nơi đây, bao bọc cả bãi tha mabằng vệt sương mỏng, phảng phất mùi nước mưa có chút thànhphần axit, trở thành một mùi ngai ngái, hắt vào mũi nhữngngười đang hiện diện.

Chiếc áo chemise đen đơn giản, mái tóc vàng, làn da trắng vàđôi mắt xanh ngọc như nước biển \_ dấu hiệu để nhìn nhận ra đối tượng mà Linh muốn tiếp cận, là chàng trai đã đứng rất lâutrước một ngôi mộ. Trên tay mang theo một bó cúc trắng, chàngtrai mặc chemise đen không biết đã đứng trước ngôi mộ này baolâu, chỉ thấy cả tóc và áo của cậu đều bị xẹp xuống, âm ẩm. Chắc rằng, đám mưa nhẹ hạt cuối cùng trước khi hạ màn mộtngày ẩm ương là thứ đã gặp gỡ cậu trong một quãng thời giandài, dấu vết của nó vẫn cố in ấn trên người chàng trai đó.Ướt đẫm.

Linh tính báo cho chàng trai biết có người ở phía sau mình.Không vội vàng để quay lại, vẻ bình thản báo hiệu rằng ngườiphía sau không phải là một thành phần nguy hiểm.

\_ Hẹn nhau tại nghĩa trang, cậu lúc nào cũng quái đản. -Nguyễn Chí Linh đứng từ phía sau mái tóc ánh vàng kia, câu nói như thay thế một câu chào hỏi.

Người trai trẻ đứng trước mộ tĩnh lặng như trụ đá, đôi mắtnhắm lại, như một cách ngủ đứng, bó cúc trắng vẫn nằm trongtay.

Tiếng nói của Chí Linh đã phá đi sự yên ắng mang phần đáng sợ đó bay lảng đi. Đưa tâm hồn chàng trai kia về với thực tại. Môi cong nhẹ, không mang vẻ quỷ quyệt bình thường vẫn cố tỏ, nụcười hôm nay nhẹ trong như nước mưa còn đọng trên những tán láxanh, tí tách nhiễu loang trên đất.Đôi mắt ai đó đã mở ra, đồng tử thanh khiết màu nước biển trong lành, đôi mắt cũng trongsạch như được cơn mưa gội rửa đi. Tất cả mang theo một sự thảnnhiên tuyệt đối.

\_ Cậu đã đến. Dragon, kẻ luôn bắt người ta đợi, hôm nay lại đến rất đúng giờ. Thực ra, không phải cậu không có ý thức vềthời gian mà chỉ cố tình muốn người khác chờ đợi mình.

\_ Cậu đang giễu cợt tôi? - Linh nói, trong đáy mắt tròn đầy mang theo sự đề phòng cao độ.

Giọng nói đang xoay lưng về phía cậu tư lự, như một cách ve vờn con mồi. Cậu biết, vị trí của cậu hiện giờ là người làmchủ cuộc đối thoại, và một kẻ biết điều sẽ biết cách nhúnnhường, dù cậu có đề ra bao nhiêu yêu sách thì họ cũng ngậmtăm, miễn cưỡng làm theo.

\_ Hình như cậu muốn hỏi tôi gì đó, điều mà cậu chắc là tôi sẽ biết rõ. Tôi cho cậu 15 phút để trình bày.

\_ Jonny, hôm nay cậu thật kì lạ. Tôi phải hỏi sao đây? Và chúngta đang làm gì ở đây? - Linh nhíu mày, bước ngang đến khi thấyrõ gương mặt của Di \_ người đã cho cậu cuộc hẹn.

\_ Chưa tìm được câu mở bài sao? - Khánh Di quay sang nhìn cậu, cười nhạt. - Vậy tôi khai đề trước.

Trầm ngâm, bó hoa cúc cuối cùng đã được đặt xuống một kèmtheo cái cúi đầu chào người quá cố. Hành động của Di khiếnLinh khó hiểu.

Hạ Khánh Di đứng thẳng người dậy, mím nhẹ sắc môi hồng. Trầm lặng. Hồi sau mới hỏi:

\_ Cậu biết đây là ai không?

Linh đưa mắt nhìn bia mộ, mang theo sự thản hoặc như thường, đúng hơn là mang chút khó chịu khi nhắc đến.

\_ Biết.

Di mỉm môi, nụ cười nhẹ như sương khói. Trầm giọng:

\_ Nguyễn Ngọc Linh Lan, cái tên mang loài hoa xinh đẹp. Chắc cậubiết rõ về người phụ nữ này. - Ánh mắt Hạ Khánh Di vừahướng về tấm bia mộ trước mặt.

Linh nhìn ngôi mộ tàn úa, tuy đã dọn sạch cỏ nhưng vẫn mangtheo nét u ám, như là nỗi u uất của một người chết không camtâm. Hình ảnh trên tấm bia là người phụ nữ xinh đẹp đang mỉmcười nhưng ánh mắt lại đổ dồn về hai chàng trai, như mang theothù hận bị chết oan xuống nấm mồ lạnh.

\_ Là mẹ của Hoàng Thi, người vợ ngoài hôn thú của cha tôi. - Linh đáp, mang theo sự lạnh lùng, khó chịu.

Di cười nhạt, như hài lòng với đáp án của chàng trai đứngcạnh mình. Cậu muốn nghe rõ ràng mối quan hệ của Linh vàngười đã mất này.

Đột nhiên, ánh mắt xanh kia chợt lắng xuống, nụ cười nhạt nhẽo hoá thành chua chát. Dường như, đối mặt với người đã khuấtnày thì cậu chỉ là một kẻ tội đồ.

\_ Tôi là con của kẻ sát nhân. - Di nói, bằng ánh mắt biểu cảm nhất, một cách thẳng thừng đối mặt sự thật.

\_ Tôi nghĩ cậu nên thừa nhận điều này sớm hơn rồi chứ! - Linh nhếch môi cười châm biếm.

\_ Cha tôi là người đã gián tiếp hại chết người phụ nữ này.

Chí Linh nhíu mày, cơ mặt đanh lại, biểu hiện của nỗi bất ngờ đang trào dâng.

\_ Sao chứ?

Hạ Khánh Di thở dài, gương mặt u buồn, tiếng nói nhạt phếch:

\_ Cậu biết gì về cái chết của bà Linh Lan?

\_ Chết do ngộ độc. Hình như là ngộ độc cá nóc. Bà ta sống ở làng chài mà. Tôi nghe nói là vậy.

\_ Không đâu. - Di lắc đầu. - Bà ấy chết do bị đầu độc bằng Kali Cyanua (1). - Di nói tiếp, bằng chất giọng trầm lắng nhất.

Ánh mắt thản thốt kia chòng chọc dán vào Di, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

\_ Cái gì? - Linh nói như muốn hét lên, sắc mặt xám đen hướngvề Di. - Tại sao cậu biết bà ta bị hạ sát bởi Kali Cyanua?

Khánh Di lại thở dài, mệt nhoài, đôi mắt mệt mỏi hay sợ hãimà nhắm nghiền. Lặng thinh. Đau khổ lắm cậu mới dám phát racâu nói thừa nhận.

\_ Vì cha tôi, tức giáo sư Hạ Vĩnh Tường, hay còn gọi là VitorSimpson. Cái người cha đáng kính của tôi đấy. Chính là ngườiđiều chế Kali Cyanua để sát hại bà Linh Lan.

Mặt Linh dần trở nên trắng bệch, con ngươi đứng yên như chết. Cả đầu óc cậu như vừa bị một tảng đá khổng lồ đập xuống. Điều cậu nghe đúng là không thể tin được!

Dồn nét hơi thở ứ đọng tại phế quản, lồng ngực căng tức, Linh hồi hộp muốn nghe lắm câu trả lời của Hạ Khánh Di.

\_ Tại sao cậu lại biết?

Khánh Di cho tay vào túi quần, mắt lại hướng về ngôi mộ, những cơ mặt héo úa vì phải thành thật thừa nhận những việc làmcủa quá khứ.

\_ Vì tôi là người chứng kiến hết thảy sự việc. Và là người tiếp xúc cuối cùng đối với thi thể này.

Linh cau mày, không hỏi gì, cậu chờ Di nói tiếp.

\_ Bảy năm trước, trong một đêm mưa bão, có một người đàn ông lạ mặt đã ghé lại nhà chúng tôi. Lúc đó rất khuya. Và tôi đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa ông ấy và cha tôi về việcmuốn "đưa tiễn" một ai đó bằng "mùi hạnh nhân vô hình". Lúcđó, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những câu nói mập mờ ýnghĩa đó. Nhưng tôi tin là đã có điều gì đó bất ổn xảy ra,và tôi đã nghi ngờ, rồi lén lút theo dõi. Những đêm sau, cha tôi ở suốt trong phòng thí nghiệm, ông ấy lao vào nghiên cứu gìđó. Và theo thói quen, những công thức điều chế hoá học haychế phẩm nào đó luôn được ông ghi chép cẩn thận vào sổ tay,cất giấu kĩ càng. Tôi biết ông giấu quyển sổ đó ở đâu, ởdưới giường ngủ của ông. Nhân lúc cha tôi ra ngoài, tôi đã lénxem lại công thức điều chế, và cố gắng học thuộc nó. - Cậukể, trôi chảy như nhớ rất sâu đậm. - Tôi biết điều đó rất nguyhiểm với tôi. Tôi không thể biết được những phương trình phảnứng đó là gì. Và nếu bị cha tôi phát hiện, tức là tôi sẽ...Khó lòng mà nói... Thời gian sau, tôi biết đó là những phươngtrình để điều chế ra Kali Cyanua.

Linh nghiêng đầu, đa nghi. Nửa ngờ, nửa tin. Đối với điều Di nói, có vẻ hơi hoang đường.

\_ Vì sao cậu khẳng định đó là chất kịch độc KCN? Cậu khôngchuyên về hoá như cha cậu, và trình độ của một thằng nhóc 8tuổi, dù là thiên tài cũng không thể khẳng định đó là KaliCyanua. Và sẽ công có chút căn cứ nào để chứng minh rằng bàNguyễn Ngọc Linh Lan đã bị hạ sát bằng chất độc đó. - Linhsắc bén như cố bóc mẻ ra những sai sót có phần nguỵ tạo trong câu nói của Khánh Di.

Di gật đầu đồng tình, tiếp lời:

\_ Có lẽ cậu không tin tôi. Nhưng cậu nên tin chị gái của cậu,chị Candy. Chính chị ấy đã khẳng định với tôi điều này.

Linh bất ngờ, vẻ mặt hốt hoảng mà trợn to mắt.

\_ SAO CHỨ???

\_ Từ từ, tôi sẽ nói tiếp mà. - Di cười thích thú, như chínhsự cố tình dài dòng của cậu là tác nhân khiến Chí Linh phátđiên vì muốn nghe rõ ràng.

\_ Tại sao? - Linh kích động, nắm chặt vai Di, lắc mạnh. - Tại sao có chị tôi dính vào việc này?

Di nhếch môi, tự mãn.

\_ Sao lúc nào tôi cũng dễ dàng chọc cậu tức điên lên thế nhỉ?

Gương mặt người đối diện đỏ gay lên. Candy chính là điểm yếunhất của Linh, người chị và cái chết không rõ ràng khiến cậuluôn bức bối khi nhắc đến. Cầu mong sao cái chết của chị khôngbắt nguồn từ việc chị điều tra cái chết của bà Linh Lan.

\_ Khôn hồn thì nói tiếp đi! Đừng đứng câm ra đó! - Linh trừngmắt, vẻ điềm đạm mất dạng, vì Jonny quá thông minh, cậu tabiết cách chọc vào yếu điểm của cậu. Cái chết của chị Candy, một cô gái chưa qua tuổi 16 đã khiến Linh trăn trở thực sự.Động cơ gì khiến chị gái cậu bị sát hại? Đó là câu hỏi màLinh luôn mong muốn tìm được đáp án.

Không gian cô quạnh bị hai tiếng nói xáo động, những âm thanhvang vọng va đập vào nhau trong không khí hệt như tiếng tru hú.

Di bật cười, không biết sao miễn là làm Chí Linh mất bình tĩnh là cậu lại thấy hả dạ. Có lẽ, bình thường Linh quá trầmtĩnh và sắc bén, khí chất đó dễ áp đảo được người đốidiện. Điều mà Di khó lòng để bắt chước theo được. Chỉ cầnLinh bị bấn loạn thì cơ may cậu mới là người lèo lái đượcvấn đề muốn đề cập.

\_ Hình như cậu rất ghét lối nói chuyện dong dài của tôi. - Di tư lự. - Nhưng tôi thích thế.

\_ Nói đi. - Linh buông tay khỏi vai của Di, thái độ hấp tấp dần bình tĩnh lại. Cậu biết mình đang quá nông nổi.

\_ Nói gì?

Linh hít hơi sâu.

\_ Nói cái điều dong dài vẫn đang nói.

Di lắc đầu, tinh ranh:

\_ Mất hứng để kể tiếp rồi. - Cậu nghiêng đầu. - Trở lại vấnđề thôi nào, soạn xong mở bài chưa? Cậu còn 13 phút 26 giây.

Chí Linh cười khinh, như không còn biết ứng phó với kẻ quái đản kia thế nào.

\_ Tôi muốn nghe cậu kể tiếp.

\_ Không cần sự thật kia sao? - Di hỏi, bình thản. - Nếu nãy giờ tôi nói dối, cậu tin không?

Gương mặt của chàng trai tóc bạch trắng bệch ra. Quay cuồng.Vậy là đã đủ cơ sở để khẳng định suy đoán của cậu. Hạ Khánh Di là một nhân chứng biết rõ nhất cái chết của chị gái cậu.

\_ Không. Tôi tin cậu! - Linh khẽ nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại.

Chần chừ, và cậu nói tiếp:

\_ Vì cách đây bảy năm, tôi đã từng nghe được chị bàn bạc với"ai đó" về việc tiến hành khai quật xác chết của một đểchứng thực người đó bị đầu độc bởi Cyanua, nghi ngờ là loạiđộc KCN. Tôi cứ nghĩ chị chỉ đang làm việc. Và tôi nhớ rõ, vì đó là lần chị gặp tôi lần cuối cùng.

Di nhìn cậu, cái nhìn sâu sắc nhất. Đôi mắt đau đáu. Chất giọng nhẹ tênh:

\_ "Ai đó" mà cậu nói, có phải là ...... Alex? - Di cười. - Vìlúc đó, Alex là pháp y duy nhất đồng ý giúp chúng tôi khaiquật thi thể một cách bí mật. Và...mối quan hệ giữa anh ấyvà chị Candy...đâu đơn thuần là bạn bè... !!!

Từng phân tử không khí đứt gãy vụn vỡ xé toạt bởi luồng đạn bay. Nòng súng vương khói nồng nặc.

Ánh mắt lạnh lẽo xuyên tạc khoảng không.

Có vóc người ngã quỵ trên đất, máu loang chảy trên áo. Đôi mắt mở trân.

\_ Cẩn thận. Xung quanh cậu toàn là nguy hiểm.

Tiếng Linh điềm đạm vang, khiến bước chân người ra đi cứng đờ.

Màn nhĩ mỏng manh rát buốt vì âm thanh tàn bạo khoan tận óc. Ù ù. Mặt Di trắng hơn màu của khổ giấy A4.

\_ Cảm ơn, tôi sẽ nhớ. - Không quay đầu nhìn lại, Di lạnh lùng đạp quaxác chết đang ngán trước chân mình, bước chân tiếp tục. Sau cơ mặt vẫncố bình thản là những tế bào thần kinh đang nhảy loạn xạ.

Linh máng khẩu súng lục vào thắt lưng, những ngón tay thấp thoáng tia run rẫy, bảo vệ người, không có gì sai. Đừng sợ!

Chiếc bóng tà tà rũ theo màn trời đang buông thõng. Hạ Khánh Di mất húttheo những ngôi mộ ngang dọc. Đâu đó có tiếng chim đập cánh, có lẽ nhưtừng kinh hồn với tiếng súng nổ vừa phát ra không lâu. Sau Di chắc rằngsẽ có cả những tai mắt và vệ sĩ. Tên sát thủ có ý định trừ khử cậu đãkhông kịp hoàn thành nhiệm vụ. Biết rằng chuỗi ngày sau này của Khánh Di quả thật không dễ sống.

Ánh mắt đen trong lặng, đã thôi dõi theo bóng người thiếu niên tóc vàng. Trong tay cậu, Angel bị thấm ướt bởi mồ hôi và những lần bị bóp ngạtsuýt biến dạng.

\_ Giải quyết cái xác đó đi.

Màu bata xanh nhạt đảo chân bước đi, chỉ có những tốp người áo đen phía sau lặng lẽ nghe được câu nói này.

Cái xác được thu dọn sạch sẽ. Không hề mang chút dấu vết. Có khi nào nóđã phũ phàng bị quăng vào một lỗ huyệt được đào sẵn và mãi mãi làm hồnma canh gác cho nghĩa trang này không?

\*\*\*

Lạnh lẽo như một nhà kho đông lạnh. Tiết trời sau cơn mưa bỗng hong hanh oi. Vậy mà cảm giác của Linh vẫn thấy lạnh ngắt như bị đông cứng cơ thể trong một chiếc hộc ở nhà xác.

Trong bàn tay vẫn nắm chặt Angel. Bàn tay này đã bị nhúng tẩy trong nước và xà phòng không biết bao nhiêu lần để rửa trôi bớt sự kinh tởm khigiơ tay cướp đoạt đi mạng sống của người ta. Vậy mà Chí Linh vẫn ám ảnhnó nhũng ngập máu, tanh tưởi, khiến mỗi lần nghĩ đến cậu lại muốn nônthốc tháo. Những lớp biểu bì trên da tai nhăn nheo bởi nhúng ngập trongnước nhiều lần, vì cậu muốn tẩy rửa thật sạch đôi bàn tay của mình.

Lẻ loi trong căn phòng ngập màu bóng tối, cả cơ thể dựa sát trên ghế sôpha, mái tóc bạch lòa xòa phủ che bít mắt. Không khí đen đặc. Ngan ngáthương nước hoa xịt phòng. Chiếc án hoodie vàng bắt chút ánh sáng nhỏ mọn từ phía ngoài bao bọc lấy vóc dáng khẳng gầy.

Đau thương như một vết dằm mưng mủ trong tim. Ê ẩm. Xót tấy. Khiến timnghẹt thở. Làm sao cho trò chơi này mau chóng kết thúc? Càng dong dài,tức là còn mang theo nhiều người vô tội sa vào chỗ chết. Nếu cứ lề mềtheo cách này, một khi sự thật bị phanh phui tức là không đủ thời gianđể thu dọn những dấu vết ngổn ngang cho cuộc chiến âm ỉ này. Và...có khi nào, cậu không đợi được tới ngày vết úa tàn của quá khứ được rải đềutrong nhận thức của mọi người không?

Sâu xa trong bóng đêm. Có nhịp chân bước đều đặn. Có vẻ rằng chủ-nhân-của-căn-phòng đã trở về.

Chút ánh sáng trắng hắt vọt vào phòng, viền thành những tia sáng xoá bớt mùi vị lạnh lẽo của người ngồi bên trong. Hình như là Linh đã biết, vàtất nhiên cậu không-phải-là-chủ-nhân-của-căn-phòng-này. Đúng là một sựđột nhập bất bình thường.

\_ Em đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó.

Có lẽ tim người vừa bước vào đã chết đứng trong vài tích tắc. Đáp theo sau là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

\_ Giật cả mình!

Bóng người trên sô pha im lặng. Chiếc bóng ngoài cửa ập vào, bước chân đến gần người đang ngồi xếp bằng trên ghế.

\_ Tự ý đột nhập vào phòng người khác. Anh đủ chứng cứ để kiện em rồi!

Alex ngã dài trên ghế, nhìn sang quả đầu trắng kiểu cách.

Người thiếu niên bên cạnh hôm nay bỗng trầm mặc một cách kì lạ. Theo anh vẫn biết, Linh là một cậu trai ưa huyên náo, thường lanh chanh, chuyêngia tạo nên những rắc rối. Thế mà lại có những lúc thấy cậu tĩnh lặng,suy tư như thế này.

\_ Em sao thế? - Anh huơ huơ tay trước mặt cậu. - Ăn trúng gì mà tự kỉ thế?

Chiếc hoodie vàng lắc đầu. Trong phòng vẫn tối om. Làm như chủ của nótiết kiệm điện lắm vậy. Alex đôi khi cũng dở dở ương ương thật. Màu đentối dễ dàng nguỵ trang cho những cảm xúc biểu lộ trên mặt trở nên mờ ảo.

\_ Sao lại đến đây? - Anh hỏi.

May thay, "khúc gỗ" tóc bạch kế bên cũng chịu trả lời. Thái độ củaNguyễn Chí Linh bình lặng hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Suýtnữa, anh sẽ nhầm cậu nhóc này là chú nhím xù xì anh vẫn kè kè bên cạnhmất thôi.

\_ Em muốn nghe anh xác minh vài chuyện.

Alex đi đến chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, lấy ra hai lon bia ướp lạnh. Anh nhàn hạ trở về bên chiếc ghế. Chả buồn bật đèn lên. Nơi anh đang ởhiện tại cũng ở tầng 5 của New World Hotel, nhưng là phòng đối diện củanhím.

\_ Con rồng nhỏ, hôm nay em sao thế?

\_ Chả sao cả. Như anh nói, tự kỉ thôi.

Anh đưa cho Linh một lon bia. Phép lịch sự để Linh qua loa nhận lấy lon nước mát lạnh về tay. Nhưng vẫn ù lì chẳng muốn uống.

\_ Em muốn xác minh gì?

Cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay. Lon bia ngưng tụ hơi lạnh đọng nước lốm đốm. Thấm ướt tay thiếu niên.

\_ Còn giữ nó sao? - Linh bỗng giơ ngay trước mặt một tấm hình. Màu ánhđèn ngủ ở đầu giường chiếu chút ánh sáng tới, đủ cho người ta nhìn thấyrõ những hình ảnh trong hình, mặc dù nó không sắc nét, rõ ràng cho lắm.

Anh nheo mắt, nhìn trân trân vào tấm hình trên tay Linh, rồi nhanh chóng giật nó về tay mình.

\_ Đừng lục lọi đồ của anh!

\_ Nhưng là hình chị của em mà!

Sắc mặt của anh chàng Tây Dương có phần buồn bã, tay anh vuốt lấy cái góc hình bị cuốn góc, trân trọng.

\_ Anh chỉ còn duy nhất tấm hình này. Đừng lấy mất của anh!

\_ Alex, thực sự anh rất yêu chị Candy?

\_ Phải. - Anh gật đầu, chất giọng hạ xuống. - Giá như cô ấy đừng...

Chí Linh nhạy cảm, nheo mắt nhìn anh, vuốt những sợi tóc trở lên máiđầu, chúng cứ hay bướng bỉnh loà xoà trên trán cậu thật khó chịu.

Cậu rõ biết được tình cảm của Alex dành cho chị cậu là không hề bìnhthường. Họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng đeo đuổi mộtcông việc mang phần khó thở: pháp y. Cả hai được mệnh danh là thế hệpháp y tài năng mới của Q, chuẩn bị đảm nhận những vai trò chủ chốt saunày. Thế mà, vào bảy năm trước, chị gái cậu - một pháp y tài năng đã qua đời ở cái tuổi đẹp như sớm mai: 15 tuổi. Chỉ mới bằng cậu hiện tại.

## 19. Q.1 - Chương 5.8 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Yêu? Sao anh lại không bảo vệ được chị ấy?

Câu hỏi này đã khiến tâm trí anh đông đặc. Anh phải trả lời sao? Do anhvô tình hay chính cô gái ấy đã vùng chạy khỏi bàn tay bảo vệ của anh? Cô để lại cho anh một vết xước trong tim. Không bao giờ liền mài. Nó cứhay ám ảnh lấy anh. Tim anh chảy máu. Không bao giờ ngừng được. Cô nhẫntâm rạch vào tim anh một vết cắt dài, rồi lạnh lùng bỏ mặc anh trong dằn vặt và đau khổ thế này.

Tiếng khui nắp lon bia. Anh hớp một ngụm. Sản phẩm tạo ra từ lúa mạchnày mang cho tâm hồn anh chút ngà ngà, cho khoảng trời riêng trong lònganh chao đảo. Anh hận không thể phá tan khoảng trời tươi đẹp ấy để xoábỏ được dáng hình của người con gái kia trong lòng anh.

\_ Ừ, tại anh vô dụng. Được rồi chứ? - Anh cười, che đi vẻ khổ đau của mình.

Linh vẫn không buông tha, hành động vô tình này lại cứa vào lòng anhnhững vết cào mới chồng chéo lên những vết thương cũ chưa lành.

\_ Vì sao chị em chết?

\_ Tai nạn giao thông.

\_ Không phải! - Linh cau mày. - Em hỏi động cơ gì để chị phải mất mạng như vậy?

\_ Em biết mà! Candy vì bảo vệ nhóc Thi, em trai của em.

Lớp da trên trán nhăn lại thành những vết hằn, tuổi trẻ vẫn chưa khắcsâu đậm lên những nếp gấp đó, khiến đó chỉ như một đường xiêu vẹo cạnkhô trên lớp da, bắc ngang qua vầng trán ưu tú. Linh mất kiên nhẫn:

\_ Không! Đừng chối quanh nữa! Vì sao chị em lại bị thủ tiêu, chắc anhbiết rõ mà! Em chỉ muốn nghe chính miệng anh kể rõ ràng mọi thứ. - Cậuthành thật. - Hãy kể cho em. Như em đang xin anh một yêu cầu duy nhất.Giúp em!

Yêu là một đau khổ. Thế mà con người lại thích lao vào cơn lốc này. Tình yêu như thuốc phiện, đem cho người ta hương vị ngọt ngào, nhưng khi nóbiến mất lại khiến ta hoá điên dại, vật vã, đau đớn. Sao mà Chí Linhmuốn thấy anh đau ra mặt thế này? Anh chỉ muốn gặm nhấm nó một mình anh. Trong những đêm cô đơn, anh sẽ nhớ đến ngày thơ ấu, khi mà chỉ còn anhtrơ trọi trên cõi đời, khi anh đau xót nâng niu dáng hình xưa cũ trongtrí nhớ. Thế mà tim anh vẫn đau quằn quại. Chẳng lẽ giờ anh lại cấtgiọng van xin người thiếu niên kia buông tha cho anh? Chỉ vì anh sợngười khác trong thấy vẻ yếu đuối của mình.

\_ Sao tự dưng lại đòi nghe? Ai bảo em những điều đó?

Tròng mắt đen như một hố sâu ma quỷ trong đêm đen. Đôi mắt đẹp như mộtviên ngọc trai đen trong sáng. Alex bắt gặp ánh nhìn trong veo đặc trưng trong đáy mắt của Linh. Hai chị em cậu có đôi mắt đẹp hệt nhau. Đềuthanh tân. Đều trong trẻo. Nhìn vào nó, ta chỉ mang lại một cảm giácbình yên khác lạ. Như được đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt của một chú mèo. Đáy mắt của hai chị em họ đều mang vẻ đẹp thanh bình, ấm áp. Anhmuốn nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia đang nhìn vào anh. Nhưng anh sợ lại bắt gặp cô gái mà anh yêu có cái nhìn trong vắt như thế từ đôi mắt đó.Nó sẽ khiến anh loạn trí. Anh muốn vồ lấy ánh nhìn kia mà ôm ấp cho thoả nỗi nhớ nhung.

\_ Do em đã mất bao năm để tìm kiếm sự thật, và anh biết đó, em đã ngheđược điều mà em cố không tin. Jonny đã kể cho em biết một phần. Em muốnnghe anh kể. Em tin anh.

Lại vương vấn trong màn đêm một tiếng thở dài phiền muộn. Anh muốn đemnỗi cắn rứt của mình tàn úa theo màn đêm kiêu hãnh này. Cho nó phai tàn. Như một lớp bụi, dễ dàng lau sạch đi. Rồi sau đó sẽ mờ nhạt khỏi tâmtrí anh. Đừng bắt anh khổ sở thế này!

\_ Em muốn nghe gì? - Anh nói, mang theo chất giọng mệt nhoài.

\_ Em muốn anh kể lại quá khứ. - Linh ngồi thẳng dậy, thái độ tôn trọngngười đối diện nhất, tai cậu dõng lên, sẵn sàng lắng nghe. - Bắt đầu từcái lần chị em đã xin anh giúp đỡ việc khai quật một thi thể bí mật.

Anh nheo mắt, chần chừ.

\_ Người đó là mẹ kế của em?

\_ Không! Trong hoàng tộc chả ai thừa nhận đâu! Cả anh, chị Candy vàJonny đã làm thế nào để xác minh được bà Linh Lan bị sát hại bằng KaliCyanua?

Anh mím môi, những ngón tay xoa vào nhau, cân nhắc.

\_ Anh hứa với Candy là không nói với ai cả.

\_ Em phải tìm ra sự thật! Anh muốn biết chị ấy bị ai thủ tiêu không? - Màu mắt đen tuyền dán vào anh, sâu sắc.

Trong đôi mắt lam ngọc có những ánh nhìn phức tạp.

Anh phải làm sao đây? Lời hứa này, anh hứa với Candy những gì? Anh nhớkhông? Vì sao anh giã từ Q? Vì sao anh bỏ mặc mọi thứ? Không phải vì emsao, Candy? Cô gái mà anh yêu nhất, sao giờ đây anh phải rơi vào tìnhhuống khó khăn thế này? Em có muốn để em trai em biết được không? Sauvách tường mỏng che đi tội ác này chỉ được sơn phếch màu mè cho đẹp,ngoài ra, kì thực, sự thật là thứ mà không ai nên biết. Vì nó chỉ đượcphủ ngập từ màu máu đỏ tươi, tang tóc.

Anh phải làm sao đây, Candy?

\_ Vậy thì... - Anh vẫn trầm mặc. - Anh sẽ nói, bằng tất cả những gì anh biết.

Quá khứ như một cuộn băng trắng đen quay ngược, anh đang phải buộc những dòng kim thời gian xoay ngược chiều chuyển động của nó. Cõi yên bình có đôi mắt anh yêu, đôi mắt âu yếm, vẫn thường e lệ. Sâu xa trong ký ức là một khoảng trời bị bỏ hoang. Anh yêu khoảng trời đó. Nhưng cũng khôngmuốn ôm ấp nó trong lòng. Anh đau! Vì anh yêu. Yêu rất thật!

Người con trai giương mắt nhìn anh, tràn đầy chờ mong. Cậu im lặng, muốn lập tức biết được sự thật.

\_ Một ngày lâu lắm rồi... - Anh mở đầu bằng một trạng từ mang hàm ý thời gian đã quá xa xôi. - có một lần, Candy bỗng kéo anh vào phòng kín, cômang một nét khẩn thiết vô cùng. Anh đoán, là một chuyện hệ trọng. Vàanh đoán đúng, là một việc rất quan trọng. Candy muốn anh giúp một việc, công việc khá nguy hiểm - cùng cô lén lút đến Việt Nam để khai quật một thi thể. Và em biết đấy, lúc đó, chị em và anh mới trạc tuổi em hiệntại, Q vẫn chưa cho phép bọn anh được đề nghị khai quật một thi thể, vìchưa đủ tuổi. Đặc biệt, vì nó còn liên quan tới nhiều vấn đề nhạy cảmnhư tín ngưỡng và pháp luật, chính thế mà chị của em mới liều lĩnhthuyết phục anh tham gia việc này. Candy quá táo bạo!

\_ Anh dễ dàng chấp nhận thế sao? - Linh cau mày.

\_ Không, anh từ chối. - Alex Baxter lắc đầu. - Vì anh không muốn chị ấyliều mạng vào một việc nguy hiểm như vậy. Bọn anh sẽ bị kỉ luật. Nhưngmà...đôi mắt ấy quá khẩn thiết, quá đáng thương. Anh không chịu được bờvai nhỏ bé đó phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cô ấy có tính cáchcương trực, quyết đoán trong công việc nhưng lại mong manh, yếu đuốitrong con người thật sự. Anh gật đầu, anh hối hận với cái gật đầu đó. Vì nó đã đẩy chị em lao vào cái bí mật khủng khiếp kia. Đẩy cô ấy ra đimãi mãi.

Và rồi anh kể, bằng tất cả những gì anh được biết cho Chí Linh nghe.Chàng trai bên anh ngoan ngoãn chăm chú, những hơi thở đều đặn luôn baobọc bởi sự cẩn trọng tuyệt đối. Như chỉ cần sơ suất, hơi thở mạnh hơn tí sẽ khiến cả màn đêm này vỡ vụn ra.

Anh kể, bằng một quá khứ hiện thực mà anh đã trải qua. Anh nói cho Linhbiết cái cách anh, Candy và Jonny đã thực hiện cái điều điên rồ là layđộng sự yên nghỉ của người đã khuất thế nào. Cuộc hành trình trong mộtđêm không trăng, ly kì, gay cấn, như là buôn lậu một chuyến hàng cấm.Cái độ tuổi sốc nổi có thể vì một ánh mắt của cô gái mình thương mà laovào một công việc nguy hiểm, không cần nghĩ tới hậu quả. Cái thời ấy,anh có thể cùng cô ngồi chung một chuyên cơ để lẻn về một đất nước xalạ. Rồi trong cái đêm tối mù mờ cùng cuốc và xẻng cùng cô hì hục đào bới một ngôi mộ mới chôn cất, vừa hạ huyệt chưa đầy 24 tiếng. Lần đầu tiênanh tiếp xúc với một tử thi đang trong tình trạng phân huỷ dữ dội nhưthế, cả cái xác dội lên cái mùi tanh phát nôn và thoang thoảng hươnghạnh nhân của người chết bị nhiễm kịch độc.

Bên cạnh anh và cô, đứa bé chưa đủ 8 tuổi giương đôi mắt tròn xoe đứngnhìn, cái cách nó nhìn bình thản và trơ lì của nó khiến anh phát khiếp.Nó như một con quái vật bé nhỏ đang trơ ra nhìn hai đứa trẻ nhĩn tuổihơn mình đào bới sự thật lên. Nó điềm đạm như một vị quản lý đang dõimắt theo những nhân viên đang làm việc hết công suất. Anh nhớ ánh mắtsáng quắc trong đêm nhìn anh. Và cả đất nhám rơi vào khoang miệng. Anhnhớ bàn tay đổ máu, sưng phồng vì dùng cuốc chưa quen. Khi cô gái kiamạnh mẽ gạt bỏ những đám cỏ lù xù che quanh ngôi mộ, cái cách cô dùng cả cánh tay moi, xới, đào, gạt đất lên. Cả ba đứa trẻ cùng cố sức kéo cáiquan tài lên khỏi huyệt. Và khi hồi hộp nạy nắp quan tài ra, cái mùi hôi thối xộc vào mũi không chịu nổi. Trong đêm tối đó, gần đó, vẫn trongnghĩa trang, ngọn lửa "ma" đốm xanh bay lượn rùng rợn, cái khí phosphotrong xương người mới chết ồ ạt xông ra khỏi đất, phải ứng với không khí thành những đốm lửa lập loè kinh dị. Như là vẫn nghe thấy tiếng mèohoang bên tai, tiếng cú mèo kêu ảm đạm và bóng quạ đang bay qua đỉnhđầu. Tất cả là một ký ức quá sâu đậm, dữ dội khắc lên trong vỏ não củaanh, không thể nhạt phai, vì quá ấn tượng. Ăn cắp xác người ngay trongđêm, trả nó vào rạng sáng với vẻ nguyên trạng. Một đêm lao lực với việcđào mộ, ăn cắp xác, đưa đến phòng khám nghiệm bí mật, phẫu thuật, và trả lại cái xác về với mộ khi trời chưa kịp sáng. Chỉ trong 24 giờ ngắnngủi, ba con người như siêu nhân. Dù mồ hôi tuôn đẫm áo, ướt đầy mặt,chảy xuống mắt cay xè, rơi tọt vào miệng mằn mặn, những cánh tay vẫn đào và đào, mổ, phân tích kết quả, và lại đào và đào. Anh muốn té xỉu vìmệt. Sao cô gái cạnh anh mạnh mẽ đến vậy? Nhưng quyết tâm là động lựckhiến cô không biết mệt.

Cô làm với vẻ hăng say sáng ngời trong đôi mắt. Lý tưởng vạch trần sựthật của cô đã đốt cháy mọi mệt mỏi, sợ hãi, thắp lên một nhiệt huyếtvững bền. Cô làm người bên cạnh cảm nhận cảm thấy yên lòng.

Có kết quả khám nghiệm, sự thật rõ như ban ngày. Đó là lúc anh và côvướng vào những lần bị đe doạ tính mạng. Nắm giữ bằng chứng tố cáo trong tay, cả hai bị trở thành đối tượng bị truy sát của thế lực bí mật. Côbắt anh giữ kín cái bí mật kinh hồn này, không được phép khai cho nhữngkẻ muốn phi tang chứng cứ. Tìm cách bảo quản nó để có ngày công bố. Vàcô, cô hi sinh vì cố bảo vệ bí mật này. Đôi phần, anh biết kẻ sát hại cô chính là người đàn ông có tên MR. M, và anh không thể tìm hiểu thêmđược gì. Mọi thông tin đã bị bưng bít. Vì bảo vệ tập hồ sơ tố cáo tội ác của kẻ bí mật, anh cố nuốt nước mắt vuốt mặt cô gái mình yêu. Tự độngtừ bỏ công việc pháp y. Lao vào kiếm tìm chứng cứ tố cáo kẻ đã nhúng tay vào cái chết của cô gái yêu dấu. Đến giờ, anh vẫn ám ảnh mãi những điều đó, không thể quên, không thể từ bỏ.

Nguyễn Chí Linh bàng hoàng nghe lại những gì anh kể. Ráp nối với nhữngsự thật mà bản thân đã tự khai thác được trở nên thành một bức tranh khá hoàn thiện về những cái chết liên hoàn, bất bình thường của những người quanh cậu trong nhiều năm qua. Mọi chuyện dần đã sáng tỏ.

Khi câu chuyện kết thúc, Alex lững thững đến tủ quần áo, lục kiếm tậnđáy vali một tập hồ sơ giấy dầu đã ố màu, nơi cất giấu những bằng chứngmà anh đã tìm hiểu được. Anh giao trọn cho Linh, tin tưởng tuyệt đối.

\_ Hãy giữ lấy thứ này, anh nghĩ nó sẽ có ích cho em.

Linh nhận lấy tập hồ sơ, chớp mắt. Chiếc USB hình thập tự trắng được cậu giấu nhẹm đi từ lúc người đối diện trở về phòng.

\_ Đây là...

\_ Thứ anh dùng mạng để bảo vệ trong suốt những năm qua. Hãy giữ kĩ nó.Em nhớ nhé. Vì có cả tâm huyết của anh và chị của em trong đấy.

Linh run tay, đón lấy bao giấy dầu, xúc động. Thế là lại có thêm một bí mật được cậu khai quật lên, đưa ra ánh sáng.

\_ Cảm ơn anh đã giúp em, Alex.

\_ Phì...hì hì... - Anh bật cười. Vỗ vai Linh. - Anh giao cho người anhthấy yên tâm nhất. Hi vọng em sẽ sử dụng nó đúng mục đích.

Linh gật đầu.

\_ Em hứa mà! - Cậu cũng đặt tay lên vai anh. - Những chuyện sau này hãy để em lo liệu. Đừng lo lắng!

Trong màn đêm, nhiệm vụ trao tay người, niềm tin gửi cậu em như ruộtthịt, bí mật gửi cho kẻ đi săn. Và...những điều từ những gì mà Alex đãđưa cho cậu sẽ là một số vốn để cậu cược cho ván bài sinh tử này. Hếtsức quan trọng. Hãy tin cậu sẽ chiến thắng!

\_ Black chưa về sao anh?

\_ Cái con nhím đó trốn khỏi vòng kiểm soát của anh rồi! Giờ chả biết nó ở đâu, đã về Việt Nam chưa nữa! - Anh thở dài, lo lắng. Hiểu Minh vẫn hay làm anh lo lắng như thế.

Tập hồ sơ được giấu trong lớp áo hoodie, nhìn cậu bình thường như lúclẻn vào đây, chẳng mang theo được thứ gì ra, không thể nói cậu là mộttên trộm được. Vì cậu biết cách êm lẹ đột nhập vào một nơi bị bảo vệ gắt gao. Đối với việc lẻn vào phòng anh thế này chỉ là việc cỏn con. Kỹnăng từ Q đã dạy cho một gián điệp điều tra như cậu những điều đó.

\_ Bảo nó cẩn thận, xung quanh chúng ta luôn có nguy hiểm chực chờ.

\_ Anh sẽ cho người gấp rút tìm ra Black Demon ngay đây. Anh lo lắm rồi!

Cậu cười nhẹ, chào anh, cuộc đối thoại dừng tại đó. Sẽ đúng lúc để thoát khỏi đây vào ngay thời gian này, vì cậu không muốn gặp rắc rối.

Anh chỉ nhìn, cười theo, tiếc nuối ánh mắt đen trong kia. Alex tự nhủthầm, khi gặp Linh thì anh sẽ đeo kính đen. Anh sợ nhìn vào mắt Linh.Anh sợ ngỡ cậu nhóc kia là cô ấy mất. Anh sẽ loạn trí! Không được nhìnvào mắt Chí Linh!

Cái bóng đen nhanh nhẹn luồng lách trong đêm tối, không một camera nàoquay được hình ảnh cậu đột nhập vào. Đến và đi nằm trong sự im lặng hoàn hảo.

Sắp có một tội ác được vạch trần!

\*\*\*

Bóng đêm đặc quánh như một thứ dầu hắc quệnh vào không gian. Mây đenngập bầu trời, ép mặt trăng khuyết nghẹt thở trong một màu tối tăm.

Ánh mắt Hiểu Minh nhìn trân trân vào một ngôi nhà. Đây là nhà của Dolly, cô bạn gái thân thiết của người cậu phải bảo vệ. Bên trong đó, có tiếng cười nói ồn ã, tiếng karaoke vui nhộn văng vẳng thoát ra ngoài. Có lẽlà một buổi party tụ hội của một nhóm bạn thân. Mà cậu biết chắc rằng,trong đó có Di và Apple, hai người có liên quan tới cậu. Buộc cậu phảiquan tâm. Họ thật vui. Cậu cũng thèm tham gia vào buổi tiệc đấy, nhưngkhông thể.

Ngồi trong chiếc Bungatti đen lẫn dễ dàng trong bóng tối, ánh mắt nâu đỏ phát ra những ánh nhìn ghen tị với cuộc vui kia. Ước gì, cậu được chơivui như vậy.

\_ Hừm, cứ tận hưởng cái cuộc sống bình yên này thêm chút nữa đi. Các bạn à, sắp tới lúc mọi thứ trở về với trục quay của nó, và những niềm vuinhỏ bé thế này sẽ tan biến. Trả các bạn về lại bóng đêm, như tôi.

Trong tay cậu, một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, trong chiếc hộp đólà lọ cốt của người quá cố - mang theo một bí mật quan trọng không phảiai cũng biết. Cậu sẽ giữ nó đến khi cô gái ấy hoàn toàn đủ bản lĩnh đểchống chọi với các thế lực xấu xa. Đây là cội nguồn của cô.

Khoảng lặng yên ắng, đến lúc cậu đã đủ bình tâm để đối mặt với mọi chuyện.

Giờ đây, Hiểu Minh sẽ cứng cáp và vững vàng hơn. Vì cậu gần như đã hiểurõ trò chơi của những người nằm lại trong quá khứ gây lên những hậu quảgì. Giờ cậu, cùng tất cả những hậu duệ của họ sẽ là những người dọn dẹphậu quả đó.

Khoảng cách giữa tìm hiểu một vấn đề rồi tìm cách giải quyết vấn đề, xong rồi thu dọn tàn cuộc không phải là một thời gian ngắn.

Phải kiên nhẫn. Thật kiên nhẫn. Cậu không mù mờ như trước, gần như 80% sự thật đã được vẽ lại trong tâm trí cậu. Rất rõ ràng!

[Bạch Hàn Băng, xin lỗi cô, nhưng chính cô sẽ là một nước cờ quan trọngtrong ván đấu này. Tôi thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, vì cô đang nắm giữ chìa khoá của chiếc hộp tội ác trong quá khứ. Hãy tin tôi!].

Màn hình di động chợt phát sáng, có một số lạ gọi vào máy cậu. Tự dưngMinh thấy lạnh toát sống lưng. Dường như cậu cảm thấy có điều gì đó bấtbình thường.

## 20. Q.1 - Chương 5.9 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Alo, ai đang gọi tôi?

Bên đầu giây đáp trả, nói liếng thoắng với cậu, chất giọng vô cùng gấp rút:

[ Anh Black! Đừng nói gì thêm cả! Cẩn thận! Nhìn vào kiếng chiếu hậu đi! Sau lưng anh có 3 sát thủ!].

Màu mắt nâu đỏ cứng đờ, thuỷ tinh thể trong mắt như vỡ vụn vì cố xuyênqua màn đêm tối tăm để liếc mắt ra bên ngoài cửa xe, nhòm mắt nhìn kiếng chiếu hậu.

Cậu không được phép quay đầu nhìn lại, bứt dây sẽ động rừng, vẻ như batên sát thủ này muốn phục kích cậu thật nhanh gọn. Chúng đảo lướt nhưninja, lượn lờ quanh xe cậu thật kín đáo, chờ cơ hội để chụp ngay cáimạng trơ trọi của Minh.

Cố gắng bình tĩnh, những cái bóng đen vẫn như những tên giám ngục Akiban vô hồn tiến gần chiếc xe của cậu hơn.

\_ Hoàng Thi? Thi phải không? - Minh vẫn đưa điện thoại áp sát tai, dựa sát vào ghế, mắt láo liêng.

[Vâng, em là Deuce đây. Nghe em hỏi, cạnh anh không có bất kì vệ sĩ nàophải không?]. - Chàng thiếu niên bên đầu dây cẩn trọng, tuy cậu ở khá xa chiếc xe của Hiểu Minh nhưng vẫn có thể trông thấy mọi hành động diễnra xung quanh chàng trai đang ngồi trong xe.

\_ Không.

[Được rồi! Anh có vũ khí chống trả chứ?].

\_ Một khẩu Glock 17 không có nòng giảm thanh. - Minh đáp, lạnh lùng đầy nghiêm túc. Nguy hiểm đang đến với cậu.

[Chết tiệt! Chúng dùng toàn Strizh kèm nòng giảm thanh, anh ngồi yên nhé. Tuyệt đối không được nổ súng!].

\_ Được. - Mắt Minh vẫn dán vào kính chiếu hậu, súng nằm trong tay, không có đạn. Đây là khu dân cư, nếu có tiếng súng nổ sẽ cực kì phiền phức.Cậu thà bị bắn chết chứ không muốn giương súng chống trả thế này.

Hoàng Thi lẫn trong bóng đêm, những vệ sĩ của cậu rải đầy những góc tối, quan sát kẻ địch.

Lũ sát thủ chầm chậm đến gần chiếc xe, họ muốn ám sát nạn nhân thật kínđáo. Chỉ cần gây ra quá nhiều tiếng ồn vào lúc này sẽ tự tạo ra nguyhiểm cho chính bản thân chúng. Còn nếu bỏ mặc cơ hội duy nhất hạ sátHoàng Hiểu Minh thì kết quả của bọn chúng cũng chỉ là cái chết.

Đêm lướt dài trong cái u ám và nghẹt thở. Liệu Hiểu Minh có được an toàn?

Bọn sát thủ này không ngờ chúng đã bị bám đuôi. Trong bóng tối, HoàngThi tinh anh như một ngôi sao nhỏ vươn toả sự sáng suốt của mình để tácchiến với người anh đồng đội.

Góc khuất trong bóng tối là nơi địch không thấy được ta.

[Nghe đây, do kính xe của anh là loại chống đạn chuyên dụng nên dù súngcó nòng giảm thanh và sức công phá mạnh thế nào thì cũng phải phát ratạp âm. Anh cố định chỗ ngồi như thế này, chúng sẽ rất khó bắn xuyên qua lớp kính từ xa được nên sẽ tiếp cận với cự li gần hơn. Với góc đứng của em thì không thể bắn trúng mục tiêu được. Vì vậy, phải đợi bọn nó ápgần cự li với anh nhất thì em mới ra tay được, chỉ cần em diệt được mộttên thì hai tên còn lại sẽ đơn giản hơn. Em sẽ đếm bước chân của chúngcho anh thời gian né đạn.].

\_ Anh thấy chúng, cách chừng 10m. Nhưng súng đâu mà em dùng? Em được cấp súng rồi sao?

[Ngốc, dùng cung tên.].

\_ Tên phía cánh trái có ý tới gần. Toạ độ nào em sẽ bắn được?

[ Cách cửa xe của anh 0,5m. Cũng là khoảng cách thuận tiện nhất hắn có thể nổ súng.].

\_ Ok. - Minh bình tĩnh, cố gắng xoay sở. Nếu Hoàng Thi không hạ được một trong số ba tên sát thủ này thì e chừng cậu sẽ phải đối mặt với tử thần thực sự.

Thần kinh như dây chão kéo căng. Dãn nở. Tim run bắn. Ngón tay Minh vịn chặt ở thanh gạt cần ghế, sẵn sàng.

Chàng thiếu niên đứng trong bóng tối thì thầm, những ngón tay muốn cứng đờ.

Hoàng Thi giương thẳng cung tên trên tay, khoảng cách quá xa. Cậu lạikhông có súng. Chỉ có cung tên thì may thay sẽ hạ được bọn người kia màkhông phát ra âm thanh. Tra mũi tên vào cung. Kéo dây căng cứng.

[Chuẩn bị...hướng tay trái, còn 5m....4m....3m...2m....1,5m...1m....

Tập trung! Sói đã đến!].

Mồ hôi của cả hai người Hiểu Minh và Hoàng Thi túa ra khắp mặt. Nếu Thibắn trật, điều đó đồng nghĩa cậu sẽ mãi vĩnh biệt Hiểu Minh.

"Thình thịch...thình thịch..." - Tiếng tim cùng thời điểm đều mang theo sự xáo động đến ngột ngạt bao trùm.

Đôi mắt Hiểu Minh đăm đăm xuyên tạc màn đêm. Bình tĩnh! Quả tim tronglồng ngực vẫn đập loạn xạ. Cậu không thể bị giết chết trong thời điểmnày.

"Phập!"

"Phập!"

Có hai bóng người đen ngòm từ trong những chỗ nấp ùa nhanh không mộttiếng động đến sát bên hai tên sát thủ yểm trợ phía sau. Hành động dứtkhoát nhất, lưỡi dao bén ngọt của hai vệ sĩ đã cứa đứt cổ họng của lũrình rập kia trước khi chúng kịp ú ớ báo hiệu.

Đồng thời, tên sát thủ phía trên đã áp gần vào cửa kính.

Hắn nghĩ Minh đang bận quan sát mọi hoạt động trong ngôi nhà sáng đènkia, sau hắn còn có hai người yểm theo. Rất tự tin. Mang theo vẻ chủquan nữa.

Nghẹt thở. Lồng ngực căng tức. Gần kề cái chết người ta sẽ thấy rất hoảng sợ. Đừng để cơn sợ hãi nhấn chìm tất cả trong mụ mị.

Khoảng cách thu hẹp dần. Tử thần đang dõi theo, sẵn sàng vung ra lưỡi hái. Hắn cười thật dã man.

Dây thần kinh trong huyệt thái dương nổi hằn, mồ hôi chảy ướt tóc. Cáccơ bắp non trẻ căng tràn chịu sức chằng của dây cung, đôi mắt chỉ dõi về một mục tiêu duy nhất.

Hoàng Hiểu Minh ghì chặt thanh gạt của ghế xe, căng thẳng tột độ. Yếthầu lên xuống. Đôi mắt vẫn cố dán vào ngôi nhà trước mặt để đánh lạchướng. Ngực bắt đầu một cơn co thắt quái dị. Cậu khẽ cau mày nén đau.

Mưa bụi nhỏ lất phất hạt trong bầu trời tối om. Tiếng hát trong ngôi nhà ấm áp đối lập hoàn toàn với không gian nực mùi sát khí bên ngoài. Đã có hai người chết trong bí mật.

Tên sát thủ nhích từng bước nhẹ, cẩn trọng dõi theo hành động của conmồi. Việc đơn giản giờ này chỉ là gạt cần súng. Đạn sẽ như con ngựahoang phóng vụt ra khỏi nòng. Kết liễu ngay cái mạng bé nhỏ của con mồi.

Tích tắc... Thời gian âm ỉ như một lò phản ứng hạt nhân sắp phát nổ... Dây dưa chồng chéo những cảm xúc đến mức rối loạn...

Mưa ố đi lớp kính... Cảnh mờ dần trong mắt chàng trai... Cái chết đang đến rất gần...

[1, 2,...... 3!!!].

"CHÍU!" - Tiếng súng trong nòng giảm thanh giật bắn xé nát không khí.Viên đạn nóng hổi xuyên qua tấm kính xe, tràn vào trong, hung tợn đoạtngay mạng sống con mồi.

"VÙ VÙ"

"CẠCH"

"PHẬP!!!"

Những âm thanh nhỏ xíu nhưng vẫn kéo theo chết chóc túa lên cảnh vật. Nung chảy màn đêm thành một lớp ố nhớt nhúa.

Mũi tên lao vụt trong màn đêm. Tàn nhẫn xuyên thủng không khí rách toạt.

Chiếc ghế trên xe, nơi Hiểu Minh ngồi đã được gạt ngã dài như một chiếcgiường. May thay, chỉ chậm một giây nữa thì viên đạn rát nóng kia đãghim thẳng vào não cậu. Thuỷ tinh từ lớp kính vỡ găm thô bạo trên làn da mặt nhẵn mịn.

Kẻ giết người mở trân mắt. Cảm nhận cái đau xác thịt ngấm dần sau lưng. Máu của hắn loang phủ lên mặt kính.

Gắng gượng, tên sát thủ tiếp tục giương súng bắn loạn vào xe. Hắn mongchiến hữu sẽ hỗ trợ. Rất tiếc, đồng nghiệp của hắn đã trở thành thây madưới lưỡi dao vô tình. Và tiếp sau sẽ là hắn.

"CHÍU!"

"CHÍU!"

"PHẬP" - "PHẬP" -" PHẬP"

Những mũi tên bay chớp nhoáng từ tứ phía ghim vào ngực hắn tua tủa nhưlông nhím, chi chít cắt ngang mạch sống cuối cùng của kẻ sát nhân. Máutứa ra. Hắn ngã thụp vào cánh cửa. Sắc đỏ nhuộm lên khung cửa chôm chổmmảng vỡ vì đạn xuyên.

Hắn chết rồi!

Đồng bọn của hắn đã xuống địa ngục cùng hắn!

Đêm thấm mặn bởi mùi máu tanh nhuộm xuống nền nhựa nhám.

Những bước chân thùm thụp chạy, kéo lê những cái xác bỏ vào những túi nilon to. Phi tang ngay lập tức.

Mắt Hiểu Minh nhắm nghiền, cậu đã chết rồi chưa?

\*\*\*

9.00 PM.

Vô Định Books-coffee.

\_ Anh ổn chứ?

Hoàng Thi đặt tách coffee xuống trước mặt Hiểu Minh, chàng trai ngồitrước mặt cậu mang theo một gương mặt tái xanh như người bị thiếu máu.

Hoàng Hiểu Minh áp lòng bàn tay vào ly coffee nghi ngút khói, chớp mắt,bàn tay khẽ xoa nhẹ ngực mình. Giờ đây, trên má trái và trán của cậuđược "điểm trang" bằng hai miếng băng cá nhân. Trông cậu vẫn không sasút vẻ lịch lãm của mình là bao.

\_ Cảm ơn em, nếu không có em sẽ rắc rối to.

\_ Hình như anh không khoẻ. - Nhìn biểu hiện vụng về che giấu sự bất ổncủa Minh, Thi muốn cậu ấy nói thật. - Anh đau ở đâu phải không? Sao lúcnãy anh lại ngất?

\_ Ổn mà! - Đừng bắt Minh nói nữa, cậu đang rất mệt!

\_ Alex sắp tới rồi, có gì thì gọi cho em. - Thi giơ đồng hồ nhìn.

Minh nhấp môi chút coffee để làm ướt cả khoang miệng khô khốc của mình.

\_ Em vẫn chưa cho anh biết làm sao em kịp thời tương trợ cho anh.

\_ Anh hai bảo em theo sát anh từ lúc chiều, ngay khi anh đáp máy bay vềViệt Nam. Sao anh bất cẩn vậy? Có biết chỉ cần sơ suất là toi mạngkhông?

Hiểu Minh thình lình bật cười.

\_ Anh còn sống đây mà!

\_ Nếu không có em ở đó?

\_ Thì chết thôi! - Tính Minh vẫn vậy, thích chọc người ta tức chết.

Thi khoanh tay, giận.

\_ Hừm! Bực thật nha! Biết vậy em không thèm cứu!

\_ Thôi, cảm ơn em. Đừng dỗi! Anh có cái này, em giao cho Red Dragon giúp anh. - Tâm trạng của chàng trai mắt nâu đỏ hồi phục nhanh chóng, dườngnhư cậu đã quá quen thuộc với những lần ám sát hụt như vậy. Dần dà đãtrở nên thân quen.

\_ Thư triệu tập? Có em nữa á? - Thi trợn mắt, nhìn hai phong thư đặt trên bàn, rồi lại nhìn Minh.

\_ Chơi đủ rồi! Tới giờ làm nhiệm vụ. Đúng hẹn nhá!

Thi tiu nghỉu:

\_ Vâng! - Cậu nhướn mắt. - Có thật là anh mới từ cõi chết về không? Embắt đầu sợ cái sự bình thản chết người của anh. - Đúng là cậu đang nghĩvậy.

Minh gãi đầu.

\_ Quen rồi! Anh ngất chỉ do từ hôm qua tới giờ chưa có anh gì.

\_ Ôi trời, sao không nói? Vậy còn uống coffee em đưa nữa! Muốn chết thật mà! - Cậu nhóc bên cạnh gắt um lên.

Minh ực hết cả cái dung dịch đặc quánh màu đen kia vào miệng, biểu hiện như muốn chống đối cậu trai trước mặt. Nháy mắt.

\_ Nếu chết dễ đến thế thì giờ đây anh đâu có ngồi trước mặt em! - Rồi cậu vùng đứng dậy - Thôi, anh đi nhé!

Hoàng Thi kéo tay người anh, líu ríu.

\_ Không được! Em phải giữ anh đến khi Alex đến "bảo lãnh" anh về!

\_ Thôi, tha cho anh. Giờ này mà về Alex sẽ giết anh. Cho anh yên đi!

\_ Chứ giờ anh đi đâu?

\_ Giết người! - Lại nháy mắt.

Thi nhíu mày, bất lực với vẻ tinh quái không chịu nổi của chàng trai tóc nâu. Bao giờ mà anh ấy dị hợm như thế? Đạn chưa bắn tới đầu mà cũngkhùng được sao?

\_ Này! Anh đi thật hả? Giết ai? Này! Đừng đùa mà!

\_ Thật, không đùa!

\_ Ai?

\_ Người ăn cắp đồ của anh! - Cậu véo cái má phúng phính của cậu em nhỏhơn mình một tuổi, cười nửa miệng. - Anh đang bị khùng đấy! Kéo nữa thìanh giết cả em!

\_ Hừ, lần này em không thèm theo bảo vệ nữa. Phí công! - Cậu nhóc Thivùng vằng, thừa biết là anh Minh chỉ đang nói đùa. Hiểu Minh chưa baogiờ đụng tới mạng người nếu như không có lệnh của Q. Có điều...hình nhưsau cái vụ ám sát này thì Thi thấy cậu anh của mình đã hơi bị "chậpmạch" thì phải.

Chiếc Bungatti có lớp kính vỡ tan nát vì đạn xuyên sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi lại nội thất và kính.

Chàng trai tóc nâu đã khoác thêm trên người một chiếc áo Jacket đen.Cánh tay trái của cậu xụi lơ. Bước ra khỏi quán coffee trước khi bị tómđầu trở lại. Cậu nhóc Thi đáng yêu đã cho cậu mượn tạm chiếc xe đua màulam yêu quý của mình. Thi lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Ai biết được là sau chiếc áo Jacket đen là một viên đạn đang ghim thẳngvai trái của Minh, viên thuốc đông máu khẩn cấp đã có tác dụng. Sau lớpáo khoác là cả chiếc sơ mi đen đầm đìa máu. May mắn vì cậu vẫn che giấuđược.

Giờ đi tìm người có thể gắp nó ra! Ai có khả năng này? Trong đầu cậu chỉ có một đáp án.

Phía sau, dù đã giận hờn nói là không quan tâm, thế nhưng vẫn có năm vệsĩ của Hoàng Thi đang bám theo xe cậu. Vốn nhóm vệ sĩ này cũng là do nhà cậu đào tạo ra thôi. Và họ sẽ nhận lệnh bảo vệ toàn bộ những "hậu duệcủa Angel".

Lọ cốt vẫn nằm trong tay Minh. Cậu biết, lý do BJ động đến cậu là vì nó. Ella nói đúng, sứ giả trên chiến trường là những kẻ đánh hơi cực nhanh. Hắn đã nghe "mùi" của một bí mật đang lẩn khuất trong tay Minh. Nếumuốn lấy được bí mật dù phải thẳng tay giết chết con mồi thì đâu có gìlà đáng sợ, như một con gấu muốn lấy mật từ tổ thì nó cũng biết chấpnhận vọc tay vào tổ ong hung tợn vậy. Tiếc là, mũi kim của ong rất nhọnvà độc, muốn lấy được mật thì "con gấu" sẽ phải đau đây!

Đừng nghĩ kẻ đụng vào Hoàng Hiểu Minh mà có được kết thúc êm đẹp!

Ở Vô Định, chắc rằng anh chàng Tây Dương sẽ gắt um với Hoàng Thi vì tộibao che cho Minh tẩu thoát. Tội nghiệp thằng bé! Nhưng Alex à, anh đángsợ thế nào mà khiến nhím nhỏ không dám trở về vậy?

\*\*\*

Mưa. Mới sáng mà mưa đã ùn ùn kéo tới. À, đúng hơn là mưa đã bắt đầu từđêm hôm qua. Mưa dầm dề, ngập lụt, thúi cả rễ cây, tàn sát những khómtường vi trước nhà của Di trở nên tan tác.

Tôi bắc cái ghế đẩu, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ chờ đợi. Tự dưng thấy lo lắng không yên.

Quái lạ! Di đi đâu cả đêm? Cậu ấy không về nhà, không gọi về một cú phone. Điều này làm tôi và mẹ của Di phát sốt mà tìm kiếm.

Tôi ở nhờ nhà Di gần một tuần vì ba mẹ đều không có ở thành phố. Như vìcó thêm tôi, mái nhà chỉ có hai mẹ con của Khánh Di chợt huyên náo hơnhẳn. Tối qua, sau khi đi sinh nhật Dolly về, Di bỏ tôi lại trước cổng.Hớt hãi quay xe chạy biến. Tôi ráng lếch cái chân tím bầm vì xe tông vào nhà mà lèm bèm rủa cậu ấy. Lúc đó, cứ ngỡ Di đi đâu đó một lát sẽ quaylại. Ai dè, giờ đã được 8 giờ sáng mà Di vẫn chưa về. Điều này khiến tôi thấy bồn chồn.

Gọi cho khắp các bạn trong lớp của cậu để tìm tung tích, không ai biết.Mẹ cậu ấy cũng đã hỏi nhiều nhà quanh đây có trông thấy Di về không, kết quả cũng như tôi. Bác gái dặn tôi ở nhà chờ tin, và bản thân đã đi tìmcậu ấy. Hạ Khánh Di! Cậu chết ở xó xỉnh nào rồi? Có biết là mọi người lo lắng lắm không?

Hôm nay không có lịch quay film, cả buổi sáng ngập mưa của tôi bị vò nén trong một chiến bồn thuỷ lực muốn tuôn trào. Cậu bạn tóc vàng của tôiđang ở nơi nao?

Sực nhớ, còn một người tôi vẫn chưa hỏi: Dương Vĩ An. Tôi láu táu tìmngay cái phone mà gọi cho cậu ấy. Tiếc là tên thối tha đó giờ đang khoámáy, tức thật!

Bằng mọi giá, tôi tìm cách liên lạc với An, mong rằng An sẽ biết Di ở đâu. Di! Please tell me where are you!

Gọi 10 lần, kết quả vẫn thế. Tôi tức tối muốn chọi luôn cái điện thoại vào tường.

Chợt, ý tưởng vừa phóng vèo qua khỏi đầu. Tôi búng tay, hứng khởi. Phảirồi! Yahoo! An sẽ online Yahoo, lúc nào cũng thế. Và rồi, tôi lui cuimượm tạm cái laptop của Khánh Di mà hành sự.

Mở Yahoo Chat, có 3 nick đang onl. Để xem!

"An Kun is online now."

"Dolly\_babymilo is busy."

"Messenger of Darkness is busy."

Thấy chưa! Đã bảo Vĩ An sẽ onl mà. Tôi nhanh nhảu buzz tới tấp.

Chợt, ý tưởngvừa phóng vèo qua khỏi đầu. Tôi búng tay, hứng khởi. Phải rồi! Yahoo! An sẽ online Yahoo, lúc nào cũng thế. Và rồi, tôi lui cui mượm tạm cáilaptop của Khánh Di mà hành sự.

Mở Yahoo Chat, có 3 nick đang onl. Để xem!

"An Kun is online now."

"Dolly\_babymilo is busy."

"Messenger of Darkness is busy."

Thấy chưa! Đã bảo Vĩ An sẽ onl mà. Tôi nhanh nhảu buzz tới tấp.

"Apple Mai Trần:

Hey!

BUZZ!!!

BUZZ!!!

BUZZ!!!

BUZZ!!!

BUZZ!!!

An Kun đang trả lời...

An Kun: Stop! Have you been crazy?

Làm j mún buzz nát yh của tui z???

Apple Mai Trần đang trả lời...

Apple Mai Trần: seo tuj ph0ne cho ông cả chục cú mà hem đc z?

An Kun: hết pin rùj. Hjc.

Apple Mai Trần:

nèk, hum wa tớj h ôg có gặp khỉ đầu vàng ko?

An Kun: Ko. Hum wa tớj h ko có xem chươg trình "Thế giớj động vật"

:D

Apple Mai Trần: Gừhh! Tui hem gjỡn nha! Tui hỏj ôg có gặp Di ko?

An Kun: Ngủ mớ à? Hum wa pà mớj trét bánh sn đầy mặt aj rùj còn hỏj. (>. ^)

Apple Mai Trần đang trả lời...

Apple Mai Trần:

ko, ý tuj là sau tjme đó ôg còn gặp cậu ta ko?...]zzz

An Kun: pà hỏj lạ, ng pjt rõ phảj là pà chứ! Vô duyên! ^^

Apple Mai Trần: hajzzzz.... Chàj ơj....@.@

An Kun đang trả lời...

An Kun: gì z? Có j wan trọng àk?

Apple Mai Trần: n0thing. Thuj, tuj off.

An Kun: ếh, vô duyên thầy chạy z má? Buzz cho đã tay mớj hỏj mấy câu rùj đòj out là sao? Tuj hem hỉu j hết! >.

Apple Mai Trần: ko. Chừg nào liên lạc đc vs Di thì pm tuj nha! (>.@!)

pp

An Kun: Ờ...chả hỉu mô tê j...

Pp...zzzz"

Tôi nện mạnh ngón tay xuống nút Enter cho hả bực. Ngay cả Vĩ An cũngkhông biết Di đang ở đâu. Chẳng lẽ Di có phép tàng hình, bốc hơi mất xác rồi sao? Gừhh! Hạ Khánh Di, ba hồn chín vía ông về đây cho tui! Ôngbiết tui lo cho ông lắm hông? Cả bác gái cũng sốt vó lo cho ông nữa đó!Thật là, đừng có điềm gì xấu xảy ra nha. Di ơi, ông đừng có chuyện gìđó!

Tôi buồn bã, để treo nick, ngó ra màn nước mưa xám đầy trời. Cả ngôi nhà chỉ có tôi và con chó Hạnh Phúc. Cảm giác bất an và lẻ loi vô kể.

Tôi định đưa tay cài chế độ Stand by, nhưng ngón tay vừa gõ vào phím di di thì...

"Messenger of Darkness is online now." - Cái nick trong yahoo sáng đèn vàng kèm theo dòng status kì quái:

"Messenger of Darkness: "Nếu thiên thần chỉ đẹp nhất ở bộ cánh thì tôi thề sẽ vặt sạch cái đôi cánhxinh xẻo đó. Thiên thần là một lũ bệnh hoạn mắc chung hội chứng hoangtưởng! Tôi khinh!"".

Khiêu khích thiên thần. Cái nick quái lạ này đang nói tới hàm ý gì? Tiện tay và chưa suy nghĩ kĩ, tôi pm không chần chừ, cái nick này đã tồn tại trong friend list của tôi rất lâu rồi. Vậy mà tôi chưa bao giới chatvới nó.

"Apple Mai Trần: Hi!

Sứ giả của bóng đêm đang trả lời...

Sứ giả của bóng đêm: Xin chào! Rất vui được gặp bạn.

Apple Mai Trần: Tại sao bạn biết nick mình mà add thế?

Tin nhắn sau cùng nhận ngày 27/05 lúc 8.37 AM"

Nick đó im lặng. Không trả lời. Nhưng tới khi đó tôi mới tá hoả nhớ ralời dặn của Khánh Di: ĐỪNG BAO GIỜ CHAT VỚI NICK MESSENGER OF DARKNESS!

Hơ hơ, dại dột quá! Cao hứng một xíu mà tôi đã quên bén đi lời dặn củaDi. Lỡ leo lên lưng cọp rồi! Thôi, leo luôn, xuống giờ này thì cũngkhông toàn mạng đâu.

Tôi nhớ, khi chat với Di, cái nick này đã sử dụng tiếng Anh, thế mà lầnnày lại có thể chào bằng tiếng Việt. Tức là có thể người này không phảilà người nước ngoài. Nhưng so ra, theo giọng điệu của người này đúng làkhông phải một đối tượng để tôi tự do dùng teencode.

Hồi sau, nick đó lại buzz tôi...

"Sứ giả của bóng đêm: BUZZ!!!

Xin lỗi, lúc nãy tôi có việc bận.

À, tôi biết nick bạn vì tôi đoán mò.

Apple Mai Trần đang trả lời...

Apple Mai Trần: Dễ ghê nhỉ?

Sứ giả của bóng đêm: Tất nhiên! Tôi còn có thể nhìn xuyên qua desktop để nhìn thấy gương mặt nữa kìa.

Apple Mai Trần: Uầy... Sau desktop là những linh kiện điện tử mà!

Sứ giả của bóng đêm: Bạn không tin tôi?

Ok... Tôi thử đoán về bạn xem có đúng không nhé.

Apple Mai Trần đang trả lời...

Apple Mai Trần: Để xem đã...

Sứ giả của bóng đêm đang trả lời...

Sứ giả của bóng đêm: Thứ nhất, bạn là con gái.

Apple Mai Trần: Nhảm... Xem cái tên nữ tính thế mà nói là nam được à?

Sứ giả của bóng đêm: :D

Thứ hai, bạn 15 tuổi.

Apple Mai Trần: Vớ vẩn, bạn có thể xem profile của tôi để biết điều đó.

Sứ giả của bóng đêm: Hì hì

Thứ ba, bạn đang bế một chú cún trong lòng."

Tôi dòm dáo dác, mắt trợn tròn. Hạnh Phúc đang nằm ngủ ngon lành trên đùi của tôi.

Tên này đừng nói là hành nghề thầy bói online nhé!

"Apple Mai Trần: Bạn đoán mò.

Nhưng may mắn là đúng.

Sứ giả của bóng đêm:

Bạn có gương mặt rất xinh xắn.

Apple Mai Trần: Quá khen.

Sứ giả của bóng đêm đang trả lời...

Sứ giả của bóng đêm: Bạn có mái tóc nâu hung đỏ.

Làn da trắng hồng.

Má lúm đồng tiền.

Môi đỏ mọng như quả cherry...

Phải không nhỉ?

Apple Mai Trần: Sao bạn nói vậy?

Sứ giả của bóng đêm: Vì tôi nghĩ thế... Keyboard dưới tay tôi xui khiến tôi gõ như thế.

Apple Mai Trần đang trả lời..."

Tôi định viết gì đó biện minh. Thế nhưng lại delete đi.

Cái nick đó thật quái lạ!

"Sứ giả của bóng đêm đang trả lời...

Sứ giả của bóng đêm: Và đặc biệt là...

Bạn có một màu mắt rất kì lạ...

Apple Mai Trần: ???

Sứ giả của bóng đêm: Màu xám tro (?!).

Apple Mai Trần: Chúng ta quen biết nhau?

Sứ giả của bóng đêm: Sao bạn nghĩ ra giả thuyết này?

Apple Mai Trần: Vì bạn biết tôi. Quá rõ!

Sứ giả của bóng đêm: Bạn tin?

Ha ha ha! Tôi chỉ lấy tạm hình tượng một nhân vật trong manga để ví thôi mà! Đúng thật sao? :D

Apple Mai Trần: Ừm... Trùng hợp."

Tôi hoài nghi thật rồi! Hình như người này biết rất rõ về tôi! Cứ như đang ở bên cạnh tôi. Rất gần!

Mồ hôi lạnh tuôn. Tôi lạnh ngắt sống lưng.

Đảo mắt nhìn lại các dòng tin chat, tôi không thể nào bóc mẻ được sơ hởnào trong những dòng tin nhắn nhanh này. Và vệt mắt tôi hướng tới avatar của người đối diện.

Tôi chết trân như bị điện giật. Cảm giác quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến tôi run bắn. Hình ảnh này...

Bức vẽ chì lục tinh xảo. Sống động. Trên ảnh, hai cậu bé con đang khoáctay lên nhau. Chúng giống nhau quá! Chúng đang cười... Và đôi mắt củachúng... MÀU XANH LỤC... Màu xanh lục ám ảnh trong từng giấc mơ của tôi!

Mang theo trạng thái xúc động đột biến. Tôi lại gõ lạch cạch...

"Apple Mai Trần: Bạn là ai?

Sứ giả của bóng đêm: Là người đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Là gián điệp của ánh sáng nhưng cũng là người chiếm hữu bóng đêm.

Bạn đoán tôi là ai?

Apple Mai Trần: Bạn ghét thiên thần?

Sứ giả của bóng đêm đang trả lời...

Sứ giả của bóng đêm: Bạn biết giữa thiên thần và ác quỷ khác nhau ở điểm nào không?

Apple Mai Trần đang trả lời...

Apple Mai Trần: Đôi cánh?

Thiên thần cánh trắng.

Ác quỷ cánh đen.

Sứ giả của bóng đêm: Không!

Apple Mai Trần: Khí chất?

Thiên thần thánh thiện.

Ác quỷ tàn ác.

Sứ giả của bóng đêm: Sai rồi!

Apple Mai Trần: Nơi họ ở?

Thiên thần ở thiên đàng.

Ác quỷ ở địa ngục.

Sứ giả của bóng đêm: Không phải!

Apple Mai Trần: Vậy là gì?

Sứ giả của bóng đêm: SỰ GIẢ TẠO!

Ác quỷ không giả tạo như thiên thần.

Thiên thần rất giả tạo! Giống như bạn! Vì bạn mang dòng máu của một thiên thần! Bạn rất giả tạo!

Apple Mai Trần: Tôi không hiểu!

Ý bạn là gì?

Sứ giả của bóng đêm: Hừm...

Nhấc máy thử xem!"

Tôi ngơ ngác, mắt tròn như hươu non. Con người quái đản này muốn gì?

Bất thình lình, chuông điện thoại bàn bên cạnh tôi reng inh ỏi:

"RENG!!! RENG!!!"

Tôi vội vàng nhấc máy. Chắc là Di gọi về! Di gọi mà!

\_ Alo? Di phải không?

[ Sột soạt... Sột soạt... Rào rào...].

Tiếng tạp âm bên đầu dây. Không có tiếng trả lời.

\_ Alo??? Ai vậy? Trả lời đi chứ!

Tôi cau mày. Âu lo.

[ Xì xào. Xì xào. Vu vu... ].

Vẫn không có tiếng trả lời. Im ắng đến mức phát sợ.

## 21. Q.1 - Chương 5.10 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Xin hỏi ai ở đầu dây? Alo!!!

[ Rì rào... Rì rào... Ááááááááááá...... ].

Tôi giật mình. Quăng tay nghe rớt xuống đất. Run cầm cập. Có tiếng hét.Kinh khủng như trong film kinh dị. Tôi yếu tim. Chắc là trò đùa quái quỷ của ai đó rỗi hơi.

Không thèm nghe nữa. Tôi đưa tay vuốt ngực. Yếu vía từ từ gạt máy.

Màn hình hiện dòng tin trơ trọi...

"Tin nhắn sau cùng nhận ngày 27/05 lúc 9:01 AM"

Cái nick bảo tôi nhấc máy? Là nhấc điện thoại sao???

Tôi săm soi cái avatar một lần nữa. Nhưng mà giờ nó đã chuyển sang màu xám đặc. Không có cài ảnh đại diện.

Quái lạ! Chẳng lẽ hồi nãy tôi nhìn nhầm?

"XOẢNG" - " ROẸT ROẸT" - " RẦM!!!"

\_ Má ơi! Hú hồn! - Tôi liệu, té phịch xuống ghế. Mặt trắng bệch.

Màn hình desktop tự dưng vỡ tung toé. Rồi tự dưng giáng chớp nhoáng. Nổ cái ''bùm!!!", rồi lại nhếch nhác toàn máu và máu.

Cái tên "Darkness" kì quái đó đang nghịch phá cả dọc icons của yahoo.Toàn nào là bom mìn, sấm sét, rồi đao kiếm kinh dị. Làm tôi giật cảmình!

"Sứ giả của bóng đêm: Gửi cho thiên thần cánh trắng thánh thiện đang cư ngụ ở thiên đàng.

Bạn rất "đẹp đẽ". Bạn mê hoặc tôi bởi vẻ tinh khiết đó. Thiên thần à,nếu một ngày bắt gặp ai đó mang "nụ cười của quỷ", bạn biết đó, người đó sẽ là tôi. Chờ một ngày chúng ta sẽ gặp nhau. Không xa đâu!!!"

"Messenger of Darkness is offline now."

Ế, gì kì vậy? Tên này muốn nói đến điều gì? Sao out vội vàng vậy? Sao vậy? Nè...!!!

\_ ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC CHAT VỚI CÁI NICK NÀY MÀ!!! CẬU KHÔNG NGHE TÔI NÓI À???

\_ Oái! Tía má ơi! Hú hồn!

Tôi hét lên khiếp đảm. Muốn té nhào xuống ghế.

Phía sau lưng, có một sự phẫn nộ khiến người ta run rẫy.

Di đứng sau lưng tôi, tóc ướt sũng, mặt hầm hầm nhìn tôi như muốn giết người.

Đế giàysneaker cọ xát trên nền nhựa nhám. Tiếng bước chân chạy đều đều luânchuyển như một cỗ máy không mệt mỏi. Hơi thở mang phần gấp rút trở nênphì phò. Những giọt mồ hôi trong trẻo như sương sớm ưu nhã đọng trênvầng trán xinh đẹp của cô gái.

Phạm Kì Thư vuốt nhẹ như giọt mồ hôi ấy, nhoẻn nhẹ môi hài lòng. Khuônmặt ửng đỏ do hoạt động mạnh bừng sáng như một đoá mẫu đơn bừng nở, e lệ chào mình dưới nắng mai. Cuối thấp người cột lại dây giày, chiếc quầnshort ngắn màu trắng để lộ ra đôi chân thon dài tăm tắp, trắng nõn, khoẻ mạnh với những bắp cơ săn chắc.

Ánh mặt trời ban mai ngập tràn một vẻ tươi đẹp đã lẩn trốn suốt mấy ngày mưa gió, để lộ ra quầng dương tươi tắn như một quả cam chín mọng. Bầukhông khí của con đường vắng ngập tràn cây xanh mang lại cho con ngườimột cảm giác thư thái vô cùng.

Cô gái cột tóc cao nhong nhỏng, phần mái sướt cao lộ ra cả phần tránthanh tú. Nếu như ai vẫn nghĩ, tiểu thư con nhà quyền quý luôn là một cô nàng đỏng đảnh, quen được nuông chiều, ưa nhiễu sách, ức hiếp người.Thế mà, vị hôn thê của Chí Linh lại mang một nét đẹp nữ tính dịu dàng,thuần khiết như nữ thần ánh sáng. Cô kiêu sa như hạt mưa trong suốt,mang nét buồn nhẹ nhàng mà kiều diễm muôn phần. Duy vẫn còn chút kiêu kì đặc trưng của một cô tiểu thư sót lại ra thì cô thoạt như một nàng tiên không mang chút bụi trần. Không hiểu sao, với một cô gái xinh đẹp thếnày lại bị sự ghẻ lạnh của chàng Thái tử hào hoa Kang Suridathik - người đang mang tên Việt Nam là Nguyễn Chí Linh. Liệu như người đời vẫn ácmồm cợt đùa: "Hồng nhan bạc phận"?

Ròng rã chạy suốt một đoạn đường dài, cô gái dừng chân tại một công viên xanh mát.

Hai tay chống gối, gò má nổi li ti những mao mạch nóng bừng đang dãn nởtrở nên thành cả bầu má hồng hào. Kì Thư cố gắng hít hà vào buồng phổiđể tiếp lấy oxi gấp mà duy trì nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồngngực. Cả buổi sáng của cô trong lành như màu nắng đang nhuộm vàng khắpbầu trời cao. Chiếc khăn lông vắt hờ trên vai chậm lấy mồ hôi ứa ra từtrán, tuôn đến thái dương, phập phồng tuôn trên cánh mũi, lăn dài xuốngcổ, thấm ướt lưng chiếc áo T-shirt cộc tay màu hồng đậm đáng yêu. Côbước chậm đến chiếc máy bán nước tự động và mua một chai nước khoáng.Công viên gần khu biệt thự của Chí Linh mang vẻ văn minh, tươi đẹp nhưvẫn nằm trong bản phác thảo của kiến trúc sư. Những bóng cây to râm phủthành một ụ mát tươi tốt. Những cụ ông đánh cờ trên ghế đá hay nho nhãbắt chéo chân đọc báo. Vài cụ đang múa bài quyền dưỡng sinh. Đám thanhniên vui đùa bên sân bóng rổ hoặc mê say tung những cước cầu lên khôngtrung đẹp mắt. Cả buổi sáng rộn rã và lành mạnh thu gọn trong tròng mắtxanh lục của cô gái trẻ.

Thích thú nhìn lũ trẻ dăm tuổi đang tung tăng bên những máng trượt nhiều màu sắc, cả tâm trạng cô cũng vui lây bởi những nụ cười trẻ con vô tưkia. Trong đôi mắt lấp lánh của lũ trẻ, bọn chúng cho rằng, những mángtrượt, xích đu hay bập bênh ở công viên chính là thiên đàng của chúng -nơi chúng chơi hàng giờ vẫn không biết chán. Cô tự nhiên nhoẻn môi vôthức nhìn theo lũ trẻ trong sáng như tinh linh đang đùa nghịch. Âm thầm, nỗi nhớ về lúc bé thơ cũng hiện diện trong đôi mắt to sâu thẳm, buồnvợi đó.

Tuổi thơ cô thiếu hẳn tình yêu thương của cha mẹ. Cha cô - một tiến sĩtài ba, người luôn là tấm gương để cô noi theo. Mẹ cô - một phụ nữ chuẩn mực, đoan chính, kiểu mẫu phụ nữ mà cô luôn hướng tới. Cả hai người,hoàn hảo đó chứ.

Một gia đình danh giá và khuôn phép đẹp như mơ ấy lại sớm hoang tàn bởibi kịch. Nếu như...không có vụ tai nạn thảm khốc cướp đi hai đấng sinhthành ấy thì ắt rằng hiện tại cô sẽ là cô gái hạnh phúc biết là bao.

Nhún chân đứng thẳng sau những phút cho cơ bắp chân nghỉ ngơi một thờigian trên ghế đá, cô gái bé nhỏ đảo bước tới gần những đứa bé xinh xắn.Đôi mắt háo hức muốn thu nhỏ cơ thể trở lại bé con để thoả thích trượtdài trên những chiếc máng nhiều màu sắc. Giờ đây, cô chỉ còn đặt mìnhlên xích đu hay bập bênh. Nhưng bập bênh luôn đòi có hai người chơi,không ai chơi với cô cả. Chả nhẽ lại phải túm đầu một người vệ sĩ đanglũi thũi bảo vệ cô từ phía xa lại đây chơi cùng cô? Buồn cười!

Xích đu - những cú tung người lên không trung cho người ta cảm giác nhưchim trời. Đánh đu thật cao. Như chim bồ câu lượn vòng tươi đẹp. Muộnphiền sẽ tan theo gió. Rã vào mưa bay. Được nắng hong khô. Và nụ cười sẽ bình yên như mây trắng ngần.

Cuộc sống là một món quà tươi đẹp. Món quà có lẽ là một hộp sáp màu. Nếu bạn vẽ nét bằng cây sáp xanh lam: trong đôi mắt bạn, thế giới luôn tràn ngập hi vọng. Nếu bạn đang cầm cây bút hồng, bạn đang sống trong khuvườn mộng mơ ngọt ngào. Và màu lục tượng trưng cho sự sống căng tràn.Nhưng nếu, bạn cầm cây bút xám, thế giới của bạn cũng xám xịt. Bạn nghĩtrên tay là cây bút đen, đó là tuyệt vọng, mụ mị, u tối. Bởi vậy, hãylựa cho mình một cây bút phù hợp. Đừng để cuộc sống mình được vẽ bằngnhững nét xám đen u ám. Kì Thư đang cầm cây sáp màu vàng, cuộc sống củacô là một màu nắng tươi đẹp, ấm áp và rạng rỡ. Mong cô sẽ vẽ nên một bức tranh thật đẹp đẽ bằng cây bút của mình.

Cô đánh đu, gió bay vù kéo theo đuôi tóc bay bay. Nụ cười vui thích. Trong nụ cười đó vẫn chưa mang chút vẩn đục.

Vì cô, cũng như cô gái chốt hạ của ván cờ đều là những thiên thần tinhsạch. Vốn, cô vẫn là một quân cờ quan trọng chả kém cạnh. Nếu thiếu cô,đúng là một trò chơi thiếu đi sự trau chuốt và hoàn hảo.

Lũ nhóc tì bu quanh cô gái xinh đẹp. Không khí khá dạn dĩ, chưa lâu sau, bọn nhóc cùng cô đã hoà nhập thành một nhóm ồn ào một góc công viên. Lũ nhóc cùng cô nắm tay thành một vòng tròn, đảo bước đều để chơi trò bònbon - trò chơi dân gian cô vừa học được từ lũ nhóc.

Mọi người dõi mắt theo ước chừng mươi người có đến tám, chín người phảibật cười tự nhiên vì khung cảnh quá tươi sáng, tràn ngập niềm vui. Ánhsáng xuyên nhẹ đáp vào từng khóm lá u xụ. Gió cũng cười. Mây cũng cười.

Phía xa, một đầu bút chì chuyên chú lả lướt nền giấy trắng. Những nétcong sắc sảo kết hợp cùng nét đánh chì thành mảng sáng tối điêu nghệloang dính vào nhau trở thành một bức tranh đẹp mắt. Tài nghệ người vẽkhéo léo thật! Nụ cười trong trẻo của cô gái như được gọt giũa trongkhuôn môi màu cam mọng, đóng dấu rõ ràng trên trang giấy của chàng traiđang say sưa vẽ vời.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trái xoan kiều diễm chợt tắt khi trôngthấy một ánh mắt cứ mãi dõi về phía mình. Vỗ về lũ trẻ tiếp tục chơiđùa, Kì Thư bỏ qua cuộc vui để truy vấn con người đang mải miết nhìnchăm chăm vào cô.

\_ Anh có thể đưa bức tranh anh đang vẽ cho tôi không? - Cô gái đưa mắtnhìn lấy bức tranh đang dần hoàn thiện trên nền giấy. Hình ảnh cô gáiđang cười rất tươi, nắm tay lũ trẻ xoay vòng, ánh mắt tít lại, nụ cườitrẻ trung đó khiến bất cứ ai vô tình liếc mắt một lần nhìn thấy đều phải "say".

Chàng trai vẫn tiếp tục thoăn thoắt bàn tay hoàn thành bức tranh. Cậuchẳng màng gì đến sự hiện diện của cô gái xinh đẹp bên cạnh, đặc biệthơn chính cô là người mở lời trước.

Mất kiên nhẫn, Thư mím môi, cố gắng lặp lại một lần nữa.

\_ Phiền anh có thể đưa lại bức tranh đó cho tôi được không?

Đầu bút chợt ngừng lại, cánh tay xương xương trắng trẻo của chàng traigiơ trên không, vẫn như đang vẽ, nhưng không hề chạm vào mặt giấy.

Cậu nghiêng đầu, cái cách đưa mắt đầy chất nghệ sĩ đảo nhẹ như ý cười bí ẩn. Giọng nói ngắn gọn, mơ màng:

\_ Vì sao?

\_ Vì cậu chưa xin phép tôi để vẽ ra bức tranh này.

Chân mày người thanh niên nhíu nhẹ, mái tóc cậu vàng nhạt, sau gọng kính đen là một đôi mắt lam ngọc của người phương Tây phóng khoáng.

\_ Tại sao tôi phải xin phép cô?

Thư ngắm nghía kĩ bức tranh trên giá vẽ, thầm thán phục hoa tay của chàng trai tóc vàng, cô tư lự:

\_ Anh chưa xin phép tôi đã tuỳ tiện vẽ tôi vào tranh. Tôi không phải người mẫu của anh.

Vòng môi mịn như một cánh hồng phấn cong lên, cách cười như châm biếm:

\_ Wow, tôi đang vẽ về cô sao? - Bàn tay cậu lại tiếp tục đưa bút múa trên nền giấy trắng.

\_ Nhìn từ mọi góc nhìn đến chi tiết, cô gái trong tranh giống tôi đến99%. Phải không nào? - Thư kênh mặt, chàng trai trước mắt cô thật ngangngược. Thực sự là chàng trai đó đã vẽ cô mà!

\_ Ừ, thì sao? Người giống người đâu có thiếu.

\_ Anh! Đúng là ngang ngược không lý lẽ! - Cô nàng tiểu thư nổi đoá, côđã cố lịch sự lắm với con người này rồi. Kiên nhẫn cũng có mức độ củanó.

\_ Sao nào? - Chàng trai lai Tây tuấn tú bật cười, xoay cổ nhìn qua cô.Cái chiều cao 1m80 khiến cậu phải cúi thấp đầu nhìn xuống cô gái mớiđứng gần tai mình một chút. - Cô ấm ức điều gì?

Kì Thư vuốt lại đuôi tóc hơi bị rối do vừa mới có một cơn gió thổi ngang qua. Cô lườm nhẹ vì nụ cười khiêu khích chàng trai.

\_ Vậy đây là ai? - Cô cười khẩy. - Hãy cho tôi gặp cô gái trong tranh.

Nét bút lại dừng ngang, ngón tay búng búng nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào cô,thản nhiên như đang nghe một chú vành khuyên hót bên tai, chẳng naonúng.

\_ Tôi vẽ những thiên thần.

\_ Thiên thần? - Thư mở to mắt. - Đâu? Thiên thần đâu nào?

Nắng rọi ánh mật trên giá vẽ, nụ cười trong tranh sống động như là một bức ảnh chụp lại từ dòng máy ảnh công nghệ cao.

Đôi mắt xanh lam nheo nheo lại sau gọng kính tri thức, chàng trai vu vơ:

\_ Chỉ cần vẽ thêm sau lưng họ một đôi cánh thì họ sẽ bay đi mất.

Cô gái tóc nâu tò mò:

\_ Bay đi đâu?

\_ Về thiên đàng. Nơi họ đã ra đi. - Cậu nói. - Tôi không vẽ thêm cánh vì không muốn thiên thần bay mất.

Tự dưng, trên khuôn mặt trắng hồng xuất hiện một nụ cười như có như không.

\_ Tưởng tượng phong phú quá nhỉ? - Cô cợt.

Mái tóc vàng nghiêng xiên, đáy mắt dò xét.

\_ Theo cô, sao mới là một thiên thần?

Cô gái đi vòng qua giá vẽ, bức tranh đã sắp hoàn tất, những nét chì cuối cùng đang tỉ mẩn trau chuốt lại gương mặt của những "thiên thần" trongtranh.

\_ Thiên thần à? Là sinh vật được mệnh danh là trong sáng, thánh thiện,không chút vẩn đục. Họ tinh sạch. Và họ ở cạnh Chúa, tại thiên đàng. Họkhông biết âu lo, muộn phiền. Cuộc sống của họ ngập tràn những sắc trắng thuần khiết. Thiên thần là sinh vật đem lại nụ cười cho con người. Vàhọ không được phép yêu - thứ tình yêu nam nữ.

\_ Theo suy nghĩ của cô, tại sao thiên thần không được phép yêu? - Ánh mắt lam nhìn cô, mang phần thú vị.

Thư mỉm cười, nói như đang oán.

\_ Vì Thượng Đế không cho phép. Nếu thiên thần yêu một ai đó thì họ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại làm thiên thần.

\_ Khổ tâm thật ha, nếu như vậy họ chỉ còn hai con đường để lựa chọn.

Cô gái nói:

\_ Ý anh: Một là họ sẽ mãi rơi vào kiếp luân hồi không hồi phục thânphận; hai là có thể họ sẽ hoá thành quỷ dữ và mãi chịu kiếp đoạ đày ởđịa ngục. Đúng không?

Chàng trai lai tuấn tú dừng bút, nhìn cô, cười mị lãng tử khiến người ta phải bạt vía.

\_ Đúng thế thì sao? Tôi vốn đâu phải thiên thần, đâu phải sợ điều đó. Tôi nghĩ...cô mới là người phải cân nhắc với điều đó.

Kì Thư hỏi, tiếng nói căng tràn như khúc nhạc của ve gọi hè.

\_ Sao tôi phải cân nhắc?

\_ Vì cô là một thiên thần. - Cậu đáp, rành mạch, tự nhiên.

\_ Tôi? Tôi là thiên thần. - Cô tiểu thư xinh đẹp chỉ tay vào chính mình, ngờ vực. - Ha ha, sao anh lại nghĩ thế?

Để bút chì lại trên giá, chiếc áo chemise trắng bật sáng làn da châu Âu trắng trẻo, cánh môi hồng lại nhoẻn lên, đầy hàm ý.

\_ Vì...trên người cô...có "mùi" của thiên thần. - Cậu nghiêng đầu. - Một thiên thần ngây thơ.

Cô gái nhíu mày, vẻ phớt lờ.

\_ Haizz! Cái cách tán tỉnh của anh đã cũ rích rồi!

\_ Ha ha ha! Cô nghĩ... Tôi đang tán tỉnh cô? - Anh chàng chắp tay saulưng, lại cúi thấp đầu hơn để nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm kia. -Lý do gì?

Bức tranh đã hoàn tất, muôn góc nhìn chỉ đều để người ta thừa nhận: hoàn hảo. Có vẻ...cô gái đứng bên cạnh cậu muôn phần hoàn hảo hơn.

\_ Có lẽ là do cậu đã...thích tôi. - Thư nói, cợt đùa.

Áo chemise vân vê những ngón tay dài đẹp lên mặt giấy, nhướn mắt.

\_ Hình như cô quá tự tin rồi! - Cậu lắc đầu, bĩu môi. - Tôi không có hứng thú với cô đâu!

\_ Ăn nói phũ phàng vậy? - Cô rấm rứt. - Tôi luôn tự tin về sức hút củamình. Anh nói thế sẽ làm tôi tổn thương. - Không nhịn được nữa, cô cườiphá lên. - Ha ha ha, đau lòng chết đi mất!

Cậu họa sĩ lãng tử cũng bật cười, cô gái này thật thân thiện. Cậu tháo bức tranh trên giá xuống, cuộn tròn lại trên tay.

\_ Hì hì, mức độ tổn thương của cô nghiêm trọng đến mức nào vậy?

\_ Ừm... Tôi bắt anh phải đền bù bằng vật chất. - Ánh mắt Phạm Kì Thư sáng lên, lém lỉnh.

Màu tóc vàng lao xao rung nhẹ, chàng trai lắng nghe.

Cô tiếp tục nói:

\_ Tôi muốn... Anh tặng tôi bức tranh này để đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi!

\_ Cho hả? - Cậu trợn mắt. - Tôi đã mất cả buổi sáng để vẽ đấy!

\_ Đi mà! Tôi thích bức tranh này lắm! Tặng tôi đi nhé! - Cô gái nũng nịu năn nỉ. Đứng trước một cô gái đẹp thì khó lòng chai cứng với điệu bộ dễ thương này.

\_ Hì hì. Thôi được rồi! Tặng cô, thiên thần tôi vô tình bắt được vàotranh. - Chàng trai đưa cho cô bức tranh. Nụ cười tít mắt để lộ cái răng khểnh duyên. Cô gái đứng trước mặt thoáng thấy lòng xao xuyến trong một phút giây nào đó rất nhanh, rồi vụt qua.

\_ Cảm ơn. - Cô đón lấy bức tranh, cười dịu dàng. - Ừm... Vậy tên của họa sĩ vẽ nên nó là gì nhỉ?

\_ Tôi họ Hạ.

\_ Ồ, cảm ơn họa sĩ Hạ. Hì hì, một cái họ không thuần Việt chút nào.

\_ Tôi là người Hoa.

\_ À, ra vậy! Anh không thắc mắc tôi tên gì sao? - Cô gật gù, tiếp tục hỏi.

Chàng họa sĩ họ Hạ thu dọn giá vẽ, cười sáng lạn.

\_ Cô tên là "thiên thần". Thế thôi, tôi muốn cô như tôi đã hình dung - một thiên thần trong sáng. Tôi đi nhé!

Cô nheo mắt, thiện cảm rất tốt với cậu thanh niên tóc vàng ấy. Cô vẫy tay.

\_ Hi vọng lần sau tôi sẽ thấy anh vẽ thêm thiên thần trong tranh.

Bóng dáng kia đã đi hơi xa, tiếng nói líu ríu theo khiến cậu dừng bước. Một nụ cười thoáng qua như hư vô.

\_ Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Cô cười vui vẻ, nâng niu bức tranh, mắt dõi theo dáng người cao dõng kiêu ngạo được nắng vàng phủ ngập. Một chàng trai kì lạ.

Cô gái rời khỏi công viên khi thời gian đã hơi trưa. Nhịp chân chạy đều đều khoẻ khoắn.

## 22. Q.1 - Chương 5.11 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Cô gái nào để ý rằng, anh chàng họa sĩ đã khéo viết một dòng chữ bằngtiếng Trung rất nhỏ dưới chữ ký của mình ở góc bức tranh chì tinh xảo.Tất nhiên, cô gái bé nhỏ không hề dịch được dòng chữ này - một thôngđiệp bí mật.

[ Chào thiên thần ngây thơ, hãy bảo quản cẩn thận con chip trên người cô. Tôi không chắc là cô được an toàn đâu!

Ký tên:

Thẩm phán của lương tâm.].

Nguy hiểm đang chờ chực với cô gái nhỏ!

Korea.

7 năm trước.

Trong giấc mơ ngập tràn tuyết trắng. Bóng người lang thang như cô hồn đang vẫy gọi:

\_ Bell ơi! Lại đây ngoan nào! Bell ơi!

Dáng người bé con mải miết đuổi theo, tuyết lạnh cóng đôi chân nhỏ. Haigương mặt người đang réo gọi cô bé mờ như không hề có ngũ quan.

\_ Cha! Mẹ! Đợi Bell với! Đợi con với! Hic hic!

Hồn ma thúc giục, gọi rối rít. Màn trời lạnh lẽo. Giấc mơ đọng lấy mộtnỗi u ám bao bọc vóc dáng nhỏ thó. Cô gái bé nhỏ cứ đuổi theo hai vonghồn lởn vởn xa xăm trong màn tuyết dày đặc. Thoáng ẩn. Thoáng hiện.

\_ Nhanh lên con! Nhanh nào! Hi hi! Con gái cưng, lại đây!

\_ Hu hu! Cha mẹ! Đợi con đi cùng với! Đừng đi nhanh như vậy mà!

Tiếng vọng ma quái thúc giục, tiếng cười, tiếng khóc bủa ngập.

\_ Ha ha ha! Bell! Bell! Belllllll!!!!

\_ Cha mẹ! Hai người đâu rồi? Đừng bỏ con lại mà! Bell sợ lắm! Oa oa oa! Đừng bỏ con mà!

\_ Ha ha ha...

\_ CHA!!!

\_ Ha ha ha...

\_ MẸ!!!

Cô bé đứng sững. Khóc oà. Bóng dáng cha mẹ cô mất bặt. Tuyết trắng tinhnhư đầu óc cô. Lạnh giá tê tái. Một đứa trẻ đứng lạc giữa bốn bề đầy màu tuyết trắng. Môi lạnh cóng.

Khóc! Đứa bé đang khóc! Em sợ lắm phải không? Bé à, em đang tuyệt vọng lắm à? Cha mẹ em đâu? Sao chỉ có mình em?

Máu! Tuyết dưới chân em tự dưng đỏ thẫm! Máu! Máu bám lấy chân em! Đángsợ quá! Máu đầy rẫy khắp nơi! Máu! Máu đang bám vào chiếc váy trắng, túa đến tay em! Máu ngập mọi thứ!

\_ Oa! Con sợ lắm! Cứu con với! Cha mẹ đâu rồi? Máu nhiều quá! Oa oa! Bell sợ! Hu hu hu!!!

Máu tàn nhẫn nhún ngập em. Càn rỡ xâm chiếm mọi vật. Máu làm tâm hồn em thắt lại, em sợ quá!

Ngột thở! Như có ai đang bóp ngạt em. Tay chân em cứng đờ. Cô bé ú ớ.Mệt quá! Lòng ngực căng tức. Em khó thở kinh khủng. Cứu em với! Ai đóhãy kéo em rời khỏi đây! Em sợ vô cùng! Hãy cứu em!

\_ Cứu!

\_ Ưm... Cứu với! Ứm... Ứm...

Lồng ngực dồn dập! Cứu em! Em khó thở! Tuyết hay máu đỏ bóp thắt tim em?

\*\*\*

\_ Ưm... Ưm... Ưm... Cứu... Cứu với... Ưm... Ông ơi cứu con!!!

Bell ú ớ, tay chân quờ quạng. Mồ hôi em tuôn ướt khắp người. Nước mắt em sợ hãi mà lăn dài. Em bị nhốt chặt trong giấc mơ quái dị.

Sợ hãi khôn xiết! Có ai đó như đang đè ngột khiến em khó thở vô cùng.Thôi đúng rồi! Em gặp ác mộng, sau đó lại bị bóng đè. Em đang cố vùngvẫy để thoát khỏi nỗi khó chịu này. Phải chi có ai kéo em khỏi hoàn cảnh này. Tiếc là Bell phải tự xoay sở để cứu thoát mình.

\_ Ứm... Ứm... Cứu... Ứm...

Khó khăn lắm Bell mới thoát khỏi sự khó chịu này. Em ngồi bật dậy, thởhồng hộc. Gương mặt nhỏ bé trắng bệch. Tóc em bết lại vì mồ hôi dù ngoài trời vẫn giăng phủ một màn tuyết rơi lất phất.

Cô bé trèo xuống giường, cơ thể nhỏ nhắn run rẫy. Không hiểu sao em lạimơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó. Cô nhóc 8 tuổi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh. Nhưng em không thấy lạnh. Nền gạch chỉ giúp mọi giác quan còn mêmuội trong giấc ngủ trở nên tỉnh táo. Làn da em đỏ hồng. Nhìn em thậtthảm hại.

Ngồi bần thần hồi lâu dưới sàn nhà lạnh giá, chốc rồi cũng khiến emchoàng tỉnh. Em đưa bàn tay chống dưới mặt sàn lạnh ngắt áp lên má. Cáilạnh tái tê giờ này em mới nhận ra. Bell rùng mình, nhảy thót lêngiường, quấn chăn.

Em nhớ lại mọi chuyện. Phải rồi, trước khi ngủ em vừa bị ông nội mắng.Ông em là một chính trị gia nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Từ nhỏ em đã là cô công chúa nhỏ trong cuộc sống danh giá của gia đình. Ấy vậy nhưng Bell chưa hề thấy vui thích vì điều này bởi em luôn bị nhốt chặt trongnề nếp thượng lưu ngột ngạt, cổ hủ.

Cuộc sống quanh em có quá nhiều nguy hiểm vây quanh. Mọi thứ đều có thểlà tác nhân xâm hại đến sự an toàn của em. Chính vậy mà cô thiên kim bénhỏ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này làm em chán ngán vô cùng.

[ Con không được phép rời khỏi Hàn Quốc. Quên đi thằng nhóc tên Princeđó đi! Cậu bé đó không có thật đâu con! Đừng tưởng tượng hão huyền nữamà! Đứa cháu khốn khổ của ông!]

Bell lắc đầu nguầy nguậy. Em nhớ tới lời ông đã nói. Ông nói về Prince - người bạn thuở bé thơ của em. Cậu bé đẹp như thiên thần hằng sâu trongký ức của em, làm sao ông lại có thể nói là Prince chỉ nằm trong trítưởng tượng của em được chứ?

Không đâu! Prince tồn tại thực sự. Cậu bé đã hứa sẽ mãi là hoàng tử củaBell mà! Em đã hứa với cậu. Thế mà giờ đây em và cậu đã mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Bell muốn về Anh Quốc để gặp lại Prince. Em nhớ Princerất nhiều!

\_ Prince ơi! Bell nhớ Prince lắm! - Cô bé ủ dột thì thào. Ngón tay trắng nhỏ chạm vào chiếc lắc bạch kim trên tay. Trên đó, một chiếc giày thuỷtinh nhỏ xíu vẫn rạng rỡ bung ra thứ ánh sáng nhã nhặn, tinh tế. Đó làmón quà ông đã tặng cho em, cũng là kỷ vật duy nhất để em tìm ra Prince.

Chiếc lắc rung rinh trên cánh tay bé con. Nỗi nhớ của em về người bạnthuở bé càng da diết. Nỗi cô đơn đeo bám lấy em càng nhiều. Em nhớ chamẹ nữa! Ông nói cha mẹ đã đi công tác ở một nơi rất xa. Đi lâu lắm.Không biết khi nào họ mới về. Em nhớ họ lắm lắm! Cha mẹ đi công tác ởđâu mà lâu quá? Sao họ không gửi thư hay gọi điện về cho em? Họ khôngnhớ em sao?

Ám ảnh bởi giấc mơ quái dị vừa rồi. Linh cảm cực kì xấu. Tự dưng em thấy lo lắng, bồn chồn vô cùng. Em thấy sợ! Một nỗi sợ len lén vô hình ngấmvào đầu óc non nớt của đứa trẻ tội nghiệp.

Cha mẹ em ở đâu? Prince ở đâu? Tất cả đâu mất rồi? Sao chỉ có mình emtrong căn phòng trống trải này? Em nhớ tất cả! Em muốn gặp họ.

Bell một lần nữa bước xuống giường. Lần này em mang dưới chân một đôidép lê dày chống lạnh. Em khoác thêm một chiếc áo len lên người. Lặng lẽ đứng trước tấm gương.

Tuyết ngoài trời rơi ngập đất, phủ lên những ngọn cây cao, để cho mọiquang cảnh đều trở nên trắng toát. Không khí lạnh bốc lên mặt kính chắnvới bên ngoài dần mờ đục, lốm đốm tuyết bám đầy.

Trước tấm gương bầu dục lớn hơn em, Bell đứng lặng nhìn chính bản thânem hiện lên trong gương. Đó là một cô bé cao chừng 130 cm, có làn datrắng. Tóc em dài quá lưng, đen nhánh, rất mượt. Em có một đôi mắt màuxanh lục rất giống cha em, đôi mắt xanh thẳm như bao bọc trong sắc rừngđêm hun hút. Chiếc mũi nhỏ nhỏ hồng lên, khò khè nghẹt vì lạnh. Sắc môiem vốn cam mọng giờ nứt nẻ, khô ráp, đỏ hồng vì thời tiết khắc nghiệt.Trong người em nóng bức vô cùng. Cổ họng nóng ran. Đầu đau nhức, âm ỉnóng như phát sốt. Sắc mặt Bell phờ phạc, người rã rời. Em sắp phát bệnh rồi!

Chiếc váy trắng chấm tận gót chân, khoác ngoài chiếc áo len màu hồngphấn trang nhã ôm lấy thân thể ốm nhom. Dù là tiểu thư nhưng em rất kénăn, kết cục trông em nhìn chẳng kém một đứa bé suy dinh dưỡng là baonhiêu, ngoài làn da luôn trắng như tuyết là trông em khá hơn vẻ khắc khổ của mình.

Bell chải sơ sài lại mái tóc. Em lặng người trong một tâm trạng u uấtcủa một đứa trẻ vừa bị người lớn mắng. Nhìn kĩ, mắt em vẫn còn sưng húplên kìa.

Em đảo mắt đến bên chiếc tủ kê đầu giường, những dãy khung hình kê vớinhau ngay ngắn như những binh sĩ đang duyệt binh. Cô bé đảo chân đến bên giường, mỗi bước chân của em đều run bẫy, mang nét yếu ớt đáng thương.Cô nhóc nhỏ vớ lấy khung hình đẹp nhất đặt trên bàn.

Bàn tay còm nhom nây lấy khung hình lên. Xúc giác trên tay thoáng co rút lại vì chạm phải vật thể lạnh hơn nhiệt độ cơ thể em. Căn phòng khôngbật máy sưởi. Chắc khung hình đã sắp đóng băng. Trông nó lạnh ngắt nhưkhi em giơ tay chạm phải tuyết ngoài trời. Cô bé ôm chầm lấy khung hìnhtrong lòng như muốn dùng ít hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm vật đó. Giórít qua tấm kính kêu vi vu, len lẻn quấn vào thân thể nhỏ bé. Gương mặtem chuyển sang đỏ hồng.

\_ Hức! Hức! Cha ơi! Ông mắng con kìa! Mẹ ơi! Bell nhớ mẹ! Oa oa! Hức hức!

Thổn thức khóc, Bell bé nhỏ mang theo bờ vai mảnh khảnh run run. Em nhớcha mẹ mình. Và cái điều cực kì trẻ con của bất kì đứa nhóc nào vừa bịngười lớn quát nạt: em muốn mách người lớn. Cha mẹ đâu rồi? Em không cóai vỗ về cả! Chỉ có mình em thu lu trong cái phòng rộng lớn này. Emkhông biết mách ai. Bell đáng thương đang bị giam lỏng. Tội nghiệp thay!

Nước mắt long lanh rơi xuống mặt kính của khung hình, nhoè đi gương mặtcủa mẹ em. Cô bé đưa tay lau nhanh nó đi, em muốn thấy cha mẹ của mình.Trong hình, mẹ và cha cùng bế em, cả ba đứng sau ghế tựa của ông. Bốncon người trong hình mang nụ cười rạng ngời hạnh phúc - nụ cười đã lạcmất tự bao giờ.

Em khóc. Khóc cho hả. Oán giận. Em giận ông, vì ông không cho em gặpPrince. Được rồi! Em sẽ tìm cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ dắt em tìm Prince. Cha mẹ em đang ở đâu?

Bell lấy tay chùi nước mắt trên mặt. Gương mặt tèm nhem như một chú mèonhỏ. Mắt đỏ ngầu. Bằng cái suy nghĩ non dại thôi thúc trong lòng, em nôn nao muốn thực hiện ngay lập tức: em sẽ đi tìm cha mẹ.

Cô bé để khung hình trên giường. Chạy ù vào toilet rửa mặt. Em lôi trong tủ áo một chiếc áo lông trắng tinh, choàng thêm chiếc khăn len màu đỏdày và đi đôi bốt cao đến gối màu xám tro. Em quấn khăn len bít đến nửamặt. Mái tóc xõa dài.

Em quyết định: Trốn-khỏi-nhà.

Len lén hí cửa, Bell giương đôi mắt tròn xoe dáo dác nhìn ra ngoài.Ngoài phòng em, hai nữ cảnh vệ đang đứng ở góc phòng. Họ đứng như mộtpho tượng sáp bất động, quay lưng về phía em. Em biết, cả hai đến là đểquản thúc em theo lệnh của ông. Nếu đánh lừa được họ thì em sẽ thoátkhỏi khu vực này. Làm sao đánh lạc hướng họ đây?

Cô bé nhấp nhứ nhìn hai nữ cảnh vệ, e dè. Khả năng để tóm được một con nhóc 8 tuổi như em là việc quá đơn giản. Sao bây giờ?

Bell đóng cửa lại, nghĩ lung. Vò đầu bức tóc. Bell nhảy tót lên giường. Ánh mắt tinh quái sáng rỡ, em khẽ cười, hắng giọng:

\_ Chị Mi Sook! Chị Mi Sook! Em đói bụng!

Bên ngoài, một nữ cảnh vệ ghé mở cửa, ân cần:

\_ Sang Mi tiểu thư, em đói bụng sao? Em muốn ăn gì nào?

Bell nheo mắt cười. Tuy gạt người lớn là không tốt, mà gạt chị Mi Sookvà Hye Na lại càng đáng trách hơn. Hai chị rất tốt với em. Nếu bảo vệ em không tốt thì họ sẽ bị kỉ luật. Nhưng em muốn thoát khỏi nơi đây. Đànhlàm vậy thôi. Thâm tâm Bell thầm áy náy.

\_ Hì hì, chị mang cho Sang Mi một chút điểm tâm nhé! Em đói quá à!

Bell vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ. Em đói thật chứ bộ. Cả ngày em có bỏ gì vào bụng đâu.

Nữ cảnh vệ cười dịu dàng, yêu chiều nhìn em rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.Xong! Tách được hai người đó ra rồi. Từ phòng em đến bếp cũng hơi bị xa. Đủ thời gian để em "chuồn". Việc thứ hai em phải làm là đánh lừa nữcảnh vệ còn lại - Shin Hye Na.

Bell chần chừ, em dùng sức nhấc cái tượng đồng nặng trịch trên kệ sáchxuống. Đôi mắt lém lỉnh nhăn lại. Em đang tiếc của đấy, dù sao tấm kínhnhà và bức tượng này đều rất có giá trị. Vì nghĩa lớn đành hi sinh việcnhỏ thôi. Bell hít hơi sâu. Em dùng hết sức bình sinh, cong người, némbức tượng đi.

"XOẢNG!!!"

Kính chắn giữa phòng và bầu trời bên ngoài của phòng em bị thủng một lỗlớn. Thoạt nghe tiếng thuỷ tinh vỡ y như tiếng súng nổ. Gió lạnh ùa vàophòng em. Cô tiểu thư ranh mãnh chạy ngay đến cửa ra vào, ép sát ngườivào bản lề, sẵn sàng hành động.

Shin Hye Na hớt hả chạy vào phòng em, linh tính sẽ có nguy hiểm cho côchủ nhỏ, chị đâu ngờ bản thân đang bị chính nữ chủ nhân tí hon của mìnhlừa bịp.

Cửa bật mở, khoảnh khắc ngàn vàng. Nữ cảnh vệ chạy vào, nhanh chóng đếnbên giường của em. Ngay lúc đó, lợi dụng thời cơ, Bell chạy khỏi chỗnấp, vụt ra khỏi phòng. Cô bé đóng sập cửa lại, nhanh chóng dùng hệthống khoá mật khẩu để khoá chốt cửa. Như thế thì bên trong sẽ không thể mở ra được, phải chờ có người bên ngoài đến cứu.

Mặc tiếng đập cửa đòi mở của Hye Na, Bell cắn môi, chạy biến. Em chạy ra khỏi ngôi nhà rộng lớn này.

Mỗi góc cua sẽ có một camera giám sát an ninh, do ở rất lâu trong nhà,và cùng đầu óc thông minh thiên bẩm, bé con dễ dàng nhận ra điểm mù củamỗi camera. Không tốn quá nhiều thời gian để vượt khỏi đây. Tiếng chânnhỏ bé vang vang lộc cộc. Cảnh vệ chỉ quan sát qua camera, có dấu hiệubất thường mới đi kiểm tra. Họ còn gác ở một số chốt xung quanh dinhthự. Em đã thuộc làu nơi nào sẽ có cảnh vệ gác. Cái bóng trắng nhỏ thónhanh lẹ vụt chạy trong tích tắc. Em đi theo những lối vòng để thoátkhỏi những nơi có cảnh vệ. Bên ngoài có tuyết nhẹ, lạnh đấy, mà người em lại đầm đìa mồ hôi do chạy. Mục đích duy nhất của em hiện giờ chỉ lànhanh chóng thoát khỏi đây.

Nhịp tim đập vội vã, hơi thở em phì phò. Bell ép sát người vào váchtường ở một góc khuất. Em đã lọt khỏi ngôi nhà, thoát ra bên ngoài. Ởđây em có thể thấy được cánh cổng đồ sộ phía xa, em phải thoát ra đượcđấy.

Nhưng mà...ở cổng có cảnh vệ, đó là lối ra duy nhất của dinh thự. Sao mà ngang nhiên ra khỏi được?

Bell lại nấn ná. Em không thể ở đây quá lâu được. Một khi chị Mi Sookđem điểm tâm về phòng thì sẽ phát hiện Hye Na đang bị nhốt. Lúc đó thìhọ sẽ báo động cho toàn bộ ngôi nhà việc tiểu thư Lee Sang Mi - chính là cô bé Bell đang khó khăn suy nghĩ ở đây đã bỏ trốn. Tới lúc đó đừng mơsẽ thoát nữa, các lối ra vào lớn nhỏ sẽ bị phong toả toàn bộ. Em phảinhanh chóng hơn thôi!

Bell mon men nhìn. Trước sân, có một chiếc xe Benz nóc trần. Em nhớkhông lầm đó chính là xe giao hoa tươi đến nhà em. Cách ba ngày họ sẽgiao hoa một lần. Vì thế, các lọ hoa trong nhà luôn tươi mới. Phải lợidụng chiếc xe đó.

Em nhìn quanh, cảnh vệ đứng xa chiếc xe khoảng 10 m. Họ rõ ràng là không để ý sự hiện diện của nó. Được rồi! Bằng mọi giá em phải leo lên xe.

Tuyết đổ trên vai em nhè nhẹ. Bell túm lấy vạt áo dài vướng víu. Chiềucao của em không thể nào leo vào đó dễ. Bell bắt trớn từ xa, dù sao emđã học Nhu đạo được 6 năm, chẳng lẽ không học được vài chiêu bay nhảy để bắt chuồn chuồn, bươm bướm. Cô bé lấy hết sức, cẩn trọng dò xét, emchạy vù ra, đạp lên bậc tam cấp cao sát chiếc xe và...

"VÙ...THÙM THỤP... PHỊCH!!!"

Cô bé đã nhảy phóc được vào thùng xe trần nóc phía sau. Giờ thì không ai phát hiện nữa! Ánh mắt tinh ranh hả hê, bụm miệng cười. Lúc nhảy lên xe dù làm chân em rách một vệt da như cô nhóc chả màng tới. Em chỉ muốntrốn.

Thùng xe khá rộng, trong đó còn vài lẳng hoa chưa đem ra, có những bóTulip bao kín trong túi nylon nữa. Bell nhỏ bé phát giác sẽ nguy hiểmnếu như người giao hoa phát hiện ra em. Em chui tọt vào tấm bạt lớn dệtbằng sợi nylon đang phủ lên sau thùng xe, rút vào đây. Như vậy vừa chống được tuyết lạnh mà còn tránh luôn cả người lớn.

Cô thiên kim đắc ý, cười khúc khích. Em ở yên trong tấm bạt đó. Em ngheđược tiếng rục rịch, người giao hoa đã đem mấy lẳng hoa và bó Tulip đi.Hồi sau, chiếc xe chầm chậm nổ máy, rời khỏi dinh thự của nghị sĩ Lee.

Thoát ra rồi! Bell mừng muốn hét lên. Em hí mắt ra, ngó lên cao. Ngôinhà chạy lùi sau xe, gió lạnh táp vào má em, tuyết nhẹ vẫn tuôn. Em trùm kín người lại, im lặng chờ.

Không biết bao lâu thì xe dừng. Người giao hoa có lẽ đã đi mất. Cô béBell mở tấm bạt ra, ngó dáo dác. Đường phố Seoul mở ra trong mắt em, vẫn phồn hoa. Em nhìn phía sau, đó là một cửa hàng bán hoa rất lớn, giađình em chỉ nhận hoa ở đây, ngay từ hồi mẹ còn ở nhà. Bell đã từng cùngmẹ đến đây mua hoa vài lần.

Em hớn hở, muốn nhảy xuống xe. Lần này, do quá gấp làm em té oạch xuốngnền gạch con sâu lót vỉa hè. Em nhăn nhó, phủi tay, tuyết ướt lạnh. Bell nhanh chân chạy khỏi đây trước khi những người biết mặt em phát hiện.Cô bé co giò chạy biến.

Em chạy tới khi rã mệt, thở hắt. Giờ sẽ an toàn hơn nhiều. Em sẽ tìm đến những nơi cha mẹ trước kia thường đưa em đến. Lâu lắm rồi, em không nhớ nổi đường.

Dòng người đông đúc vượt qua em. Không ai biết em là ai. Họ vội vã, vôtình. Mình em lạc loài trong tuyết trắng. Em thấy mình nhỏ bé vô cùng.Em lang thang mãi. Chẳng biết đi đâu. Em cứ đi. Cứ đi. Đường xá lạ hoắc.

Tới khi cô tiểu thư bé con phát hiện một điều động trời: em đã bị lạcđường. Giờ em chả biết đây là đâu. Em đã đi rất lâu. Chân em mỏi nhừ.Tay lạnh buốt. Em lạc mất phương hướng rồi.

Đột nhiên, một hàng xe Lamborghini đen ồ ạt chạy tới từ phía xa. Cô béhoảng hồn, co giò chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ. Em biết rằng ở nhà đã biết việc em bỏ trốn. Những chiếc Lamborghini có ký hiệu của nhàđang lũ lượt chạy khắp phố xá Seoul để tìm em.

Không thể họ bắt được em!

Cô bé chạy sâu vào con hẻm quanh co. Đường lúc đổ dốc, lúc lên cao làmem tốn nhiều sức lực, mệt phờ. Em ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.Không khí thoát ra từ mũi và miệng biến thành khói trắng. Mệt quá!

Có tiếng chân, chầm chậm. Bell mệt, em thu người, cảm giác đầy nguy hiểm. Tiếng bước chân cứ gần tới em. Thình thịch.

Cô bé con đứng dậy, chân muốn rụng ra. Em ráng sức đi tiếp. Cảm nhậntiếng bước chân kia mang một mối đe doạ kì lạ. Em bước. Tiếng chân cứđuổi theo. Em chạy. Tiếng chân chạy theo, không dừng. Hoảng loạn, emlinh tính có gì đó sắp xảy ra. Điềm báo rất xấu. Tiếng chân cứ thôi thúc phía sau, mỗi lúc một gần. Cứ tới. Cứ tới. Thể lực yếu ớt của em khôngbì kịp. Em chạy. Chạy đến khi trước mặt là một mảng màu bế tắc. Ngõ cụt.

Tiếng chân chậm dần, dần dần đến bên em. Đến khi cô bé trông thấy rõràng dáng hình người đuổi theo mình. Em sợ, đứng rúm ró. Người lạ tớigần. Là đàn ông, mặc veston đen. Nhưng đó không phải cảnh vệ của nhà em.

Cô bé rút sát vào tường, giương mắt trẻ thơ nhìn người đàn ông lạ mặt.Mồ hôi ướt khắp mặt. Em thở loạn. Tim muốn nhảy khỏi ngực trái. Mệt. Sợ. Cái cảm giác tự nhiên dần choán lấy tâm trí em.

Người lạ mặt khẽ nhếch môi cười, như người thợ săn vây được một con naitơ bé nhỏ. Bell hoàn toàn chẳng có sức phản kháng đối với bóng áo đenđó.

Nụ cười đắc ý vẽ trên môi, tiếng nói ấy phát ra thấp trầm:

\_ Bé con, làm gì chạy nhanh thế? Trách mày xui xẻo. Sớm đầu thai kiếp khác đi!

Bell trân mắt nhìn cái bóng lạ, tay bấu víu vào mảng tường nhám rêu xanh. Mắt em tròn xoe. Trống rỗng.

Giờ đây không còn gì để nói. Trước trán em, nòng súng dí chặt, chực chờvô tình mang đi tính mạng nhỏ bé rời khỏi thân xác kiệt quệ.

Những vệt rêu xanh bám đầy vào bộ móng tay nhỏ. Cô gái nhỏ đuối lả, em khôngcòn sức để chạy. Bell cảm nhận nòng súng chết chóc kia đang dí chặt trên trán em. Mặt em trắng bệch như bột mì.

Gã sát thủ lạnh lùng đưa đôi mắt rỗng tuếch không chút nhân tính nhìn bé con dại khờ. Hắn như một gã khổng lồ đứng trước một chú kiến con, chỉcần đưa một ngón tay cũng đủ bóp ngạt con kiến nhỏ bé. Hắn sẽ giết em.Vì em là vật chướng mắt đối với chủ nhân của hắn. Giờ hắn phải hoànthành nhiệm vụ.

Bé con rúc mình sát vào tường, mắt chứa một nỗi run sợ mà long lanh, rũcụp. Em biết, em sẽ không còn gặp lại ông. Giờ khắc này, tử thần đã điểm danh tên em. Trong trái tim non trẻ ùa về gương mặt hiền từ của ông,đôi mắt cha em sâu đẹp, tiếng nói dịu ngọt của mẹ hiền... Và nụ cười của Prince. Em nhớ tất cả! Có lẽ...sẽ không còn cơ hội nào để gặp mọingười. Em sẽ chết dưới nòng súng khốc liệt kia, và mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Tuyết sẽ bao bọc em trong giấc ngủ thiên thu...

Cô bé ngắm nghiền mắt. Trái tim em chỉ còn hình bóng của những ngườithân. Em sẽ mang theo họ ngủ vùi trong giấc mơ lạnh giá của mình...

Không gian im ắng, em nghe rõ cả tiếng đạn rục rịch trong nòng súng. Nósẽ như một tên lửa thoát vù trong phút chốc, ghim thẳng vào đầu em.Không lâu! Không lâu nữa đâu! Em đã mệt rồi! Em muốn ngủ!

Gã sát thủ không chần chừ, ngón tay tàn nhẫn dùng lực, ép vào cần súng...

Không gian chết lặng...

Tuyết lất phất rơi...

Bóng người lạnh lùng...

Bé con tội nghiệp...

...

"Pằng!!!"

Mùi máu tanh xộc lên mũi. Máu tuôn ướt bắn vào mặt. Đôi mắt ai đó mở trân. Dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên nền tuyết trắng...

Chết thật rồi!

Tiếng súng nhẫn tâm đâm toạt màn nhĩ của em. Choáng váng.

Chết sao nhẹ nhàng thế này?

Chết sao chẳng đau đớn gì?

Sao em nghe tiếng tim mình còn đập?

Và có thứ chất lỏng nóng hổi nào đó bắn vào mặt em. Nó có phần đỏ hơn cả chiếc khăn len choàng trên cổ. Là máu sao? Nhưng không phải là máu củaem!

Bell ti hí mở mắt ra từ từ. Rõ là em không sao! Em chẳng bị gì cả! Nhưng...

Dưới chân em, ánh mắt kia vẫn rỗng tuếch. Nhưng nó đã thôi chớp lấplánh. Thuỷ tinh thể của mắt in gương mặt em trong đó. Bell rùng mình,hoảng sợ. Máu từ sau lưng gã sát thủ tươm ra, thấm đậm trên nền đất đầytuyết.

Em ngẩng mặt nhìn chủ nhân của tiếng súng vừa rồi. Lại là một người đànông mặt veston đen. Tất nhiên, đó vẫn không phải cảnh vệ của nhà em.

Sau lưng người đó, đế giày Nike trắng từ tốn bước tới. Cô bé nhìn lầnlượt từ dưới lên. Đôi giày Nike không to lắm, rõ vẫn là size chân củatrẻ con. Kế đó là ống quần kaki trắng ôm lấy đôi chân cao gầy. Em chắcđó là con trai. Tiếp lên là vạt áo măng tô xanh rêu dài ngang gối. Lêntrên thân mình, ôm bên ngoài là cái áo len ngắn cộc tay che lấy chiếc áo T-shirt đen ẩn bên trong. Khăn choàng xám tro trên cổ. Ngẩng lên xíunữa, chiếc cằm nhọn quý tộc cao ngạo. Khuôn môi mọng cam ẩm ướt. Chiếcmũi nho nhỏ đỏ hồng. Và...đôi mắt xanh lục tròn như ngọc thạch. Đôi mắtgiống hệt em. Trước mặt em là một cậu bé cao hơn em cả một cái đầu.Giống em đến kinh ngạc.

## 23. Q.1 - Chương 5.12 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Bell tròn mắt nhìn cậu bé trước mặt mình. Cậu mang nét mặt đẹp như mộtthiên thần tạc từ bằng tuyết. Đẹp hoàn hảo. Nhưng bao bọc cả một khíchất lãnh băng tàn bạo. Và em nghĩ cậu bé ấy...như là một bản sao là con trai từ em.

Bell há hốc mồm. Nét lạ lẫm lẫn thân thuộc này làm em ngơ ngẩn. Nhưnggiờ đây, cảm xúc đó nhanh chóng bị thay thế bởi cơn suy kiệt ngấm dầnvào từng tế bào trong cơ thể ốm yếu. Em đói. Em mệt. Em muốn ngã quỵ.

Hình ảnh cậu bé con dần mờ nhoè trong mắt em. Chân em lạnh cóng. Quỵ ngã. Em vùi sâu trong cơn mê sảng kiệt quệ.

Người vệ sĩ bên cậu bé chụp vội cô bé đang ngã dần xuống đất, bế vàolòng. Tất cả đều mang một trạng thái im lặng không một âm thanh. Mùithuốc súng ngai ngái lảng vảng.

\_ Dọn sạch sẽ cái xác này. Nếu không, người nằm ở đây tiếp sau sẽ là các người.

Vệt môi cam hồng ngạo nghễ thốt lên. Tuyết điểm xuyến trên mái tóc đenbóng. Gương mặt cậu nhóc con mang theo một nét bình lặng lạ kì.

Đế giày Nike trắng mang theo tuyết bước trở lại trên chiếc Limoushineđen, mang theo cả bé gái đã ngất lịm lên cùng. Người em gái nhỏ lạnhngắt.

Dấu bánh xe cà trên nền đất trắng, lẳng lặng rời đi.

\*\*\*

Cảm nhận mùi cháo thơm ngát bay đến mũi, con ngươi lục nghịch ngợm lấylại vẻ linh động mà đảo quanh. Sau giấc ngủ hả hê thì giờ sức khoẻ cônhóc đã chuyển biến tốt hơn. Đôi mắt em chớp nhẹ rồi dần dần mở ra.

\_ Chịu dậy rồi sao nhóc? - Tiếng con trai trong trẻo vang lên.

Em cố dụi mắt để nhìn rõ hơn. Ánh sáng trắng len vào mắt phát chói. Cảngười em vùi trong một đống chăn bông ấm áp, êm ái. Em lờ mờ nhìn ratiếng người vừa phát ra.

Cậu bé khôi ngô có đôi mắt xanh lục đang nhìn em. Nhìn cậu thật uyquyền. Gương mặt đó chẳng mảy may cảm xúc, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bell ngồi dậy, ôm chặt lấy tấm chăn, cuộn tròn, trông em tròn vo như một cuốn sushi. Đôi mắt ngây thơ chớp chớp như mang ra vô vàng câu hỏi:"Đây là đâu?", "Cậu là ai?", "Sao tôi lại ở đây?", "Chuyện gì đã xảyra?",...

Cậu bé ngồi cạnh giường, mặc chiếc áo len dài tay màu trắng, ngực áo còn móc bằng sợi len đen dòng chữ "Song Hyung Sun" - chiếc áo len trắng với cổ áo viền đen đi cùng hàng nút tối màu này... Em nhớ rõ đây chính làtrang phục mùa đông của học sinh Học viện IQ - nơi em đã từng học ở AnhQuốc, cùng Prince. Cậu bé này là học sinh của Học viện IQ, như em vàPrince.

Cô bé tự động bỏ cái chăn xuống, mắt em nhìn khắp nơi. Một căn phòng rất rộng và hiện đại, tất cả nội thất và tường đều phủ một màu trắng tinhtế. Em lại nhìn về cậu con trai, gương mặt tròn trịa còn búng ra sữa đólại mang một nét lạnh lùng, già dặn quá tuổi làm em cảm thấy lo sợ.

\_ Nhìn gì? Ăn đi của nợ! - Chiếc áo len trắng kia đẩy tô cháo cực kì hấp dẫn đến trước mặt em, ngữ điệu vẫn có phần gay gắt và lạnh lẽo.

Sao gọi em là "của nợ"? Em dẫu môi, tự băn khoăn nhưng chẳng dám hỏi.Bụng em reo ầm ĩ, tô cháo thơm phức kia rù quyến em thật. Không ngạingùng. Không phép tắc. Không sợ. Không để tâm gì cả. Nhóc con bưng tôcháo lên húp sột soạt. Em đói lắm rồi!

Bell ăn ngấu nghiến. Chưa bao giờ em ăn ngon như thế. Tích tắc sau, tô cháo đã cạn đáy, chiếc muỗng cọ vào đáy tô kêu leng keng.

\_ Nữa không? - Tên con trai không lớn hơn em là bao nhíu mày, đôi mắtmang vẻ thán phục sức ăn cừ khôi của con nhóc ốm nhom trước mặt.

Bé con tém môi, nhấm nháp vị cháo ngon tuyệt còn đọng trên đầu lưỡi,bụng đã no căng. Em lắc lắc đầu, mắt tròn như thỏ bạch. Lí nhí:

\_ Cảm ơn... Sun.

\_ Sun? Là ai? - Đôi mắt đối diện nhìn em, giả vờ ngô nghê.

\_ Là cậu đó! - Bell chỉ tay về cậu nhóc, hồn nhiên.

Cậu bé giựt phắt cái tô trên tay em, đi về phía kệ bếp, vừa đi, cậu vừa nói vọng:

\_ Đừng gọi tôi là Sun.

\_ Chứ gọi gì bây giờ?

\_ Tuỳ.

Cô bé ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm. Em cố tìm ra cái tên khác để gọi, dù biết rõ cậu bé kia tên Huyng Sun nhưng hình như gọi trúng cáitên đó sẽ là một điều cấm kị. Vậy thì em phải tự tìm cho cậu một cái tên thôi.

\_ Để xem... Bell gặp cậu trong tuyết trắng, cậu mặc áo len trắng, cănphòng của cậu màu trắng, tô cháo vừa rồi cũng màu trắng. Tớ gọi cậu làWhite nhé!

Bóng dáng phía xa đang cầm cái ly uống nước, vừa nghe cái tên White cậuđã ho sặc sụa. White? Lại là White? Sao lúc nào cũng là White? Tại saovậy chứ? White là em trai của cậu mà!

\_ Sao đặt tên đó? - Vòng môi cam mím lại, như đay nghiến. Cậu bị dị ứngvới tên White rồi! Trong sạch với tinh khiết. Mệt quá! Vẫn là thiênthần.

\_ Thì đã nói là tuỳ mà! Bell thích gọi gì thì gọi! - Bell nháy mắt.

Cậu bé trai nhìn em chán nản, cũng chẳng có ý phản biện, thôi cứ để emgọi sao thì gọi. Chứa chấp "của nợ" như em thật là phiền toái. Nhưng đây là nhiệm vụ của cậu, tạm thời chưa thể giết con bé này được. Đúng lànhức mắt, y hệt khi cậu nhìn White. Ghét không tả nổi! Vì bọn chúnggiống nhau ư? Đều là thiên thần.

\_ Bell gọi là White đấy nhé! - Cô em cười tít, líu ríu. - White ơi, cái người hồi nãy ngủ dậy chưa?

\_ Ai?

\_ Cái ông mặt vest đấy! Tự nhiên nằm ngủ dưới đất, sẽ bị cảm lạnh đấy!

Giờ cậu mới hiểu Bell nhắc tới tên sát thủ vừa rồi. Cậu nhếch môi, chán nản sự "ngây thơ quá đáng" của con bé rắc rối kia.

\_ Ừm, dậy rồi! Khỏi lo. - Cậu chằm chằm vào em. - Bỏ nhà đi bụi à?

\_ Không có! - Bé con cãi. - Tớ đi tìm cha mẹ!

\_ Cha mẹ?

\_ Phải. Không biết sao mà lâu lắm rồi cha mẹ không về nhà, tớ nhớ họ, tớ muốn đi tìm họ.

Cậu thở dài, vô phương với con nhóc này. Nó đúng là phiên bản của White, nói chuyện một lát sẽ bị ức chế đến thổ huyết.

\_ Vậy tìm được chưa? - "White" hỏi.

Bell ỉu xìu, xụ mặt, thở dài.

\_ Chưa... - Em lại ngẩng mặt lên, thành khẩn. - White, có thể giúp tớ không?

\_ Gì?

\_ Tớ muốn tìm cha mẹ.

Cậu bé cau mày, đắn đo. Cha mẹ Bell... Họ đã đi đến thế giới bên kia từlâu rồi! Sao mà giúp em đây? Đúng hơn là cậu không có quyền giúp em. Dùbiết rõ ai là người chủ mưu. Thậm chí, "White" đang muốn giết em, vì emchướng mắt.

"White" lắc đầu, lãnh đạm.

\_ Không được!

\_ Sao vậy? - Mắt bé con long lanh. - White rất tốt mà, giúp tớ nhé!

Cậu bé mệt mỏi, muốn quát tháo, nhưng nhìn em, cậu lại ngậm tăm. White sẽ mắng cậu nếu cậu dám đụng vào Bell.

Huyng Sun nhìn em, muộn phiền. Thật khó khăn để nói sự thật cho em biết.

\_ Về nhà đi, ông nội sẽ nói cho Bell biết. - Cậu nói. - Cô đã làm ông ấy lo lắng rồi, hãy bảo ông ấy kể toàn bộ sự thật, che giấu sẽ không cóích lợi gì.

\_ Nói gì? - Em ngây ngô.

\_ Tất cả sự thật.

\_ Vậy White không thể đưa Bell đi tìm cha mẹ hả?

\_ Ừ.

\_ Còn tìm Prince?

Sun nhíu mày, cậu biết Prince mà em nói là ai. Thằng nhóc ấy luôn cản trợ cậu. Và nó...cũng đã "chầu" Thượng Đế từ 3 năm trước.

Cậu nhếch môi, nhạt nhẽo.

\_ Không!

Cô bé chợt khóc oà. Cứ như một vòi rồng đầy nước. Em khóc vì hụt hẫng.Em muốn gặp cha mẹ và Prince. Em trốn khỏi nhà cũng vì điều đó. Giờ đây, không ai giúp em tìm họ. Em phải làm sao đây?

\_ Oa oa oa!!! Hu hu hu hu hu!!!

Huyng Sun mở to mắt, có gì đâu mà con nhóc này khóc như mưa thế? Cậu cóquát nó à? Hay cậu đánh nó? Có đâu! Tự dưng lại khóc bù lu bù loa lên.Đúng là tiểu công chúa quen được nuông chiều, đụng vào một tí sẽ khóclóc không thôi.

Đã nói từ đầu, em đúng là của nợ!

\_ Gì vậy? - Sun ngơ ngác, mặt đơ ra nhìn em.

Bell sướt mướt, mặt đầm đìa nước mắt.

\_ Oa oa, White không chịu giúp Bell! Hu hu hu, Bell muốn gặp cha mẹ!Bell muốn gặp Prince! Hức hức! Dắt Bell đi tìm họ đi mà! Oa oa oa!

\_ NÍN!!! - Sun hét lên. Mặt hầm hầm.

Cô bé nín bặt. Mắt đỏ hoe nhìn cậu vô cùng tội nghiệp. Cổ họng ư ư khe khẽ.

\_ Khóc khóc khóc! Khóc hoài không biết mệt hả??? - Nhóc Sun bặm trợn quát em. Nhìn mặt cậu khủn.g bố vô cùng.

\_ Oa oa oa oa oa!!! - Bell sợ quá, em khóc tiếp. - Ông nội ơi White ăn hiếp con! OA OA OA!!!

Càng nạt nộ thì Bell càng khóc lớn. Sun bịt chặt tai, khổ sở. Tiếng khóc của em còn "lảnh lót" hơn cả một nghệ sĩ hát opera. Đúng là rắc rối!

\_ Nín dứt!

\_ OA OA OA OA OA OA!!!

\_ Điếc tai quá! Im dùm cái đi!!! Trời ơi!!!

\_ OA OA OA OA OA!!!

\_ Thôi thôi thôi! Tôi năn nỉ đấy! Làm ơn nín đi mà! - Bó tay, cậu nhóc Sun xuống nước, cố gắng thật dịu dàng với em.

Bé con nín dần, vẫn sụt sịt, em đưa gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn "White" như chờ đợi.

\_ Tôi không giúp được! Thật mà! - Sun áy náy. - Nhưng mà... Tôi có thể dắt cô đi chơi!

Gương mặt cô bé tỉnh queo, em nhìn Sun, có phần nhẹ nhõm, như miễn cưỡng có thể chấp nhận điều cậu bé nói.

\_ Đi chơi?

\_ Ừm.

\_ Với Prince nữa à?

\_ Gừhhh! Sức chịu đựng của tôi có hạn đấy! Nếu nhắc tới thằng ranh đónữa thì... - Song Hyung Sun vừa nói, vừa bẻ bẻ khớp ngón tay đe doạ.

Bell lấy cái gối che ngang mặt, sợ sệt.

\_ Bell muốn đi chơi công viên, chỗ hồi đó cha mẹ hay đưa Bell tới. Được không? - Em lí nhí, cụp mắt.

Sun cắn môi, hôm nay, duy nhất hôm nay thôi mà, cậu có thể chịu được, cũng chỉ vì White thôi.

\_ Được rồi. Đi thì đi! - Cậu cảnh báo trước. - Chỗ đó có chuột Mickey,mèo Kitty, không có cha mẹ, không có Prince. Cấm khóc bù lu lên. Tôinhức đầu lắm!

Bé con háo hức. Tuy không gặp được cha mẹ, nhưng em vẫn muốn tới. Ở đócó kỉ niệm. Em không ham chơi. Nhưng ít ra em nhớ được ở đó từng in dấuchân của cha mẹ cùng em. Biết đâu...em sẽ gặp được cha mẹ ở đấy.

\*\*\*

\_ White ơi đi nhanh lên nào! - Em vẫy tay, hớn hở. Đôi chân bé nhỏ lon ton chạy rong ruổi khắp công viên giải trí.

Phía sau, Sun vẫn từ tốn đi theo. Cô nhóc rắc rối cứ kéo tuột cậu vàonhững chỗ đông người. Cậu vẫn khoác lên người chiếc áo măng tô màu xanhrêu và khăn choàng màu xám tro, dòng chữ "Song Hyung Sun" bị che khuấtđi sau lớp áo dày.

Nhóc con hào hứng chạy nhảy. Em vòi đi hết những nơi cha mẹ từng đưa emđến. Từ khu vực Sở thú, Thuỷ cung cá, Đu quay, Ngựa gỗ,.. Tất cả em đềuchạy đến chơi. Thỉnh thoảng lại đứng thẩn ở một góc như đang nhớ nhungđiều gì. Mắt lại cay cay. Quay sang thấy "White" bên cạnh, con bé hoảnghồn dụi mắt, đánh lảng sang chuyện khác.

Hôm nay không có tuyết. Trời se lạnh.

Trông Sun giống một ông bố khó tính, lạnh lùng đang đi theo con gái bénhỏ của mình. Nhưng nụ cười bé con thật ngây thơ, làm sao cậu có thể đón nhận nó bằng gương mặt lạnh như tiền của mình? Cơ mặt không ai xúi giục lại giãn ra ôn nhu. Duy nhất hôm nay cậu kiên nhẫn với con bé này, cậulàm điều này chỉ vì White - thằng nhóc đã van xin cậu đừng giết Bell.

\_ Nhoằm nhoằm nhoằm! Kem ngon quá à! Bell ăn nữa được không? - Nhóc con giơ cái ly kem hết sạch lên nhìn Sun, thơ dại.

\_ Ăn như heo mà vẫn y như con cò ma. 3 ly rồi đó chị! Không sợ viêm họng à? - Sun càm ràm, khoanh tay hậm hực nhìn con bé vô tư vòi vĩnh.

\_ Không sợ! Prince còn ăn nhiều hơn Bell nữa. Cậu ấy có thể ăn kem thaybuổi trưa luôn! Có lần Bell và Prince thi ăn kem, Bell ăn đến 5 ly kemvẫn thua Prince.

Có ánh mắt lườm xoáy, nhìn em.

\_ Lại là Prince. - Cậu hừ lạnh, bực tức.

Em bé nín thinh, đưa tay che miệng, em lại phạm điều cấm rồi.

Cậu bé thở dài, nhỡn nhơ.

\_ Kết quả lần đó, hai đứa tụi bay đều bị viêm phổi, phải nghỉ học 3 ngày.

Bell chớp mắt.

\_ Sao White biết?

Sun nhướn mày, không thèm trả lời. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ. Phải trảlại "của nợ" này về nhà nghị sĩ Lee Woo Sub trước 4 giờ chiều. Phiềntoái!

\_ Nhanh đi! Muốn chơi gì thì nhanh. Không còn nhiều thời gian đâu!

Em hí hửng, vứt ly kem vào sọt rác.

\_ Bell muốn đi xem film 3D.

\_ Ừ, thì đi! - Sun ậm ừ trả lời, cậu lại bị con nhóc kia kéo đi khắpcông viên giải trí một lần nữa. Bell hành xác cậu chả khác gì một tư sản da trắng bóc lột nô lệ da màu thời xưa. Cậu sẽ xé xác White vì dám giao cho cậu con nhóc này. Bực bội!

Bước chân nhỏ bé nô đùa. Em ngây thơ như hạt mưa không vẫn đục. Em kiêusa nhưng trong sáng. Em nhiễu sách nhưng tinh nghịch. Em khờ dại nhưngchân thành. Em làm người ta xót xa nếu giết em... Vì em quá trongsạch... Tiếc là chỉ do... Em là con gái của Lee Sun Wook.

\*\*\*

Bé con vui chơi mệt mỏi, ngủ mê man trên ghế. Chiếc Limo đen dừng cáchmột khoảng ngắn trước dinh thự lộng lẫy. Hyung Sun lay nhẹ mặt em:

\_ Này! Của nợ, dậy nhanh đi, tới nhà rồi!

Em ngáy ngủ, lèm bèm.

\_ Ờ... Về tới nhà rồi... - Rồi lăn ra ngủ tiếp.

\_ Dậy nhanh đi, cha mẹ đang đợi cô ở nhà kìa!

\_ Thật sao? - Cái đầu bé nhỏ ngóc lên, mặt tỉnh như sáo. - La la, cha mẹ về rồi! Bell tìm cha mẹ! La la! - Em đẩy cửa xe, nhảy xuống, hớn hở bỏmặc cậu bé phía sau.

Sun nắm tay em, níu lại.

\_ Nói đi là đi à? Đồ vô ơn!

\_ Hì hì, cảm ơn White! Bell vào nhà nha! Hẹn gặp lại!

\_ Này! Từ nay tôi sẽ không gặp cô nữa đâu! - Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp nhìn thẳng vào em. - Đừng bao giờ gọi tôi là White nữa!

Em gãi đầu.

\_ Không tên Sun, không tên White, vậy tên là gì?

Sun bóp lấy vai em, thuỷ tinh thể sâu hoắm, ánh mắt đó muốn tâm trí em phải ghi tạc.

\_ Nhớ cho kĩ... Tên tôi là Black Jack. - Cậu vuốt tóc em. - Vào đi, nhanh lên.

Cô bé tròn mắt, gật gật đầu, em nghe lời cậu, co giò chạy biến về phía dinh thự.

Bóng bé con xa dần, mất hút.

[ Cho cô một ngày của tôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mai này tôi giết cô, ắt sẽ đỡ áy náy hơn. ]

Màu Limo đen đã biến mất trong chiều se lạnh, nắng tụ ở chân trời phía Tây...

Số phận cho em là thiên thần, em đẹp đẽ. Đẹp giả tạo.

Số phận buộc anh là quỹ dữ, anh mang trái tim vô hồn. Anh đẹp, như em, nhưng chắc là vậy?

Dù dòng máu chúng ta có giống nhau... Thì ... Có thay đổi được số phận không?

Nắng nhuốm một bảng màu cam vàng trong trẻo, từng giọt nắng rót chảy trên mặt cát mịnnhư nhung. Bờ cát quyến luyến biển mà kéo dài xa tít. Sóng xanh biếc lăn tăn vỗ.

Khơi xa, những bóng thuyền đánh cá dập dềnh trên sóng biển như đang nhảy múa. Gió mang vị mặn của biển và chút tanh tanh từ làng chài tít xa.

Phạm Kì Thư ngồi thẫn thờ trên bãi cát, trên tay cô cầm lấy đôi giày búp bê màu xanh. Chiếc Cadigan màu rêu ôm lấy vóc dáng mảnh mai xinh đẹp.Cô đã ngồi rất lâu ở đây. Lâu lắm! Lâu đủ để tua lại những mảng màutrong tâm hồn cô gái nhỏ nhảy múa sinh động. Cô đã nhớ lại tuổi thơ củamình - một tuổi thơ dữ dội. Đúng, phải dùng tới từ dữ dội để hình dung.Cuộc sống của cô có quá nhiều biến động.

Thuở nhỏ, cô từng trốn nhà đi để tìm cha mẹ; từng đánh nhau với đám tiểu thư đỏng đảnh ở Nhà Xanh vì chúng dám nói cô là trẻ mồ côi; từng có một tình cảm trong sáng với Prince; từng ước mở trở thành một vũ côngballet, và vì ông không chấp nhận nên cô đã phải gác lại giấc mơ đó;từng đánh rơi yêu thương và hoảng sợ đi tìm kiếm; từng gặp một cậu bé kì lạ rồi mất vụt như sương khói; từng mơ thấy một cô bé giống hệt mìnhđang mỉm cười... Với cô, tất cả rõ khắc như mới hôm qua. Tất cả đều được in dấu sâu đậm trong tâm khảm.

Một khi muốn quên cũng khó lòng mà quên.

## 24. Q.1 - Chương 5.13 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Yêu thương ràng buộc con người trong nỗi nhung nhớ và niềm đau xót trong tim. Nếu tình yêu đã đánh mất thì trái tim như một vật bị huỷ hoạikhủng khiếp bởi một chất axit cực mạnh. Tan nát. Vô vọng. Điên loạn tìmkiếm. Và khổ đau tựa một linh hồn bị đoạ đày ở chốn âm ti.

Nếu như yêu thương mang lại hạnh phúc thì nó cũng là con dao hai lưỡi bén ngọt.

Hạnh phúc như là một giải thưởng hấp dẫn được treo trên ngọn núi cao. Ta leo lên để hái nó xuống. Núi thì cheo leo, con người nhỏ bé. Sơ sảy, ta rơi khỏi vết mòn lên núi, sa ngã vào những vực thẳm sâu đen. Cũng làlúc ta đã bỏ mặc yêu thương để đeo đuổi theo những ham muốn phù phiếm.Tỉnh mộng, tất cả là khói mây. Ta chìm dưới đáy vực. Và cái giải thưởngmang tên hạnh phúc sẽ mãi không dành cho những ai đã từng chối bỏ nó.Hạnh phúc như một công trình phúc lợi xây đắp từ những trái tim đẹp, aicũng có quyền hưởng thụ mà không phải đóng phí. Duy những người từngchối bỏ nó từ lúc khởi công xây dựng, giờ thèm thuồng có được, nhưng họcòn tư cách đó không?

Hạnh phúc như một món ăn thơm ngon dành cho tâm hồn, ai cũng có quyềnthưởng thức. Nhưng những người không dốc lòng tạo nên công thức của mónăn thì có đáng được thưởng thức không?

Kì Thư thì khác. Có phải cô chối bỏ yêu thương đâu. Cô nào chẳng dốc tâm xây đắp cái công trình đó. Cô cũng là một vị đầu bếp nêm nếm biết baogia vị yêu thương cho món ăn, thế sao cô lại không nhận được hạnh phúc?Cô là người dùng toàn bộ 100% dung tích trái tim để yêu, mà sao cô nhậnđược chỉ là 1% hạnh phúc? Cô bỏ bao nhiêu lần đi tìm tình yêu, vậy màđáp lại công sức kia sao chỉ là một sợi tơ mỏng manh để hi vọng, mộtđoạn dây thừng đan từ tơ nhện bền chắc là nỗi tuyệt vọng không thôi.

Trái tim non bé có tội tình gì? Sao ép nó đón nhận phũ phàng sự ruồngrẫy của hạnh phúc? Khoảnh khắc cô chỉ là một đứa bé, cô giơ tay lên caochụp lấy cái bong bóng xà phòng hạnh phúc, nó vỡ tan, tàn nhẫn bỏ cô lại trong sự nuối tiếc dâng trào.

Bé con ta ngây thơ, chẳng lo âu. Đôi lúc ta muốn chẳng biết gì, sốngthật ngây ngô để tâm tư khỏi phiền muộn. Vậy mà vẫn không được số phậnbuông tha, ta buộc đón tiếp tên khốn bi kịch nghênh ngang, hách dịchdiễu hành trong cuộc đời. Cô gái bé nhỏ sao phải đón tiếp tên oắt đángghét kia khi tuổi đời còn quá bé, có phải là bất công lắm không? Giá như cô được ngây ngô thêm xíu nữa thì gánh đau thương trong lòng sẽ đâunặng nề thế này.

Ông nội rất yêu cô. Ông giấu cô thật kĩ trong một chiếc hộp khoá kín.Ông không muốn cô chạm mặt bất hạnh khi còn quá bé nhỏ, thế mà cô bướngbỉnh, vùng chạy khỏi sự bảo bọc của ông. Để rồi bất hạnh ức hiếp cô, hắt hủi cô bé tội nghiệp. Nếu như cô không biết bản thân là cô nhi thì liệu đôi mắt xanh thăm thẳm kia nào đâu canh cánh nỗi buồn to vời, mãi mãikhông thể xoa dịu? Nếu như cô không nằng nặc mãi tìm Prince thì quả timtrong lồng ngực đâu mưng mủ vì xót dằm thế này.

Cô tìm được Prince - hoàng tử thiên thần đã cùng cô xây đắp một thế giới thần tiên khi bé dại. Gặp được cậu sau ngần năm đăng đẳng, cậu ngangtàn đập cái thế giới cổ tích màu hồng năm nào đắp xây cùng cô, tàn nhẫnchối bỏ người con gái nhớ khư khư lời hứa với mình.

"BÂY GIỜ CẬU LÀ HOÀNG TỬ CỦA TỚ, MAI SAU TỚ SẼ LÀ CÔ DÂU CỦA CẬU!"

Lời hứa hồn nhiên của hai đứa bé giờ này tan nát đâu rồi? Bờ hồ có rặngliễu xanh minh chứng cho ký ức ngọt ngào đó cũng không đủ sức ngăn cảntrái tim lạnh lùng của Prince. Prince quên mất Bell. Cậu quên đi kỉ niệm năm nào. Cậu bỏ mặc cô với ê chề một niềm tin yêu và hi vọng chói sáng, tàn lụi dần theo trái tim hụt hẫng của cô gái.

Cậu nào biết điều đó làm cô đau đớn bao nhiêu.

\_ Chí Linh đáng ghét! Cậu còn là Prince không? Sao cậu không nhớ Bell? - Tiếng nói vu vơ, buồn se sắc nào đó tràn theo tiếng sóng biển, trầmtích tận đáy đại dương xa xôi.

Dã tràng đang se cát. Nó làm một việc thật máy móc và vô vọng. Thư giống con dã tràng bé nhỏ kia, mãi đi tìm yêu thương trong vô vọng. Đáp lạicô chỉ là sự ghẻ lạnh của cuộc đời. Cô có tội tình gì chăng? Sao hạnhphúc lại khắt khe khi ban tặng cho cô, sao nó luôn hào phóng cho khôngvới mọi người kia mà!

Hải âu lượn trên bầu trời, tiếng kêu nghe buồn thảm. Thư cũng giống đôicánh trắng kia. Dải dầu trong nắng mưa, cánh chim vẫn vô định không mộtnơi trú ngụ. Trái tim cô cũng vô định như đôi cánh yếu mềm đó, mãi không tìm ra bến bờ bình yên cho mình.

Trái tim buồn bã cuộn mình trong lớp da bao bọc bị rạch nát, sắc trắngnhạt thếch tê dại vì bao lần bị xát muối lên. Dáng hình mỏng manh saophải hứng chịu nhiều bất hạnh từ cuộc sống? Hay do kiếp trước cô đã mang một món nợ không bao giờ trả nổi, kiếp này trả tiếp, trả mãi vẫn khônghết. Kì Thư là con nợ của bất hạnh. Đôi vai nhỏ bé này vẫn còn gánh vácnhiều bi luỵ từ cái kiếp trước khốn cùng.

Đôi chân đi dọc trên cát mềm. Những hạt cát tinh nghịch ngọ ngoạy dướibàn chân trắng ngần. Linh hồn cô gái trẻ thả trôi theo những con sóngmiên man. Hồn thở xa xăm trầm lắng suy ngẫm những dấu tích đã qua củacuộc đời. Mai sau lại là sắc màu u ám hay sẽ là rạng rỡ bình minh?

Cô sẽ không buồn vì biết mình là đứa trẻ mồ côi. Ít ra, cô gái nhỏ biếtmình đã từng có những tháng ngày êm đẹp bên cha mẹ, và họ đã cho cô mộttình yêu của đấng sinh thành cao thượng. Mãi mãi cô sẽ khắc ghi công ơnnày.

Cô sẽ không buồn khi Prince đổi thay. Qua những ngày biển động, bão tápphong ba đã cuốn Prince đi xa. Cậu bé ấy đã chìm trong nỗi lãng quên vôhình. Cô tập quen dần với thái độ thờ ơ của Prince, rồi bẳng trái timđầy sinh lực yêu thương này sẽ cướp Prince về từ bão. Mai đây, biển sẽngập nắng vàng, tia nắng cô đã bỏ bao tâm huyết để thắp lên. Sáng tỏ.Prince sẽ theo ánh sáng đó quay về bên cô.

Hi vọng sẽ mang nhựa sống lan toả đến từng thớ thịt của cơ thể luôn căng tràn nhựa sống. Dù ta đánh mất hoàn toàn niềm tin về một ngày nắng maithì hãy cứ hi vọng đi, đừng ngại ngần! Vì hi vọng không là hoang tưởng.Hi vọng luôn đi cùng những nổ lực không ngừng để mang lại điều ta mongmuốn. Ta sẽ tìm ra thứ ta đã hằng mong qua sự cố gắng từ bản thân, bằngniềm tin, khao khát và nổ lực hết mình.

Cô gái nhỏ cứ đi trên cát vàng. Trên vai cô gánh thêm một gánh nắng. Mái tóc nâu buông lơi trong cơn gió mát lành. Cô đã lặng lẽ củng cố thêmlòng tin cho mình khi hồi tưởng lại những gì đã qua. Suy xét lại hành vi để biết mình lớn lên theo từng ngày. Kì Thư đã lớn rồi, cô sẽ chínhchắn dần trong những mối quan hệ tình cảm. Sẽ không có thái độ nông nổivà xử sự theo cảm tính như trước kia. Thư hôm nay đã khác.

Lòng bàn chân bỗng dưng ê xót, như vừa giẫm phải vật nhọn gì dưới cát,chắc là vỏ sò, vỏ ốc đấy. Thư tần ngần nheo mắt, ngồi xuống đào cát lên, nơi có dị vật chạm phải chân cô.

Ở gương mặt kiều diễm nở ra những nét cong trên cơ mặt thật xinh đẹp. Cô tiểu thư mở to mắt nhìn vật thể đào từ dưới cát lên, đôi mắt sáng lấplánh.

\_ Wow!!! Cái này của ai thế nhỉ? Ôi, đẹp quá đi!

Cô gái nâng vật vừa đào dưới cát lên, say mê ngắm nghía.

\_ Cái này của ai vậy ta? - Đôi mắt lục trong veo như cười, cô mân mê thứ sáng đẹp như ánh sao nào đó vô tình rớt xuống trên nền cát.

Là một vật thể tuyệt đẹp.

Thư ngó dáo dác khắp bờ biển vắng, tinh nghịch hắng giọng:

\_ Cho hỏi... cái này của ai? - Không có tiếng trả lời. - Tôi đếm từ 1 đến 3, không ai nhận là tôi nhận đấy!

\_ 1... - Im lặng.

\_ 2... - Không có ai.

\_ 2 rưỡi... - Tiếng sóng rào rạt trả lời.

\_ 2 chín chín... - Im ru.

\_ 2 chín chín chín chín chín... - Lũ hải âu nhiều chuyện xía vào. Có tính là có tiếng trả lời không?

\_ 3! - Vẫn không có tiếng đáp trả.

\_ Không ai nhận thật hả? Ha ha! Vậy là của tôi nhé! - Thư vui vẻ cho vật đẹp đẽ đó mất dạng trong lòng bàn tay. Những ngón tay thon nuột nângniu đầy ham thích.

Chiếc bóng dài chảy trên mặt cát. Một ngày đầy nắng ấm. Bảng màu tươitrong đầy lạc quan của Kì Thư sẽ mãi là một dấu chấm đẹp còn in đọngtrước một cuộc chinh phạt thảm khốc sắp diễn ra.

Nói từ đầu, chỉ vì cô là con gái của Lee Sun Wook.

Sắp khép lại rồi cô gái ạ, chuỗi ngày thanh bình của cô. Hãy tận hưởng những ngày còn sót lại.

Những thiên sứ luôn bảo vệ cô, nhưng họ có đủ sức chống lại tên ác ma hung bạo?

Nhịp điệu của trò chơi bắt đầu tăng tốc.

\*\*\*

Chiếc Limo dựng trên con lộ dài men bờ biển, ôm cánh tay, vẫn là màu áoblazer đen, đôi mắt rừng đêm nheo lại dưới nắng, tiếc rẻ:

\_ Giết một cô gái còn trẻ đẹp như thế này, đáng tiếc quá không?

\_ BJ, tên khốn như cậu cũng biết thương hại? - Màu áo chemise đứng bêncạnh hừ lạnh, đôi mắt hướng xa xăm về bóng dáng cô gái đang đi trên cátmềm.

\_ Jonny à, cậu nghĩ tôi máu lạnh lắm sao?

\_ Hừ, việc bản thân làm thì chỉ có lương tâm mới hiểu rõ. Đáng tiếc cậuchẳng có lấy lương tâm mà hiểu được! - Di cười mỉa mai, đối với Di, hiện tại chết sống chẳng còn thấm tháp gì. Cậu giữ trong bộ não bí mật vềAngel, nếu tên khốn này muốn giết, điều đó như kéo hắn chết theo. Chẳngcó lợi ích gì.

Tính mạng cậu đang được Angel đảm bảo.

Black Jack bật cười, vỗ vai chàng trai tóc hoe vàng bên cạnh.

\_ Ha ha, cậu chả bao giờ hiểu được tôi làm gì đâu. Nhưng chắc rằng...Tôi không phải người đánh mất lương tâm. Vì vốn tôi nào có trái tim đểrung động. Thứ đập trong khoang ngực chỉ là một máy bơm máu tuần hoàn để cơ thể sống được. Nó không biết yêu, ghét, hận hay vui, buồn. Cậu không cần phỉ báng tôi.

\_ Cậu muốn khử bỏ Sang Mi thật? Tôi nghĩ chưa phải lúc. - Di nói, "chưa phải lúc" là kế nghi binh.

\_ Ai bảo tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức? - Vệt môi cam mọng nhếch lên,cười khẩy. - Thiếu cô ta thì ván cờ sẽ vô vị. Tôi muốn xem lũ ngốc kiadùng con nhóc đó trong bước đi nào.

\_ Hừm... Chờ đợi... Tôi sẽ chờ. Báo cho cậu một tin xấu. - Khánh Di đảo mắt, tay chống trên nắp xe, tư lự.

\_ Sao?

Gương mặt kia thấp thoáng nụ cười tinh quái, nhấp nhứ:

\_ "Candy 1.0" bị lỗi rồi. Phải tiêu huỷ ngay. Chán thật, mất suốt 5 năm!

Màu mắt xanh đen bỗng đỏ vằn, bàn tay Jack bấu nghiền, gương mặt hung hãn đanh lại, tốc độ cánh tay tràn đầy lực.

"BỤP!!!"

\_ Chó chết! Mày đã giở trò!!!

Nắng sáng ở Sài Gòn, những toà cao ốc vươn mình kiêu hãnh, bóng râm của nó kéo thành những vệt dài trên đường phố tấp nập người.

Tôi chen chúc trong phố xá phồn hoa. Haizz, khổ thật! Vậy là tôi đã hành nghề “diễn viên bất đắc dĩ” tròn trịa một tuần. Không xong rồi! Toi mất cái mùa hè của tôi!

Không ngờ bị một tình huống dở khóc dở cười mà tôi đã chính thức thaythế cô diễn viên tuổi teen nổi tiếng như Sam để tiếp tục hoàn thành vaichính trong một bộ film đình đám. Ngay từ những ngày đầu khởi quay, bộfilm đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi cha đẻ của nóchính là đạo diễn Việt kiều vô cùng nổi tiếng: Phạm Quang Huy, bàn taybiên kịch phù thuỷ của Shara Phạm, dàn diễn viên đẹp long lanh như Sam,Gia Kì, NaNa,...

Thế mà trong vòng một tuần, tất cả các tên diễn viên trong bảng castingbị thay đổi hoàn toàn bởi một dàn diễn viên tay ngang không hề nổi tiếng và chưa từng tham gia bất cứ bộ film nào như tôi, nhỏ Dolly, hoàng tửthiên thần bí ẩn gì đó của chú Huy.

Ngay lập tức, tên tuổi tôi và toàn bộ diễn viên trở thành đề tài hotđược bàn tán suốt tuần qua. Hình như cái tên hai cô diễn viên có nickname Apple và Dolly là từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trêngoogle Việt Nam thì phải! (^.^)

Ít nhiều thì tôi và Dolly đã có chút "danh tiếng" trong cộng đồng teenvì thành tích của hai ngọc nữ thuộc hàng "top" của Thanh Du và nhữnggiải thưởng văn nghệ qua mấy năm nay.

## 25. Q.1 - Chương 5.14 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Nhưng tôi sẽ không bực nếu dạo gần đây tên tôi lại bị gắn sau cụm từ“chị gái của hot girl Cherry”. Tôi chả thích dựa hơi em gái mình để nổitiếng cả. Ấm ức thật!

Nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nó đã sớm nổi tiếng với vai trò người mẫuteen, diễn viên quảng cáo và những vai nhí trong film. Chính vì nổitiếng quá sớm nên tính tình nó cũng hơi đỏng đảnh một tý nhưng xem toàndiện thì mối quan hệ của chị em tôi cũng rất tốt. Lúc nhỏ nó cũng vôtình lọt vào mắt một đạo diễn quay quảng cáo một mặt hàng bánh kẹo. Nhờsở hữu gương mặt xinh xắn với đôi mắt to sáng như mắt nai mà nó đã chiếm được lòng của rất nhiều khán giả, thế là hàng loạt các hợp đồng mờiquay quảng cáo, chụp hình đến với nó. Tính ra nó cũng là một diễn viênnhí có thâm niên và tên tuổi trong showbiz rồi chứ, chả bù với chị nó.Nhưng cũng do một phần là vì lúc nhỏ tôi quá ham mơ làm bác sĩ thú y như ba tôi nên dù có cơ hội tôi đều cho qua. Càng lớn, suy nghĩ càng thayđổi, bây giờ tôi lại bắt đầu thích làm diễn viên rồi đấy!

Ba mẹ tôi không quá khắc khe vì chuyện cho con cái gia nhập showbiz vìgia đình tôi vốn có rất nhiều người đi theo nghệ thuật. Cha tôi là mộtcô nhi, tôi không có họ hàng nội. Tôi chỉ có họ hàng ngoại. Dì tôi làmột ca sĩ phòng trà nổi tiếng của thành phố, dì út tôi là biên đạo múa,anh họ của tôi là một nhiếp ảnh gia, còn người có thâm niên nghệ thuậtlâu nhất chính là bà ngoại của tôi - một đào hát cải lương đã giải nghệ. Xem ra gia đình tôi cũng được gắn mác là “gia đình mang truyền thốngnghệ thuật” ấy nhỉ?

Vì thế, không ai có thể bắt bẻ vì sao em tôi suốt ngày long nhong bênngoài đi diễn. Khi tôi hô tin bị tóm vào đóng film cho chú Huy thì họcũng chẳng kêu ca gì nhiều. Chỉ hơi shock vì tôi được nhận vai chính vàtham gia một bộ film hơi bị “hot”. Nhưng đây là mùa hè, tôi có thể tự do đi quay, nhỏ em tôi cũng tham gia nhiều show diễn hơn.

Hôm nay tôi rất vui vì ba tôi đã đi công tác về. Nhỏ Cherry cũng đã hoàn thành lịch quay ngoại cảnh ở tỉnh xa, hôm qua đã cùng mẹ trở về nhà.Tôi nhanh chóng từ giã gia đình Di, khăn gói về nhà. Tôi đã "tự thú"việc mình đi đóng film cho mọi người nghe.

Ba mẹ tôi sẽ không trách cứ gì nếu việc làm của bọn tôi không làm ảnhhưởng tới việc học. Ba tôi còn luôn hỏi han, gặp gỡ đạo diễn, đưa tôi đi quay và giúp tôi dò lời thoại nữa. Sướng quá đi vì có papa tâm lý hếtcỡ.

Tôi đang lang thang ở một khu chợ ở quận 3 thành phố, nó có tên là BànCờ. Cái tên này đã có từ rất lâu rồi, không rõ là bao lâu nữa. Sở dĩ cótên như thế vì theo ba tôi kể, những ngôi nhà trước đây được xây dựngtại đây đều có một kích thước đồng nhất, vuông vức như một ô cờ, khôngai hơn ai. Đường phố cũng theo một quy tắc xây dựng từ xa xưa. Đến nay,nét đặc trưng này vẫn còn nguyên như thế. Thử ngắm nhìn mà xem! Toàn bộnhững ngôi nhà ở khu này đều ốm teo, cao lêu nghêu trên hai, ba tầng đểtăng thêm diện tích.

Tất cả đều có một chiều ngang tương đối bằng nhau. Thử tưởng tượng nhìntừ trên cao sẽ thấy bản thân như một quân cờ di chuyển qua những ô cờvuông vức. Thật thú vị!

Bất đắc dĩ tôi phải lếch xác vào chợ buổi sáng đông đúc lúc 8 giờ nhưthế này vì đoàn phim của chúng tôi đang ghi hình tại một công viên gầnđó, cùng một bối cảnh nhưng sẽ quay trong nhiều phân đoạn khác nhau nênphải có quần áo và phụ kiện khác để thay đổi. Ngặt nỗi, lịch quay vừađổi địa điểm ban sáng nên khi tôi tới trường quay mới được thông báo.Thế là tôi không đem đủ phục trang cần thiết. Tổ phục trang chỉ hỗ trợnhững trang phục may sẵn như đồng phục, trang phục theo yêu cầu của kịch bản. Ngoài ra, một phần phục trang là do diễn viên tự lo lấy.

Vậy là tôi đang trong tình trạng... “thiếu phục trang đột xuất”.=((

Con Linh thấy thế chỉ cười hô hố rồi trêu: "Cho bỏ tật hậu đậu khôngchuẩn bị cẩn thận!" Đúng là hoạn nạn mới thấy mặt bạn bè. Lôi kéo nócùng ra chợ mua vài bộ đồ mà cũng ngoe nguẩy từ chối với lý do: chưathuộc thoại làm biếng. Tôi đành hậm hực tới khu chợ gần đó mua sắm,chú Quang Huy cho tôi 60 phút để shopping. Chợ gần công viên này nhấtchỉ có chợ Bàn Cờ này thôi.

Wow! Dù tới đây không ít lần rồi nhưng tôi vẫn vô cùng thích thú với sựnăng động ở đây. Nhộn nhịp không kém chợ Bến Thành. Những hàng ăn uống,cá mắm, băng đĩa, thịt, rau củ,... cả những shop quần áo chen chúc nhaumọc lên. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía những người qua lại, nhẩm tính mìnhchỉ có một tiếng. Phải tranh thủ mới được!

Thế là tôi xăm xăm tới khu bán quần áo!

Nơi đây đúng là thiên đường của mua sắm nha! Giày, dép, mũ, kẹp tóc, áo, quần, túi xách,… đầy màu sắc. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, nơi đây đúng làbắt kịp xu hướng. Những trào lưu thời trang mới đều được cập nhật liêntục. Phải bắt kịp họ thôi. Tôi xắn tay áo, tập trung tinh thần cao độchuẩn bị... trả giá (=.=). (Chợ này hét giá hơi bị cao −> kinh nghiệm xương máu rút ra sau mấy lần “chinh chiến”).

Hiện giờ, tôi đang mua áo tại một shop đồ khá bắt mắt, nhiều kiểu quáđẹp khiến tôi hoa cả mắt. Cố chọn cho mình một cái áo thật vừa vặn, đẹpơi là đẹp. Tôi nài nỉ bà chủ shop bán với giá ưu đãi, tốn cả lít nướcbọt cuối cùng cũng tậu được nó với giá gần 50k, không đắt lắm.

Khi còn đang hồ hởi vì mua được cái áo đẹp, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trước một gã thanh niên đối diện tôi chừng 2m. Gã mặc áo hoodie đennhàu nhĩ, mũ áo chụp lên đầu, cả người thập thò sát sào quần áo ở shoptrước mặt tôi, mặt mày gã lấm lét như đang rình rập ai đó.

Quan sát xung quanh, tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của gã, hình như gãkhông trông thấy tôi vì tôi đang ép mình ở cái cửa kéo ra vào của cửahàng vừa mua áo. Ánh mắt gã đang chăm chú nhìn về một cô gái đang chọngiày bán ở shop quần áo đối diện mặt tôi.

Tiếng người nói cười ồn ã, nắng biếng nhác trốn mình sau những đám mây, trời khô khốc chả có tia nắng vàng nào rọi xuống đường.

Đừng nói là có mưa nha, tôi chuẩn bị quay phim đó! Nhìn đồng hồ, tôi đãmất 15 phút, không còn nhiều thời gian. Định mặc kệ gã nhưng hình nhưtôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn thì phải. Ánh mắt tên đó quá khả nghilàm tôi không khỏi chú ý.

Cô gái mà gã đang nhìn cao chừng bằng tôi, nước da trắng hồng và mái tóc nâu cột xéo cao một bên. Cô mặc quần jean short đen cạp cao và áo cánhdơi trắng bằng vải tựa như voan, mang guốc mộc cách điệu, dáng ngườithanh thoát nhưng vì cô ta quay lưng về phía tôi nên chẳng làm sao nhìnrõ mặt được, nhưng ắt hẳn sẽ rất xinh.

Tên thanh niên lầm lừ bước tới gần cô, như mèo rình chuột, tôi cũng tập trung nhón bước. Cô gái mang túi xách màu đen trên vai.

Khoan, là túi xách, mà nhìn kĩ thì túi xách đó còn chưa đóng dây kéo.Không lẽ, hắn muốn... phải rồi! Khu này rất phức tạp, thường hay bị...

Gã xán tới gần cô, không ai để ý, mọi người đều lo mua bán. Tôi gần nhưđoán ra được gã sắp làm gì rồi! Tay gã mon men tới chiếc túi đen đang mở dây kéo. Cô gái mải miết lựa giày chả hay biết gì.

Haizz... Biết ngay mà! Tới lúc thay trời hành đạo rồi! Đúng như dự đoán, tay hắn mò mẫm vào trong cái túi cô gái đang mang. Dạo này bị sao vậytrời? Toàn gặp đạo chích, hết bị giựt đồ, giờ lại gặp...

\_ Móc túi! - Tôi hét lên, chồm tới nhảy phóc vào chụp tay hắn. Bàn tayđó còn nằm trong túi xách của cô gái. Mọi người bị tiếng hét của tôi thu hút, vài giây sau, mọi chuyện bắt đầu chạy nhanh vèo vèo.

Gã xán tớigần cô, không ai để ý, mọi người đều lo mua bán. Tôi gần như đoán rađược gã sắp làm gì rồi! Tay gã mon men tới chiếc túi đen đang mở dâykéo. Cô gái mải miết lựa giày chả hay biết gì.

Haizz... Biết ngay mà! Tới lúc thay trời hành đạo rồi! Đúng như dự đoán, tay hắn mò mẫm vào trong cái túi cô gái đang mang. Dạo này bị sao vậytrời? Toàn gặp đạo chích, hết bị giựt đồ, giờ lại gặp...

\_ Móc túi! - Tôi hét lên, chồm tới nhảy phóc vào chụp tay hắn. Bàn tayđó còn nằm trong túi xách của cô gái. Mọi người bị tiếng hét của tôi thu hút, vài giây sau, mọi chuyện bắt đầu chạy nhanh vèo vèo.

Hắn hoảng hồn vùng tay tôi ra, xô đẩy tôi ngã chúi vào sào quần áo. Tayhắn vẫn còn cầm bóp tiền lấy được từ trong túi xách của cô gái. Mọingười chú ý tới, chặn hắn lại.

Gã thanh niên chạy bán mạng, xô ngã mọi vật cản trên đường, tất cả náođộng như vừa xảy ra bạo động. Cô gái bị móc túi đứng ngơ ngác rồi hoảnghồn lục lọi túi xách kiểm tra, cô truy hô:

\_ Móc túi! Nè thằng móc túi đứng lại!!!

Trời đất! Có ai đi móc túi rồi đứng lại cho người ta bắt không? Con nhỏ trước mặt tôi bị hâm sao trời?

Bản thân tôi bị ngã vào đống quần áo, may mà không đau đớn gì. Chỉ hơi ê ẩm lúc bị xô ngã, tôi phủi tay đứng dậy định đuổi theo tên đó.

\_ Nè, thằng kia! Không đứng lại phải không? - Cô gái đó chỉ trạc tuổi tôi, mặt mày vẫn tỉnh bơ hét theo tên móc túi.

Gã thanh niên quay đầu ngoái nhìn, vẫn cố chạy thục mạng. Chợ đông nên cũng cản trở hắn không ít.

Quay về với con nhỏ dị hợm bị móc túi, nó chỉ cười khẩy lèm bèm:

\_ Là mày ép chị ra tay độc ác!

Tôi đứng sững nhìn nó, cô gái này định làm gì? Nhỏ đó cúi người lấychiếc guốc dưới chân mình cầm lên tay, ánh mắt nguy hiểm tập trung, ướclượng khoảng cách, tay nhẩm tính lực cần có, nó cười lạnh:

"Hừ... Vù... Vút..." - Hả? Nó phóng nguyên chiếc guốc về phía tên đó.

Chiếc guốc gỗ lao vun vút như phi tiêu ám khí bay tới con người đang hìhục chạy phía xa, cách lao xoáy vòng như cánh hoa rơi đầy diễm lệ (@.=):

"Cốc... Bộp... Ạch...!" - Kĩ thuật siêu phàm! Chiếc guốc mộc hạ đúng vào đầu tên đó, không trật 1mm.

Con nhỏ trước mặt tôi là cao thủ Gunny thì phải, chơi gà gì vậy? Cho tôi biết mà add friend với!

Tôi há hốc mồm nhìn nó. Mọi người đổ xô tới toan bắt hắn. Như hiểu ý từtrước, tôi và nhỏ đó đều ngoái đầu nhìn nhau. Nhỏ gật đầu như chào rồikéo tay tôi, không nói lời nào, mắt liếc về gã móc túi đang ngã sóngsoài đếm sao cách bọn tôi chừng 10m, nhỏ nháy mắt ra hiệu, lập tức tôihiểu ngay ý.

\_ Móc túi! Móc túi! Bớ người ta móc túi! - Tôi và nhỏ đó đều la làng như sắp cháy chợ, nhỏ xách chiếc guốc còn lại lên tay, chân trần kéo taytôi xăm xăm chạy tới tên đó.

Tôi và nhỏ “song dép hợp guốc” tới tên côn đồ móc túi vừa rồi, một vàingười nghĩa hiệp giúp bọn tôi kèm cặp cái tên không-còn-sức-phản-khángvì bị nguyên chiếc guốc đáp vào đầu.

Cả hai nhào vô, guốc dép sẵn sàng, khí thế hừng hực, tôi cũng lột đôidép quai hậu của mình ra, chạy vù đến. Cả hai mặc kệ mấy vũng nước lốmđốm bẩn sực mùi cá thịt trên đường, nó màu đen xỉn, bắn vào chân tôi.Tôi không quan tâm, hăng hái chiến đấu cùng nhỏ:

"Bốp... bốp... bịch… bịch... hực hực... ặc ặc...” - Âm thanh hỗn độn của cuộc ẩu đả.

Tôi - tay đấm chân đá. Nhỏ - tay nhéo chân sút. Cả hai hợp thành một“cặp đôi hoàn hảo” oánh lộn ăn ý như hiểu nhau từ trước. Bảo đảm, nếulập thành một băng đánh ghen, đòi nợ mướn sẽ kinh doanh vô cùng hiệu quả à nha!

\_ Móc túi hả? Bỏ tật nha con! Móc túi nè! Đáng đời! Bụp bụp... rầmrầm... hự... - Con nhỏ đó còn hăng sức hơn cả tôi, nhìn vóc dáng thanhmảnh nhưng vô cùng khoẻ mạnh. Đánh không cần lấy hơi.

\_ Á! Á! Hai chị tha cho em! Em biết lỗi rồi! Em xin chừa mà! Đừng đánhem nữa! Ui da! Hự hự! - Gã thanh niên còm nhom rên rỉ van xin. Cả ngườihắn lăn lộn trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu trông vô cùng nhếch nhác. Tôilầm lừ đứng thẳng người dậy nghỉ hơi. Công nhận đánh người thôi cũng mệt dễ sợ. Nhỏ đó ngước dậy, thở hồng hộc:

\_ Bóp tiền của tao đâu? Trả đây! Haizz! - Vừa nói, nhỏ vừa vuốt mồ hôi, nhìn tên thanh niên đe doạ.

\_ Dạ, dạ đây ạ! Em xin trả lại chị! Xin lỗi! Từ nay em không dám nữa!Hic hic! - Hắn rối rít van xin, run lẩy bẩy y như cún mắc mưa, khóc lócvờ vật. Đưa tay run run trả lại cái bóp da màu hồng cho nhỏ đó.

Mọi người ùn ùn chú ý đến vụ việc rầm rộ này, hai cô gái liễu yếu đào tơ tay không bắt cướp. Wow! Tin giật gân nữa đây mà! Những tiếng xầm xì,bàn tán vang lên, có tiếng tấm tắc ca ngợi bọn tôi nữa! Nhỏ giựt phắtlấy cái bóp từ tay tên đó, phủi sạch bẩn rồi lúi húi mở bóp ra kiểm tra.

\_ Hì hì, may quá! Không bị rơi mất! - Nhỏ nhìn vào một bức hình nhỏ lồng vào bóp, là một bức vẽ bằng chì tinh xảo. Trên đó là một cậu bé cườirất tươi, khuôn mặt đáng yêu, khôi ngô vô cùng, sau lưng còn có một đôicánh.

Thiên sứ! Là bức hình vẽ chì một thiên sứ! Nét mặt thánh thiện, thuầnkhiết không chút vẩn đục. Hình như bức hình đó rất quan trọng với côgái.

Tôi vuốt mấy giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, chống tay nhìn tên bầm dập, tơi tả kia hăm he:

\_ Lần sau còn tái phạm thì mi không còn được cư xử “nhẹ nhàng” như hôm nay đâu!

Lúc đó, bảo vệ của khu chợ ập tới, những ánh mắt hiếu kì dạt ra hai bên. Bảo vệ tóm lấy tay tên lưu manh khoá chặt sau lưng, chăm chú nhìn bọntôi thảng thốt:

\_ Hai cháu... bắt được tên móc túi này sao?

\_ Dạ, chuyện nhỏ thôi mà! Không có gì đâu! - Tôi khách sáo, mi mắt nheo nheo cười tít.

\_ Cháu kiểm tra xem có thiếu thứ gì không? - Người bảo vệ lo lắng hỏi cô gái, tên côn đồ bị hai vị bảo vệ khác lôi xềnh xệch tới công an phường.

\_ Dạ, không thiếu thứ gì nữa ạ! Cảm ơn chú! - Nhỏ đó cười sáng lạn nắmchặt cái bóp trên tay, thả chiếc guốc mang vào chân. Nhóm người tản dần, hỏi qua loa vài câu nữa, người bảo vệ cũng tạm biệt theo nhóm giải tênmóc túi vừa nãy lên phường.

Tôi bước tới nơi chiếc guốc vừa rồi bị phóng đi, nằm xó một góc, nhặt nó trả về khổ chủ:

\_ Guốc của bạn nè! - Tôi cười tươi, chỉnh lại hơi thở, mang dép vào chân, thở hì hục.

\_ Hì hì, cảm ơn bạn nha! - Nhỏ đó quay sang cười với tôi.

Lúc nhỏ nhìn thẳng vào tôi, giờ thì mới chú ý, ban nãy lo đánh nhau mà quên mất nhìn rõ mặt cô gái.

Nhỏ bạn xinh quá! Như búp bê barbie ấy! Da trắng sứ, hồng như hoa anhđào, mắt to ánh lên tia xanh trầm long lanh, to sáng như hòn ngọc, mirậm cong như được hoạ sĩ vẽ quá đà màu đen mun, cái mũi nho nhỏ thanh tú đi cùng làn môi nhỏ xíu cánh mọng như màu cam chín bắt mắt, kết hợp với khuôn mặt trái xoan càng tôn thêm nét kiêu sa, quý phái bức người, haichân mày nâu lá liễu cong nhẹ như cánh bướm ve vẩy. Đúng là kiệt tác của tạo hoá!

\_ Bạn ơi, bạn sao thế? - Nhỏ lay lay vai tôi hỏi han.

Tôi bị đứng hình trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của nhỏ. Mọi người bắtlại nhịp điệu ồn ả của chợ búa, dường như quên mất vụ “hai ngón” vừa xảy ra. Đúng là chợ!

\_ Ơ... Bạn xinh quá! - Không nén được nổi vẻ ngưỡng mộ, tôi cười sượngmở lời khen. Trời ơi! Nếu là con trai tôi sẽ đeo đuổi cô ấy mất!

\_ Hả? Ha ha! Bạn cũng xinh đáo để mà! Xem nè, da cũng trắng mịn, mũi cao quá đi! Môi đỏ hồng nữa! Ôi trời, đôi mắt của bạn đẹp quá! Trong nhưnước ấy! Xinh quá đi mất! Xinh hơn cả mình đó! - Nhỏ cười không ngớtnhìn tôi. Khen xã giao hay gì đây? Thấy tôi khen rồi khen lại hả? Kháchsáo ghê đi.

Hì hì, nhan sắc mình, mình tự soi gương mình thấy mà! Qua cá tháng tưrồi, đừng chọc mình! - Tôi chun mũi cười khì khì với cô gái.

\_ Bạn không tin hả? Mình nói thật mà! Mà cảm ơn bạn vì đã giúp mình nha! - Nhỏ vỗ vai tôi, giọng nói trong trẻo như kẹo bọc đường, dễ thương quá cơ!

\_ Không có gì đâu! Tại thấy bất bình nên phải ra tay thôi! Bạn có saokhông? - Cười giả lả, tôi bắt đầu thích nhỏ này rồi nha! Trời ạ! Sao tôi không phải là con trai kia chứ!

\_ Không sao hết! Mà hồi nãy bạn ngã có đau lắm không? - Nhỏ lại hỏi, mi mắt lướt về tôi, đôi mắt to hướng lên đầy vẻ cảm kích.

\_ Ưm, không sao hết! - Tôi ưỡn ngực cười. - Nè! Lúc nãy bạn siêu thậtđấy! Đứng ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn ném chuẩn ghê. Khai thật đi,có luyện Gunny hay Angry Birds gì không? - Tôi cũng tỏ ra vẻ ngưỡng mộkhông kém.

\_ Ừm, Angry Birds thì luyện hằng ngày còn Gunny chưa thử lần nào hết! - Nhỏ ngượng, cười đến nỗi mặt đỏ hồng lên.

Chợt nhớ tới túi quần áo vứt ở góc shop quần áo lúc ngã, tôi bước lạiphụ cô chủ shop dọn đống đồ vương vã.i dưới nền do ẩu đả, nhặt lại túiquần áo:

\_ Haizzzz... tay chân bẩn hết rồi! - Ngắm lại cả người lốm đốm bẩn dođánh nhau, có mùi hôi của nước bẩn nữa! Kinh khủng quá đi! Tôi than vãn. Cô gái trước mặt cũng chẳng khá khẩm hơn.

\_ Ừm, phải vệ sinh lại cái đã! À, mà bạn tên gì vậy? - Nhỏ đó quay sang hỏi, bỏ cái bóp hồng vào túi, kéo lại cẩn thận.

\_ Hửm? Mình tên Mai, gọi mình là Apple cũng được! - Nhìn thẳng vào cô bạn, tôi cười tỏa nắng tít mắt:

\_Nè, còn bạn tên gì? Mà… hình như… bạn không phải là người Việt Nam phải không?

\_ Hả? Sao á? Sao bạn biết? - Cô gái mở to mắt nhìn tôi, từng sợi mi cong cong rung rinh như nhảy múa.

\_ Nghe cách bạn phát âm không tròn chữ cho lắm! Phải không nè? -Tôi rón rén hỏi.

\_ Đúng rồi! Mình tên là Lee Sang Mi, tên Việt Nam là Phạm Kì Thư, cứ gọi mình là Bell cho ngắn! - Đôi mắt tít lại, Thư nhìn tôi đầy thân thiện.

\_ Sang Mi? Bạn là người Hàn hả? - Tôi lặp lại cái tên và hỏi.

\_ Ừm, nãy giờ mình có phát âm sai gì không? - Cô bạn tỏ ra vẻ lo lắng nhìn tôi.

\_ Ừm, ngữ pháp thì rất chuẩn nhưng phát âm vài từ không được rõ lắm! Tóm lại Bell là người Hàn mà nói tiếng Việt được như thế là quá đỉnh rồi! - Tôi đưa ngón cái trỏ lên tỏ dấu hiệu number one.

\_ Hay quá! Mình vừa đến Việt Nam nên không có nhiều bạn! Hay là mình kết bạn nha! - Thư cởi mở ngước mắt nhìn tôi.

Tôi cười thích thú, đưa tay ra:

\_ Được thôi! Chào Bell! Rất vui được gặp bạn!

Thư cũng đưa tay ra, cười cực tươi:

\_ Hello Apple, same here!

\_ Ý, trước khi bắt tay thì... hì hì - Tôi nheo mắt ẩn ý.

\_ Ừ ha! Bẩn thật! Bọn mình xin phép vào nhà vệ sinh của cửa hàng rửa tay chân lại mới được! - Thư hiểu ý, huých khuỷu tay tôi.

\_ Chính xác! - Tôi tán thành.

Thế là, mạn phép cô chủ cửa hàng cho bọn tôi được vào toilet rửa ráy lại tay chân, tôi và Thư bắt đầu quen nhau.

Cô bạn mới gặp rất hợp tính tôi, vô cùng cởi mở và vui tính. Nhìn cô gái này mà tôi đang ngỡ mình đang gặp một phiên bản Ngọc Linh thứ hai,nhưng cô bạn này có vẻ dịu dàng và trang nhã hơn (trừ lúc đánh nhau vừarồi). Cả cách cười nói và cư xử đều có chút gì đó bị ràng buộc vào khuôn mẫu. Chúng tôi nhanh chóng kết thân, Thư nói tiếng Việt khá tốt, chúngtôi đi dọc các shop quần áo để mua sắm. Vừa đi vừa trò chuyện với nhaurất vui vẻ.

\_ Này, tại sao bạn lại đến Việt Nam thế? - Lơ đễnh chọn xem những chiếc quần skinny mắc trên sào, tôi vừa xoay qua hỏi Kì Thư.

\_ Ưm… để tìm Prince! - Cô bạn trả lời, không chút đắn đo, như được mặc định từ trước.

## 26. Q.1 - Chương 5.15 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

\_ Prince? - Tôi có chút bất ngờ, hỏi lại.

\_ Ơ… ừm, một phần là tìm cậu ta, một phần là do mình muốn học trung học tại đây! - Thư ngượng ngùng nhìn tôi cố gắng giải thích.

\_ Còn cậu bé thiên thần vẽ trong tấm hình ở trong bóp bạn là ai thế?

\_ Bạn thấy nó sao? À, là Prince lúc nhỏ đấy! Cậu ấy là thiên thần! -Cười hãnh diện, Thư ngưng bàn tay đưa lên móc, ánh mắt lấp lánh nhìntôi.

\_ Bạn thích cậu bé đó? Thiên thần? - Tôi tò mò trước vẻ bí ẩn của Thư.

\_ Cậu ấy là con người nhưng mang gương mặt của thiên thần. Có thật đấy!Mình không nói ngớ ngẩn đâu! Mình đã mất rất nhiều thời gian để chứngminh về sự tồn tại của cậu ấy! - Dường như là sợ tôi không tin cậu bétrong bức hình có thật, ánh mắt Thư chợt xoáy sâu vào tôi.

Như bị một sức mạnh khẩn thiết cầu xin, tâm trí tôi buộc phải tin vào cái điều mơ hồ ấy:

\_ Ừm, cậu bé ấy rất đẹp trai! Cậu ấy tên Prince à? Bạn tìm được cậu ấy chưa?

\_ Rồi! mất 10 năm để tìm. Vừa tóm được hắn vào 3 tháng trước! - Thư thản nhiên trả lời, có gì đó hân hoan trong câu nói của cô. Cô bạn ướm thửmột chiếc áo pull lên người ngắm nghía.

\_ Cậu ấy ở Việt Nam? Chắc lớn lên cậu ấy sẽ rất đẹp trai! Ôi… xem ra cậu rất thích Prince! - Tỏ vẻ ngưỡng mộ, tôi tiếp tục hỏi, đôi mắt bắt được một chiếc quần jean short trắng bắt mắt.

\_ Thích! Rất thích! - Thư lại ngừng tay, cô đung đưa chiếc lắc tay cóchiếc giày thủy tinh nhỏ xíu đính ở trên, chiếc lắc làm bằng kim loạitrắng tinh xảo. Vẻ mặt cô chân thành tuyệt đối.

\_ Wow! Lắc tay của bạn xinh quá! Mua ở đâu thế? - Tôi chú ý tới món trang sức trên tay Thư.

\_ Là quà sinh nhật được đặt làm, không có bộ thứ hai đâu! Chiếc lắc nàyvốn là một cặp với sợi dây chuyền có mặt giày thủy tinh hệt như thế này! - Giơ tay cho tôi xem, Thư có vẻ rất trân trọng nó.

\_ Ủa? Vậy sợi dây chuyền đâu?

\_ Prince đang giữ ấy! Mà thôi! Đừng nhắc tới hắn nữa! Cậu ấy chỉ đángyêu khi còn bé thôi! Càng lớn càng đáng ghét! Mình đang bực vì hắn nênmới ra đây shopping xả stress đây này, ai ngờ xúi quẩy gặp móc túi. Maymà gặp được bạn! Vui thật đó! Mà hiện giờ bạn đang nghỉ hè phải không?Mùa hè này bạn đã làm những gì? - Gạt qua những gì đã nói, Thư chuyểnsang đề tài khác.

Chúng tôi đang đi xuyên qua một ngã rẽ, đến khu bán kẹp tóc, phụ kiện điệu đà, vài tiệm kim hoàn chen chúc nhau mọc lên.

Nắng vẫn yếu ớt trong môi trường ẩm thấp, mây xanh, chắc là không cómưa. Khu chợ vẫn ồn ào nô nức tiếng rao mời của những tiểu thương.

\_ Mình hả? Vừa nghỉ hè hơn nửa tháng, chưa dự định gì thì đã bị một đạodiễn tóm vào đóng thử một bộ film. Xem như là nghề part-time trong tháng hè này đi! Mình tới đây là cũng do lựa chọn phục trang lên film nè! -Tôi không giấu giếm, tự nhiên kể ra với Kì Thư.

\_ Wow! Vậy bạn là diễn viên à? Oa… Đóng film có vui không? Bạn tham gia film gì thế? - Thư hớn hở lắc lắc vai tôi đầy hào hứng.

\_ Ừm, một bộ film thần tượng. Một vai diễn có tính cách khá giống mìnhngoài đời. Mình chỉ thấy bối rối trong việc lựa chọn style thôi!

\_ A, tức là bạn không biết cách ăn mặc thế nào cho hợp với vai diễn phải không? Nếu như cá tính khá giống bạn ngoài đời thì dễ thôi! Nói gì chứkhoản thời trang thì Bell đây sẵn sàng hỗ trợ Apple tới cùng! - Vỗ ngựctự tin, nhìn cách ăn mặc của bạn ấy là rõ Kì Thư là một người rất sànhđiệu rồi! Thế thì tại sao không nhờ cô bạn này giúp, đúng là cơ hội ngàn vàng.

\_ Bell chịu giúp sao? Tốt quá! Mình cần khoản 2-3 bộ trang phục cho baphân đoạn khác nhau. Giờ mình có được một bộ rồi! Còn hai bộ nữa! Phảiphù hợp với hai hoàn cảnh bước đi dưới mưa và bị rượt đuổi. Mình đangchọn đây và mù tịt về khoản kết hợp phụ kiện luôn!

\_ Vậy sao? Thực ra… thời trang không nhất thiết phải là hàng hiệu, nóchỉ là một cách thể hiện cá tính của người mặc. Cho dù bạn mua một chiếc váy 100.000đ nhưng nếu biết cách kết hợp thì nó vẫn trở thành trangphục cao cấp! - Chọn những chiếc băng đô rực rỡ, Thư vừa huyên thuyên -Nếu bạn cần trang phục theo hoàn cảnh đã cho thì đây là một số cách!

1. Khi trời mưa: Nên chọn những chất liệu mỏng, nhẹ, đủ ấm vì có lẽ cảnh quay sẽ kéo dài. Bạn nên chọn một trang phục có màu tươi sáng để dễdàng nổi bật dưới làn mưa trắng. Với kiểu dầm mưa như vậy thì mình nghĩbạn không cần kết hợp thêm bất cứ phụ kiện gì vì như thế chúng sẽ ướtsũng dưới nước mưa. Trông rất te tua. Giày nên chọn những kiểu khôngthấm nước để tránh làm hỏng giày.

2. Bị rượt đuổi: Tức là phải chạy. Lúc này Apple nên chọn những bộ trang phục dễ dàng di chuyển, chất liệu dễ hút mồ hôi để khi vận động nhiềusẽ bớt khó chịu. Bạn có thể cột tóc cao kết hợp với mũ lưỡi trai hoặcnếu muốn dịu dàng vẫn có thể thả lơi tóc, khi chạy trông sẽ rất đẹp.Đừng chọn những trang sức quá rườm rà. Có thể chỉ cần một khuyên tai nhỏ và mình hãy nhấn nhá ở phần áo và giày nhiều hơn. Có thể mặc thêm áocardigan, hoodie hoặc chọn quần denim cũng rất ổn. Và khuyên Apple nênchọn giày đế bằng như bata , giày candy để giảm đau xóc khi chạy! - Thưtuôn một tràng như stylist có nghề làm tôi ngớ cả người. Chuyên nghiệpthật nha!

\_ Wow! Thư là Stylist phải không? Chuyên nghiệp y như designer vậy đó! - Tôi vỗ tay không ngớt tấm tắc khen.

\_ Đâu có đâu! Vì mình rất thích mua sắm, chỗ nào có quần áo đẹp là cóBell xuất hiện. Dù là cửa hàng cao cấp hay bày bán ở chợ trời miễn đẹplà mình mua tất. Từ đó nên mình cũng có kha khá kinh nghiệm ăn mặc. Ướcmơ của mình là trở thành một nhà thiết kế thời trang mà! - Thẹn thùngcười, Thư ướm lên tóc tôi một chiếc kẹp nhỏ hình cánh bướm ve vẩy, những hạt đính trên cánh bắt nắng sáng lên lấp lánh.

\_ Oa, cái kẹp này dễ thương quá! Hay là tụi mình mua mỗi đứa một cái đểlàm kỉ niệm ngày đầu làm quen nhá! - Sờ chiếc kẹp trên tóc tôi, vẻ lạnhcủa kim loại thấm vào da tôi. Từng nét uốn cong của cánh bướm rất tinhxảo, lấp lánh vô cùng sống động.

\_ Ừm, ý hay đó! Bạn một chiếc, mình một chiếc. Mua xong tụi mình lôinhau qua chỗ bán quần áo lựa đồ tiếp ha! - Thư tán thành thích thú.

\_ Chị ơi, cho em ba chiếc kẹp như thế này nữa! - Đưa cái kẹp làm mẫu cho cô chủ shop, tôi cất tiếng đề nghị.

\_ Ủa? Cần thêm một chiếc là đủ rồi mà! - Thư thắc mắc.

Tôi cài chiếc kẹp lên tóc Thư, tóc của bạn ấy rất mượt, óng ánh màu nâu như chocolate, còn thơm ngát mùi oải hương nữa.

\_ Ừm, một cái cho mình, một cái cho bạn, một cái cho nhỏ em gái, một cái cho con chủ nợ của mình!

\_ Chủ nợ? Bạn thiếu nợ ai à?

\_ À, đó là con bạn thân, bọn mình cá cược nhau một chuyện nhưng mìnhthua nó. Giờ phải mua quà bù lại! - Tôi vén mấy sợi tóc mai sau mép tai, tiếp tục cười nói. Nhớ tới con nhỏ Dolly trời sập kia chỉ vì 50k mà cứhục hặc tôi hoài. Biết vậy không cá Sam bỏ vai làm gì, “tiền mất khổmang”.

\_ Ờm, bạn có nhiều bạn không? Mai mốt giới thiệu cho mình làm quen với! - Chao đôimắt trầm trong veo nhìn tôi, đôi mắt Thư thuần khiết như mắt trẻ thơ.Cánh môi cam nhỏ cong lên nhẹ nhàng.

\_ Được thôi! Dạo này mình quen thêm nhiều bạn mới lắm. Ai cũng thú vị.Bell cũng thế á! Mai mốt phải mở party gặp nhau cho vui mới được! -Thanh toán số kẹp tóc, tôi giành trả tiền. Dạo này tôi có một khoản thukha khá từ việc đóng phim. Cát-xê một phần tôi gửi mẹ giữ, một phần giữlại tiêu vặt. Thế mà vẫn dư dả.

Đóng phim tuy cực nhưng thù lao rất ổn, tôi thích diễn xuất rồi nha!

Thư vuốt vuốt lên con bướm cười đầy vui thích, tia mắt lại ngập tràn cảm xúc:

\_ Cảm ơn Apple nha! Bell sẽ giữ kĩ nó! Giờ… tụi mình đi chọn quần áo tiếp đi!

\_ Ok, let’s go! - Tôi kéo tay Thư chạy nhanh về con đường bán quần áotấp nập người như cũ. Bọn tôi lê la qua không biết bao nhiêu là shop.Càng trò chuyện lại càng thân thiết, dường như bọn tôi thân nhau từ thuở nào rồi. Thư quá đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài sẽ thấy hơi khó gần vì cô ấymang một khí chất sang trọng, quý phái vô cùng, nét đẹp mỏng manh nhưhoa tường vi e lệ. Nhìn cô ấy cứ như là một cô công chúa trong truyện cổ tích.

Chúng tôi lựa chọn rất nhiều quần áo. Giờ tôi mới biết thêm một biệt tài của Thư chính là trả giá, bạn ấy có cái miệng rất dẻo, sức thuyết phụccực cao làm bọn tôi mua biết bao nhiêu đồ mà chẳng tốn là bao.

Khu chợ vẫn nhộn nhịp người và người. Khuất góc, những người ăn xin đennhẻm, rách rưới co ro một góc. Thư dốc toàn bộ số tiền thối lại của ôngchủ shop giày vào cái ca sứt mẻ của ông lão bị cụt chân.

Trên khuôn mặt khắc khổ của lão ánh lên tia cảm kích. Bình thường tôi sẽ khá cảnh giác với những người hành khuất, đôi phần họ sẽ “mượn tạm”lòng thương người của thiên hạ để trục lợi. Họ sẽ giả dạng thành ngườiăn xin đói khổ để nhận lấy tiền bố thí. Tôi khinh loại người lười nhácsống bằng tình thương của mọi người như thế, những kẻ giả danh ăn mày.

Nhưng với ông lão ăn xin này tôi lại không tìm được chút vẻ giả tạo nàotrên gương mặt già nua, khắc khổ, đầy ủy khuất của ông. Động lòng, tôicũng rút một tờ bạc bỏ vào cái ca sứt mẻ của ông. Người ăn xin cười nhưsuýt khóc, tia mắt đỏ ngầu vàng vọt ngước mặt lên nhìn tôi, khóe miệnghơi nhếch lên như cất tiếng cảm ơn run bật.

Không muốn bị vẻ đáng thương của ông lão ám ảnh, tôi gật nhẹ đầu rồi kéo tay Thư tiến thẳng tới hàng ăn uống. Đó là một mảng rất bình thường của cuộc sống, tôi không thể để nó lắng đọng trong tâm trí mình quá lâu.Cuộc sống phải có người giàu và kẻ nghèo, đó là một quy luật bất di bấtdịch không ai thay đổi được. Thành phố này có biết bao người như thế,nếu muốn nhớ và che chở liệu bạn có thể giúp đỡ hết được?

Lúc nhỏ tôi luôn ước ao trở thành một cô tiên nhỏ ban lại niềm vui vàhạnh phúc cho mọi người. Nhưng khi trưởng thành, ước mơ đó bây giờ bỗngdưng xa vời quá! Dường như tôi đã quên mất nó, có lẽ là từ khi tôi hiểuđược thế nào là cuộc sống. Tôi chỉ có thể giúp đỡ cho một người hànhkhất khi bản thân có khả năng, nếu cứu vớt được chúng sinh như mơ ướcthì tôi đã thành thần thánh rồi! Ước mơ chỉ là ước mơ, chỉ thế và mãikhông bao giờ thành hiện thực, chỉ là vậy!

\_ Apple này, ông lão hồi nãy đáng thương quá ha! Già thế rồi mà vẫn phải đi ăn xin! Tội nghiệp thật nha! - Thư chống cằm vu vơ, đưa tay đảo nhẹly trà chanh màu nâu nâu mát lạnh.

Chúng tôi đang ngồi tại một quán nước gần lối ra vào chợ, tít xa phíabên đường là những cửa hàng thời trang âm nhạc xập xình, bên cạnh chỗchúng tôi là một cửa hàng bách hóa và một tiệm vàng nhỏ, những người ravào chợ thưa dần. Ánh nắng vàng nhẹ rời khỏi đám mây, lú nhú in đốm nhỏdưới mặt đất như những quả trứng gà vàng ươm.

\_ Mỗi người ai cũng có một số phận riêng do Chúa sắp đặt, trách nhiệmcủa chúng ta là sống nốt cuộc sống mà Chúa đã tạo lập, không được oántrách hay vứt bỏ. - Tôi khuấy khuấy ly cam sữa trầm ngâm.

\_ Bạn tin vào nhưng điều của Chúa trời? Bạn là con của Chúa, như mình? - Thư hào hứng, ánh mắt có vẻ rất vui.

\_ Ừm, mình theo đạo Thiên Chúa.

\_ Wow, trùng hợp thật nha! Như có duyên từ trước ấy! Sao tụi mình không gặp nhau sớm hơn nhỉ?

\_ Bell này, bạn có tin vào thiên thần không? - Tôi đột ngột đổi chủ đềbằng một câu hỏi ngớ ngẩn. Câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi chính mình: liệu có tin vào thiên thần không?

\_ Tin chứ! Vì mình đã gặp một thiên thần! Thiên thần không biết nói dối! Thiên thần là loài sinh vật tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã tạo ra sau con người! Mình tin là có thiên thần! - Thư vẫn giữ một sắc thái thanhkhiết đầy một suy nghĩ sâu xa, tia mắt xanh trầm dán vào tôi. Tôi nhớ vì sao tôi lại có cảm giác thân thuộc với Thư rồi! Vì Thư có một đôi mắtvới ánh nhìn giống hệt Thiên Thần của tôi! Cô gái trước mặt tôi như mộtbản sao của cậu ấy, chỉ tiếc Thư là con gái!

Cô ấy làm tôi nhớ tới Thiên Thần, của tôi. Thiên Thần trốn trong gócgiáo đường khóc một mình. Thiên Thần đẹp hơn cả những bức phù điêu trêntường tu viện. “Thiên thần không biết nói dối!” - Câu nói mà tôi luônmuốn nghe lại từ cánh môi cam nhỏ xinh xắn của Thiên Thần.

\_ "Thiên thần không biết nói dối?" Ai đã bảo bạn như thế? - Tôi bất ngờ hỏi lại.

\_ Là Prince, cậu ấy đã nói như thế! Cậu ấy bảo cậu ấy có hai người bạnrất thân, họ đều là thiên thần cả! Và họ không biết nói dối! Mình tinPrince cũng không nói dối, vì Prince cũng là thiên thần! - Thư say sưatrong chuỗi kí ức xa xăm nào đó. Cô ấy đang nhớ tới thiên thần của riêng mình, như tôi.

ôi tần ngần ngắm nhìn Thư, thoáng như thấy lại hình ảnh cậu bé đáng yêunăm nào hiện về trong tâm trí, người đã hứa với tôi một điều, người tôikhông bao giờ quên được dẫu biết rằng đó chỉ là một lời hứa trẻ con.

Thấy vẻ bần thần của tôi, Thư đưa tay sờ lên trán tôi hỏi han:

\_ Apple sao thế? Không được khỏe à?

Tôi chụp vội ly nước cam hút một ngụm. Vị đá lạnh tê ngập đầu lưỡi, chạm tới cả yết hầu. Bàn tay lạnh toát đọng những giọt nước bốc hơi từ thânly, như bị một chi tiết cổ xưa làm cho hoảng sợ, cố cười nhẹ giấu đi vẻbất an của mình:

\_ Ừm, mình không sao hết! Tại đi nhiều nên hơi mệt thôi! - Thói quen, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ - Thôi chết! Quá giờ rồi!

Chú Huy cho tôi một giờ để đi mua sắm, bây giờ thời gian đã ngót nghéttới quá thêm 15 phút nữa. Không hay rồi! Chú đã dặn hôm nay phải về sớmvì chú sẽ giới thiệu một diễn viên mới vào vai thứ chính để làm quen,phải tạo được ấn tượng tốt mới mong dễ dàng hợp tác sau này.

\_ Hả? Bạn bận gì sao?

\_ Ừm, hồi nãy đạo diễn chỉ cho mình ra ngoài một tiếng để shopping, bây giờ hơn rồi! Hic. - Tôi ỉu xìu tiếc rẻ nhìn Thư.

\_ Ờ, có việc thì về trước đi! Tụi mình có số điện thoại của nhau rồi màlo gì! Sắp tới Bell còn ở lại Việt Nam lâu mà! - Thư cười hiền như xoadịu sự nũng nịu của tôi, vỗ về vai tôi an ủi.

\_ Vậy mình về nha! Nhớ nhắn tin cho mình đó. - Tôi tiu nghỉu, cảm giáctiêng tiếc với cô bạn mới vẫn đong đầy nhưng vẫn cố nhích chân đứng dậy.

\_ Apple, khoan đã! Bell có thứ này tặng bạn nè! - Thư níu lấy tay tôilại rồi lôi cái túi xách mình ra lục lọi - Đâu rồi ta? Nhớ là ở đây mà!À, đây rồi! - Cô vừa kiếm tìm và lấy ra trong túi một vật rồi đặt vàotay tôi món quà vừa lấy ra.

\_ Wow! Đẹp quá! Bell tặng mình thật sao? - Tôi mở to mắt nhìn món quà của Thư.

## 27. Q.1 - Chương 5.16 : Rắc Rối Ơi Là Rắc Rối!

Đó là một sợi dây chuyền bằng kim loại đen cực đẹp, kiểu dáng hơi giốngcủa con trai. Điều đặc biệt chính là mặt dây chuyền. Nó mang hình thậttự cũng màu đen, trên thân thánh giá uốn cong một chữ cái cách điệu maquái. Là chữ S. Dọc theo kí tự đó là những hạt kim cương đen lấp lánhtuyệt mỹ. Đúng là báu vật nha! Ắt hẳn cũng là của một bậc thầy làm trang sức mới làm ra được, điều đó tỉ lệ thuận với việc trị giá của nó cũngkhông hề nhỏ nhắn gì đâu!

\_ Thôi, mình không nhận đâu! - Tôi đặt lại nó vào tay Thư, lắc đầu nguầy nguậy.

\_ Sao thế? Mình trông thấy như bạn rất thích nó mà! - Thư bất ngờ lo lắng.

\_ Ừm, thì cũng thích nhưng nó đẹp quá! Chắc là rất đắt, mình không thểnhận một món quà có trị giá quá lớn được đâu! - Tôi ái ngại nheo mắtgiải thích.

\_ Thôi mà! Nhận đi! Vì Apple đã tặng Bell chiếc kẹp tóc nên Bell muốnđược có một món quà tặng bạn lại. Thực ra mình đã nhặt nó ở một bãi biển vắng cách đây mấy hôm, cũng không rõ được trị giá của nó đâu! - Thư đưa sợi dây chuyền trở lại tay tôi, cố sức nài nỉ.

\_ Mình… nhưng mà…

\_ Thôi mà! Nhận giùm cái đi! Như mình năn nỉ đó! Nhận nha! Quà nhận rồimiễn trả lại đó! - Thư vờ tỏ ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn tôi.

\_ Hì hì, thôi được rồi chị hai! Mình nhận! Đừng có cau có nữa! - Tôi phì cười nhận lấy sợi dây chuyền, đưa tay đẩy cặp chân mày đang cau lại của Thư ra dỗ dành.

\_ Vậy mới được chứ! Thôi Apple về nhé! Hẹn gặp lại bạn sau! - Thư cười thỏa mãn, vẫy vẫy tay chào tôi.

\_ Vậy mình về đây! Tạm biệt! See you later! - Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt Thư rồi rời đi.

Ánh sáng trong trẻo rọi xuống nền trời xanh trong, mây xanh ngát như một ngày đẹp trời. Tôi rời chân rời khỏi khu chợ, trên tay đầy ắp quần áomới. Đung đưa nhẹ sợi dây chuyền trong tay, ánh kim cương bắt nắng thành muôn dải màu lấp lánh, nhoẻn môi mỉm cười, tôi đi dọc theo vỉa hè, bước nhanh về hướng về công viên.

Dạo này tôi cảm giác thật kì lạ, cứ như là đang bị ai đó theo dõi. Nỗisợ hãi như cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh của loài diều hâu đang tămtia lấy mình. Giật mình, tôi quay phắt lại nhìn phía sau.

Dòng người xe vẫn tấp nập chạy, một chiếc Limoushine đen chạy vụt quatôi. Thoáng rùng mình với suy nghĩ kì quặc trong đầu, tôi gạt phắt nó ra khỏi tâm trí ngay lập tức.

Trễ lắm rồi, tôi phải về nhanh thôi! Hu hu, thế nào cũng bị chú Huy la cho mà xem! Tại cái tội ham chơi!

Tôi co giò chạy nhanh, băng qua một ngã tư nữa, gió heo hút vi vu lượntrên những mái hiên, nắng ngọt ngào tẩm vào vóc dáng của tôi.

Phù phù, mệt quá! Gần tới nơi rồi!

\_ Xong rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ. Đừng để nước thấm vào vết thương nữađấy! - Hạ Khánh Di thoăn thoắt thực hiện những nút thắt cuối cùng bănglại vết thương trên bả vai rắn rỏi của bệnh nhân. Cậu ân cần dặn dò,trên môi cong nhẹ như cười.

Chàng trai cởi trần nhìn cậu đau đáu, màu mắt nâu đỏ sáng thanh nhã, mang chút nét âu lo trên cơ mặt.

\_ Liệu... Có ảnh hưởng đến việc sinh hoạt sau này không?

Tiếng lách cách của dao kéo xếp trong hộp, đôi lúc tưng bừng kêu rổnrảng. Di đóng nắp hộp dụng cụ y khoa lại, thu dọn đống bông băng thừatrên bàn, ôn tồn:

\_ Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng chứ. Đầu tiên chắc chắn là cậu sẽ có thêmmột vết sẹo trên người. Xem lưng của cậu kìa, vết thương do đạn và roiđòn, nhát chém ngang dọc khắp nơi, chẳng khác gì bọn du côn đường phố.Vị trí viên đạn ghim vào khớp vai, gần dây chằng nên sẽ gây ra nhiều trở ngại. Từ nay cánh tay trái của cậu sẽ không được dùng nhiều lực và vậnđộng mạnh.

Gương mặt Hiểu Minh bí xị, thiểu não.

\_ Chết rồi, tôi thuận tay trái.

\_ Thật á? Thấy cậu cầm bút và súng thành thạo cả hai tay, tôi tưởng taynào cậu cũng thuận chứ. Nếu vậy thì rắc rối rồi! - Di nhún vai, mang vẻđồng cảm với người bạn. Cậu cất chiếc hộp y khoa cẩn thận vào tủ, xongtháo đôi găng tay cao su ra, nhìn Hoàng Hiểu Minh.

Phòng khám thú y Thanh Tâm buổi tối tự dưng lại sáng đèn. Mặc dù các cửa đã che rèm kín nhưng ánh neon trắng vẫn le lói chiếu rọi ra màn đêm bên ngoài.

Những con thú mệt mỏi với thân thể tàn tạ ngủ say. Vài con rục rạo điqua lại trong lồng sắt. Một chú cún đang đau đớn vì vết thương trênngười mà khẽ rên rỉ nho nhỏ, giấc ngủ không yên.

Hiểu Minh ngồi trên ghế xoay, để trần phần lưng trắng trẻo, dáng vóc khá gầy, tuy vẫn rắn chắc những cơ bắp mơn mởn của thiếu niên mới lớn.

Trên tấm lưng đó, những vết sẹo nhỏ to, cái sạm đen, cái bóng lồi dướiánh sáng trắng. Chúng như bị chính thứ ánh sáng thanh bạch đó bóc trần.Sau những lớp trang phục thanh lịch toát lên khí chất vương giả hằngngày, trên làn da của cậu thiếu gia trẻ tuổi lại mang nhiều dấu ấn củabạo hành. Đây là dấu tích của những lần bị truy sát hụt, những lần bịnhững thế lực ngầm tra tấn dã man khi hoạt động cho Q, hay là roi đònkhắc nghiệt dành cho đứa trẻ duy nhất thừa kế gia sản của dòng tộcStewart cao quý. Tất cả đều hiện lên đầy chân thực trên cơ thể non trẻnày, mỗi ngày, chúng chỉ thêm tăng lên, không giảm, chẳng tẩy xoá điđược.

Minh nói:

\_ Không, tôi thuận tay trái cơ. - Cậu buồn bực. - Do quản gia bắt épphải sửa đổi thói quen dùng tay trái nên tôi mới cố gắng tập viết, cầmnắm mọi vật và cầm súng bằng tay phải. Không ai để ý thì tôi lại chuyểnsang tay trái.

\_ Ờ, vậy giờ ráng dùng cánh tay còn lại nhiều hơn đi. Cậu dùng sức trên cánh tay bị thương nhiều quá thì tàn phế như chơi đấy.

Hiểu Minh khó khăn xoạt tay vào chiếc áo phông đen. Cậu cẩn thận khoácthêm một lớp áo khoác bên ngoài để tránh người ta phát hiện cậu đang bịthương.

\_ Bao giờ thì sẽ bình phục hoàn toàn?

\_ Khoảng ba tháng. - Di nói, rồi cũng giúp cậu bạn đang khó khăn cho tay vào ống tay dài của chiếc blazer xám. - Này, dù sao cậu cũng nên đếnbệnh viện kiểm tra đi. Dù sao tôi cũng chỉ quen mổ cho người chết, chưahề mổ người sống, giờ lại chỉ quen khám cho thú. Tôi e tay nghề của tôikhông được tốt lắm đâu!

Chiếc môi anh đào vội nói nhanh:

\_ Không được! Các bác sĩ sẽ biết đây là vết thương do đạn gây ra. Luật pháp Việt Nam phiền toái lắm, sẽ gây nhiều trở ngại đấy.

Di dựa lưng trên cạnh bàn, ôm cánh tay, nhìn Hiểu Minh chăm chú.

\_ Thì đến bác sĩ tư. - Đôi mắt xanh dương đó lại nhìn đến bả vai đau đớn của cậu bạn. - Sao cậu lại giấu chuyện mình bị thương với mọi người?

Minh để tay vuốt ve chỗ vết đau, cười bất cần:

\_ Họ biết thì ích lợi gì nào? Đặc biệt là Alex, tôi trốn khỏi sự bảo vệcủa các vệ sĩ trong một ngày, ba ngày nay bị anh ấy léo nhéo không dứt.Nếu biết tôi bị ám sát và bị thương nữa thì chắc tôi sẽ bị tóm đầu vềAnh mất!

Di bật cười, trên gương mặt trắng hồng tụ lại một vết bầm đen trên khoémiệng, rướm máu chưa lành. Cậu đưa tay mân mê khung hình trên bàn làmviệc của bác sĩ Tâm. Con thỏ trắng bị thương hôm nào đã sắp bình phụcdần, thức giấc giương đôi mắt đỏ hồng to tròn nhìn cậu.

\_ Mặt cậu... Bị gì thế? - Thấy bạn mình có vết máu tụ trên khoé môi, Minh bất giác quan tâm, hỏi. - Đánh nhau với ai à?

Hạ Khánh Di đưa tay sờ mặt, cười ngượng, cố tình đi lấy chút rau sắp héo tàn bỏ vào chiếc lồng có chú thỏ trắng.

\_ Ờ... Đâu có gì đâu. Con trai mà, đôi lúc có vài chuyện cũng phải giảiquyết bằng bạo lực. Cho dù là bạn bè cũng tránh không khỏi chuyện xíchmích.

\_ Thật sao? Tôi quen Red suốt 14 năm, chúng tôi chưa từng đánh nhau bao giờ.

Di tự dưng cười ngất:

\_ Hờ hờ, đúng rồi, cậu chỉ hay đánh nhau với White mà. Black và Whitetuy rất thân, nhưng đúng như cái tên, đối lập nhau. Hai cậu cứ kẻ trắngngười đen đôi khi lại rước mâu thuẫn đến. Nhớ hồi tụi mình 6 tuổi không? Lúc đó cậu đang thay răng sữa thì phải, White đánh cậu gãy cả răng. Haha! May mà đó là răng sữa, nếu không giờ thì... Hà hà hà...

Cậu trai khoác blazer xám ngượng ngập gãi đầu.

\_ Ừ, và tôi đã đánh lại khiến White toét cả trán. Chỉ vì một món đồ chơi. Đúng là con trai!

Bỗng nhiên, nụ cười thanh nhẹ đó chợt cứng đơ trên gương mặt thanh tú.Ánh mắt Hiểu Minh toát lên một nỗi muộn phiền. Giọng trầm lại:

\_ Tôi không tin White đã làm như vậy.

Di im lặng, cái im lặng làm Minh càng cồn cào tâm can.

\_ Sao cậu nỡ nói ra điều đó cho tôi biết? - Minh hỏi tiếp.

Khánh Di thở dài, xoa trán, cậu tháo cái kính trên mắt ra, chùi sạch lại.

Di nói:

\_ Cậu đang cố lừa gạt bản thân mình sao? Rõ ràng cậu biết điều đó trướccả khi tôi nói. Chỉ qua là cậu không muốn tin đó là sự thật.

Hiểu Minh bật cười, nụ cười mang theo chua xót và tuyệt vọng:

\_ Bạn bè đó ư? Sao tôi tin nổi đây? Chúa trên cao, Ngài hãy cho con chút ánh sáng để giải thoát cho tình cảnh bế tắc này đi! Tôi đau như muônngàn vết roi khắc trên da. Cơn đau này khủng khiếp hơn thế nữa, nó rạchđến tận tim của tôi. Thằng bạn mà tôi tin nhất, nó lại tàn độc với tôivậy sao? Sao mà tin nổi hả Jon?

Di nhướn mắt, mỗi lần nhếch môi lại chạm vào vết bầm trên khoé môi.Chiều nay, cậu đã bị BJ tặng nguyên một cú đấm trời giáng. Cái đấm phẫnnộ vì sự ma mãnh của cậu. Di đã bí mật phá hoại một công trình nghiêncứu then chốt về Angel. BJ đánh cậu là đã nương tay, nếu là lão MR.M thì cậu đã tong đời. Mà dù BJ tha mạng cho cậu thì cũng do hắn sợ bị cậukéo chết chìm theo thôi.

\_ Tôi...chẳng biết nói sao bây giờ. Demon à, hãy tự giải quyết tình cảnh này đi. Tôi không liên can nữa. Giờ tôi giúp cậu chỉ do tình nghĩa bạnbè ngày xưa, nhưng mà...cậu và tôi không thể cùng chung chiến luỹ được.Xin lỗi!

Minh đưa cánh tay khoẻ mạnh choàng qua vai cậu bạn, cười, lại là một nụcười giấu giếm đi cảm xúc thật. Cười giả tạo - giống thiên thần. Vuicũng cười. Buồn cũng cười. Đau cũng cười. Hạnh phúc cũng cười. Thiênthần hay giấu cảm xúc của mình qua nụ cười, cái nụ cười đôi khi rỗngtuếch, gượng gạo.

\_ Mấy hôm trước, à, là cái hôm tôi bị ám sát đấy, hình như là... Cậu đãgặp Dragon, phải không nào? - Minh nói, tiếng nói nhỏ hơn, như đang xétnét. - Sao vậy? Hai người có gì phải gặp nhau? Hay đang giấu tôi điềugì?

Màu mắt xanh dương chợt lắng lại, mang phần sắc sảo, khôn khéo lãng tránh.

\_ Tôi chỉ rạch ròi gianh giới với cậu ấy. Cậu nghĩ tôi còn đề tài gì để nói với Red đây? Hờ hờ, cậu thật đa nghi.

Áo blazer xám nhếch môi khinh khỉnh.

\_ Tôi chẳng muốn mình trở thành bù nhìn.

\_ Tùy, không tin thì thôi, làm gì được nhau? - Di nháy mắt, đánh đố.

Cậu cầm viết, liếng thoắng viết trên giấy note, xong lại dúi lại cho Minh.

\_ Gửi Ella đem những loại thuốc này cho cậu. Thuốc ở đây không thấm tháp gì với cậu cả. Thuốc kháng sinh vô tác dụng với cậu rồi. Này, phải tựbiết lo cho mình chứ. Cậu xem, quá lạm dụng thuốc an thần khiến cậu suynhược trầm trọng rồi này. Nội tạng của cậu...ôi trời, hết date thật rồi! Hệ tiêu hoá, hệ thần kinh, cả hệ tuần hoàn cũng đã suy kiệt vì cáchngược đãi cơ thể của cậu. Hết thuốc chữa!

Minh đón lấy mẫu giấy, ậm ừ:

\_ Đừng "tâu" với Alex hộ tôi. Anh ấy biết sức khoẻ của tôi hiện giờ thì sẽ càu nhàu suốt cho xem!

Người bạn cau mày, tự nhiên tức đến phải quát lên:

\_ Lại nữa! Cậu có biết cơ thể của cậu giống y như một chiếc lá vàng trên cây, một cơn gió cũng đủ khiến nó rời khỏi cành không? Thật là!

\_ Chết đơn giản thế sao? - Mái tóc nâu hạt dẻ bóng lên từng sợi dưới ánh sáng, cậu cười đắng chát - Nếu cứ sống như thế này mà chết được thì dễthôi!

Khánh Di lại đan tay vào nhau, không nói. Cặp kính cận gọng đen che đi biểu cảm trên đôi mắt kia.

\_ Này, cậu có bao giờ ước mình chưa bao giờ tồn tại trên cuộc đời nàykhông? - Minh buồn rầu, đôi mắt nâu le lói những ánh đỏ, đôi mắt cậuthật kì lạ, một màu mắt đặc trưng cậu đã thừa hưởng từ cha - người màchẳng bao giờ cậu muốn nhắc đến. Vì chưa bao giờ cậu và ông ấy có thứtình cảm phụ tử thật sự. Chưa bao giờ. Vì ông ấy là người nắm giữ quyềnlực tối cao, ông đã biến cậu, người thừa kế tương lai, trở thành một bản sao như mình: lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu hãnh như chúa tể muôn loài,không có quyền yêu thương, vì có quyền lực tức là không có trái tim.Tiếc là...cậu quá bất tài. Cậu không đạt được những tiêu chuẩn mà ông đã đặt ra. Giáo dục một đứa bé theo một khuôn phép hà khắc hệt một binh sĩ trong doanh trại khiến trái tim non nớt của nó chỉ thêm lì lợm, muốnphản lại điều đang ép buộc mình. Bản tính của cậu nào đâu lạnh lùng thếnày. Do cách dạy dỗ kia đã khiến một đứa bé hiếu động, hoạt bát trở nêntrầm lặng, đánh rơi nụ cười tại một góc nhỏ trong ký ức. Thằng bé giấuđi nụ cười hồn nhiên thăm thẳm trong tim, nó cất giữ cẩn trọng như châubáu. Vì nó biết, trưng bày nụ cười tinh khiết đó ra tức là nó đã để lộkhuôn mặt thật sự của mình, khuôn mặt mà nó đã cố giấu kín sau lớp mặtnạ da người vô cảm, trơ trơ như gỗ đá.

Đôi khi nó muốn nổi loạn vì đã kiềm chế hết sức, một đứa con trai mớilớn căng tràn sức sống. Nó muốn rã mình trong gió sương cho thoả sức. Nó thèm lao vào cơn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Nó thích vẫy vùng trong phong ba bão táp, đâm đầu vào những lí tưởng mà mình đã mơ mộngthêu dệt nên. Nó muốn tự chịu trách nhiệm cho những hành vi nông nổi của cái tuổi ngông cuồng nhất. Nó khao khát yêu, được yêu và điên cuồngtrong những rung động chớm nở đầu đời. Trái tim nó ăm ắp nhựa sống. Nómê mẩn đeo đuổi theo những trò chơi sôi nổi, vậy mà nó chưa bao giờ được chơi thử. Nó muốn sống hết mình, gom hết nhiệt tình của nó cho đời. Nógiấu đi vẻ tươi xanh mơn mởn như một cây non đang trưởng thành sau lớpvỏ xù xì, ảm đạm. Nó nhét hết tất cả tư tưởng nổi loạn của mình và lỗđen của tâm trí, buộc chặt, ém ngạt trong một chiếc hộp chật chội luônchực chờ bùng nổ. Biết khi nào nó vỡ tung đâu?

\_ Sao tự nhiên hỏi ngớ ngẩn vậy? - Hạ Khánh Di cũng choàng tay lên vai Minh, cười buồn.

\_ Tự dưng thấy mình nhỏ bé quá. Cuộc sống của chúng ta như được lậptrình trước, không hề có mục đích, chẳng có động lực sống, không có ướcmơ. Chẳng khác gì một rô bô tối tân của đấng toàn năng đã tạo ra. Mộtcuộc sống mờ mịt.

Di nín lặng. Ừ, thế đó, với Minh hay cậu, cuộc sống đều như nhau, mờ đen như lạc trong một khu rừng nguyên sinh chằng chịt dây leo, không cóphương hướng, không hề mang chút ánh sáng. Một cuộc sống đã được thiếtlập trước cả khi những đứa trẻ được "đánh dấu" chào đời. Chúng như những con búp bê vô tri, vô giác, là đồ chơi của những kẻ tạo ra chúng. Cuộcsống "giả vờ giống con người".

Hạ Khánh Di lắc nhẹ đầu, hít một hơi. Khoảng cách giữa cậu và Minh giờ đây sao thấy xa vời quá.

Cậu và người bạn này đã bị ngăn cách với nhau bởi những tư tưởng vô hình ràng buộc. Cậu không muốn nói gì thêm ngoài lời căn dặn chân thành:

\_ Này bạn, giúp tôi làm việc này.

\_ Gì vậy?

\_ Cùng Dragon, hãy bảo vệ cô gái tên Lee Sang Mi, con gái của tiến sĩ Lee Sun Wook. Được không?

## 28. Q.1 - Chương 6.1 : Lá Bài Jack Kì Lạ

Trong giấc mơ bé thơ ngọt ngào...

" We wish you a Merry Christmas...

We wish you a Merry Christmas...

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Good tidings we bring to you and your kin.

Good tidings a Christmas anh a Happy New Year..."

Tiếng hát trong trẻo của dàn đồng ca hát mừng giáng sinh sắp đến tronglành như một thứ kem mát lạnh lan toả khắp nơi, êm ái rót vào tai tôimỗi nỗi nhớ nhung lạ kì.

Những đứa trẻ (trong đó có tôi) đang ráo riết tập dượt lại những bài hát mừng ngày Chúa giáng trần bên cây đàn piano màu nâu mà ma xơ đang điêuluyện lướt tay trên phím đàn. Lũ trẻ hát líu lo, giọng trong như nướcsuối, dáng vóc bé xinh nghiêng trái, nghiêng phải theo nhịp 3/4 chầmchậm.

Giáng sinh sắp đến. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn màu không khí nắng mưa bất chợt. Tuy vậy, dù giáng sinh không giá lạnh, không tuyết rơi nhưng vẫnnô nức cảm giác nôn nao lòng vì những shop bán phụ kiện trang trí mừnggiáng sinh đầy khắp những con phố. Ở xóm Đạo, nhà nhà đã khoe nhau cáihang đá mô phỏng nơi Chúa hạ thế, đẹp lung linh. Trên đường, treo hoađèn lấp lánh. Những dãy dây kim tuyến, quả châu, hộp quà, cái chuôngvàng lủng lẳng treo trên những cây thông ở vô số gia đình. Mùi vị củagiáng sinh nhẹ nhàng nhưng cũng đã ăn sâu trong nếp sống của người dânthành phố.

Nhà thờ đang rộn rã trang hoàng lại mừng ngày lễ lớn. Trước sân, mộthang đá hoành tráng được dựng lên từ những giàn cây tre nứa xếp cao, phủ bạt được sơn tựa màu của đá, bạc phếch. Hang đá đó, những bức tượngbằng sứ diễn tả lại hình ảnh Chúa được sinh ra trong máng cỏ, xung quanh treo đèn và dây kim tuyến lấp lánh đẹp vô cùng. Bên trong thánh đường,lũ nhóc chúng tôi đã cùng xơ treo những vật trang trí lên cây thông giảto lớn.

Chúng tôi thích thú treo những tấm thiệp chúc mừng giáng sinh và chấtđầy những hộp quà ở gốc cây. Một mùa giáng sinh an lành lại về.

Tôi mặc chiếc váy đỏ vải nỉ, cổ trắng viền trắng gần giống với áo của ông già Noel, xúng xính vui đùa cùng đám nhóc cùng tuổi.

[Giấc mơ của tôi luôn bắt đầu ngọt ngào như vậy, tôi ý thức được điềuđó, nhưng không sao khống chế nó đừng diễn ra. Tôi lại mơ thấy giấc mơnày. Sống động như chỉ mới hôm qua. Và...

Tôi biết rõ giấc mơ sẽ tiếp tục thế này...]

Những đứa trẻ trang trí xong cây thông giáng sinh, vui vẻ kéo nhau rasân vui đùa. Bọn chúng đã tập xong bài múa và bản nhạc hát mừng, rồi đến đêm 24/12, tốp trẻ con 9,10 tuổi sẽ diện váy voan trắng hay vest trắngnhã nhặn, đẹp như những thiên thần để biểu diễn. Tôi, hay bất cứ ai cũng nao nức đón chờ cái ngày đó đến, trong trái tim nhỏ bé tưng bừng chờmong với niềm ham thích vô hạn.

Tôi, đứa bé 9 tuổi đứng một mình trong giáo đường rộng lớn. Bạn của tôiđã kéo nhau ra ngoài sân chơi hết cả rồi, riêng tôi, tiêng tiếc hình ảnh cây thông đẹp đẽ gắn đèn màu nhấp nháy xinh đẹp, đôi tay bé nhỏ nângtấm bảng "Merry Chirstmas" chưa kịp treo, lúi húi máng lên cây thông màu xanh ngắt, to cao gấp đôi chiều cao của mình.

Thu hẹp trong không gian rộng lớn là âm thanh văng vẳng kì lạ. Khôngphải là tiếng đàn. Không phải là tiếng hát. Tiếng cười đùa ngoài sânkhác xa âm thanh này. Đây là tiếng khóc. Tiếng thúc thít cứ nho nhỏ nhưse sắt đeo bám không gian linh thiêng của nhà thờ.

Con bé (là tôi) ngừng tay lại trên những chiếc lá thông cứng ngắt. Tai vễnh lên nghe ngóng.

Rõ ràng là tiếng khóc. Không thể nhầm lẫn được!

Tôi kiếm tìm tiếng khóc đó. Lang thang ngó khắp xó xỉnh. Tôi tìm tronghốc tường, phía sau bản lề cửa, tìm trên bục giảng của linh mục. Khôngthấy ai...

Tôi không nghĩ là có ma, ở giữa thánh đường có Chúa dõi theo với ánhnhìn bác ái, tâm trí tôi luôn mang một ý nghĩ cao đẹp tuyệt đối. Đôichân nhỏ lại lang thang kiếm tìm. Chắc chắn là đang có ai đó còn ở trong nhà thờ, với tôi.

Cuối cùng, tôi đã tìm được tiếng khóc đó, của một cậu nhóc trạc tuổi.Cậu bé ngồi bệt dưới chân ghế, ụp mặt xuống gối khóc tức tưởi. Tôi không thấy mặt cậu, ngoài trừ bộ quần áo trắng tinh, khoác ngoài cũng là áogile trắng cùng mái tóc đen mun như than bếp đôi lúc lại run run để ngăn bật tiếng khóc phát ra lớn hơn.

[Thiên Thần luôn toát lên một khí chất tinh sạch kì lạ, hình ảnh cậu coro mình trốn ở một xó nhỏ dưới chân ghế hẹp luôn mang cho tôi nỗi ám ảnh lạ lẫm. Nó làm tim tôi chùn lại, khắc khoải, đau đáu nhìn mãi. Vì đó là lần duy nhất tôi thấy cậu khóc, khóc trong căm tức và thù hận.]

Tôi sững người, mở to mắt tò mò. Đây không phải là bạn cùng tập hát vớitôi, là một đứa bé đến từ bên ngoài, nó đau gì mà khóc ghê thế, nó khócnhư muốn dùng tiếng khóc nỉ non đó bóp chết người đã chọc nó khóc.

Tôi đứng nhìn trong câm lặng, rồi khẽ khàng quỳ đến bên nó, đứa trẻ đang khóc. Chúng tôi bị ngăn bởi cái chân ghế nối liền với bàn, còn mới màunâu đen, thơm hăng hắc mùi dầu bóng, bàn ghế trong tu viện mới được thay mới.

Chân váy đỏ tươi bết dưới nền gạch trắng. Tôi không dám lên tiếng hỏi,ngón tay nhỏ e dè run run chạm đến bờ vai run rẫy kia, đẩy nhẹ.

Nó ngẩng mặt lên hoảng sợ, mặt đầm đìa nước mắt, nhìn tôi với cái nhìn xa lạ rồi rúc sâu dưới chân bàn.

Cậu bé chùi nhanh nước mắt tèm nhem trên mặt, chắc nó sợ người ta thấynó khóc. Mà ngại nhất là một đứa con gái đang nhìn nó, con trai ai đờilại để một đứa con gái bắt gặp mình khóc kia chứ.

Tôi vẫn trân mắt nhìn, sau cái nhìn xa lạ của tôi nối tiếp là ánh mắt ngỡ ngàng.

Thằng nhóc xinh quá! Nó có đôi mắt tròn xoe, màu xanh đậm như bề trêncủa mặt lá, đôi môi màu cam nhạt vì khóc mà sưng phồng, cái mũi nó khịtkhịt như một chú thỏ con, da trắng trẻo và cái má phúng phính hồng hồng. Chưa bao giờ tôi lại nhìn một đứa con trai lâu như thế.

[Đôi khi nhớ lại thấy bản thân đã bị Thiên Thần thôi miên ngay từ khihai đôi mắt chạm vào nhau, có lẽ tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầutiên.]

Cậu nhìn lại, cũng trân trân, sau rồi lại lườm tôi, hậm hực:

\_ Nhìn cái quái gì vậy? Lần đầu tiên gặp người ta khóc à?

Thằng bé phát âm bằng giọng tiếng Việt lơ lớ làm tôi buồn cười, bụm miệng.

Nó lại liếc tôi, mặt đỏ gay.

Con nhóc nhỏ nín cười, xua tay búa xua, xin lỗi rối rít.

\_ Xin lỗi, xin lỗi! Không phải mình cười do bạn khóc đâu! Tại...bạn nói ngọng nghịu quá! Xin lỗi mà!

Nhóc nhìn lại tôi, thôi lườm, nước mắt đã khô, đôi mắt nó vẫn chằng chịt tơ máu, nó nhích xích ra, bớt đề phòng.

\_ Tôi không biết tiếng Việt. - Cậu vẫn nói bằng cái tiếng đơn đớt buồncười, rồi xụ mặt, tôi thấy trên mi nó nhiễu một hạt sương. Sau mép taicậu nhóc, tôi thấy có một vết thương đã kéo da non, trên cánh tay ấycũng có. Vết thương đó vằn vện như vết bỏng, đỏ hỏn.

Tôi mím môi, vừa nói vừa dè:

\_ Sao bạn khóc vậy?

Nó gắt ngay:

\_ Kệ tôi!

Thái độ dỗi hờn, ngoay ngoắt đó đủ hiểu cậu là đứa trẻ đã quen đượcnuông chiều, như là một ông nhỏ, cái tính kiêu căng, hách dịch do quáđược chiều chuộng mà ra.

\_ Không nói cũng không sao! Mà nè, ra ngoài đi, trong đó lát nữa sẽ bị muỗi chích đó!

Cậu nhóc cũng tỏ ra nghe lời, cẩn thận chui ra, ngồi thẳng trên ghế. Thật ra nhìn là biết nhóc này cao hơn tôi rất nhiều.

Tôi cười, bắt chước giống nụ cười hiền của ma xơ, mắt chan chứa quan tâm.

\_ Merry Chrirstmas!

Nó gật gật đầu, buồn rười rượi.

\_ Ừm, thanks.

Tôi thích thú cười, hình như cậu bạn đâu khó gần lắm đâu.

\_ Bạn tên gì vậy? - Tôi làm quen.

Cậu gãi đầu, bập bẹ:

\_ Là... Th...i...ê...n...

\_ Thiên?

\_ Ừm, Thiên... Thiên... - Vẫn gãi đầu và ậm ừ.

\_ Thiên gì?

\_ Quên mất tiu rồi! - Cái giọng líu ríu, lanh lảnh.

Tôi cười khóc lẫn lộn:

\_ Trời đất! Tên mình cũng quên là sao?

\_ Tôi không thường dùng tên Việt Nam. Tôi nhớ nó có chữ Thiên. Nhưng không nhớ đủ!

Tôi cười:

\_ Thiên Thần hả?

Con mắt xanh lục chớp chớp:

\_ Đâu? Thiên thần đâu?

Tôi chỉ thẳng về cậu, tinh ranh.

\_ Nè. Bạn không nhớ được tên mình, thôi cứ gọi bạn là Thiên Thần cho dễ nhớ!

Và cậu nhìn tôi, chẳng nói gì, như gián tiếp đồng ý.

[Mãi đến sau này, Thần mới bảo tôi: "Cái tên bạn đặt cho mình hay lắm!Mình thích nó, vì mẹ cũng hay gọi yêu mình là Thiên Thần. Kẹo Bông làmmình nhớ tới mẹ!"]

Tôi chẳng hỏi han gì nữa. Lúc đó, đứa bé gái mặc váy đỏ chỉ muốn làm sao cho cậu bạn nhỏ bớt buồn. Không hiểu sao tôi lại bám lấy Thần như thế.

Tự nhiên, Thiên Thần nhìn tôi, khóc oà:

\_ Hức hức, mẹ bỏ mình rồi! Mẹ không thương mình nữa! Mẹ ghét mình rồi! Hu hu, mẹ ơi, đừng bỏ rơi con mà! Hức! Hức!

Ôi trời, thì ra cậu bé trước mặt tôi là cô nhi. Chắc cậu vừa được tuviện nhận nuôi. Thì ra thế, Thiên Thần bị bỏ rơi. Thiên Thần đáng thương và nhỏ bé, đứa bé vừa bị một kẻ nhẫn tâm chối bỏ sự tồn tại. Cậu đángthương quá!

Khó khăn lắm tôi mới dỗ dành cậu thôi khóc được. Chắc mất gần nửa tiếng. Cậu khóc mãi, như mạch nước ngầm ồ ạt chảy ra trong hốc mắt.

Đến khi đuối lả, gương mặt bé xinh kia không còn khóc nữa, giương mắt nhìn lấm lét, rồi ụp mặt trên bàn.

Khát khô cổ với cậu nhóc này thật đấy!

Sau đó, tôi tới nơi đặt đàn piano, ở trên nắp đàn đang đặt cái ba lô của tôi ở đó. Tôi đem cho Thần chai nước và một cây kẹo bông.

Thiên Thần trông ngây ngô thật. Cậu giống như một đứa bé 6,7 tuổi hơn.Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi dè dặt, có phần kính nể như đứa em đứng trướcmặt bà chị.

\_ Tặng bạn nè! - Tôi cười, đưa cây kẹo tặng cho Thiên Thần. - Bạn đừng buồn nữa nha!

Thần nhìn tôi, cánh môi cam mọng vừa nhấm nháp nước ẩm ướt, hỏi:

\_ Gì vậy?

\_ Kẹo bông đó!

\_ Kẹo?

\_ Ừm, ăn kẹo này xong thì Thiên Thần sẽ hết buồn ngay thôi. - Tôi vỗ ngực, đinh ninh.

Đứa bé mặc gile trắng đón lấy cây kẹo. Thiên Thần rất ngoan và nghe lời, đứa trẻ thừa hưởng nền giáo dục rất khuôn phép.

Thần theo hướng dẫn của tôi, nhóp nhép ăn cây kẹo thần kì khiến người ta hết buồn.

\_ Ngọt quá! Y như đường vậy! - Cậu bạn reo lên, mắt sáng ngời.

\_ Nó làm từ đường mà.

\_ Cảm ơn bạn, Kẹo Bông.

\_ Bạn gọi mình là Kẹo Bông sao? - Tôi hỏi.

Đứa bé cười, lần đầu tiên thấy cơ mặt đẹp đẽ đó cười, thanh minh như ánh dương.

\_ Vì bạn ngọt ngào giống như Kẹo Bông vậy ý. - Rồi chìa tay ra. - Tụi mình làm bạn nha, cảm ơn Kẹo Bông vì đã an ủi mình!

Tôi cười giòn tan, bắt tay với bạn mới.

\_ Chào bạn, Thiên Thần.

[Chỉ là một cái bắt tay ngây ngốc đã đen cậu đến bên tôi. Và một cáingoéo tay duy nhất đẩy Thần ra xa tôi. Chỉ là chạm lấy tay nhau.

Thế đấy, giấc mơ của tôi rành mạch, trôi chảy như thác đổ. Cậu gặp tôinhẹ nhàng như tuyết điểm xuyến trên cây thông trong tưởng tượng. Thần đã ngấm ngầm nhốt chặt tôi trong giấc mơ thần tiên...

Rồi lặng thầm phá nát tất cả...]

Vậy là tôi quen với Thần, những ngày sau đó trở đi luôn là thế giới màuhồng ngọt mịn của tôi, bên tôi có Thiên Thần. Và cậu bạn cứ bồi đắpnhững kỉ niệm đầy ắp trong tâm khảm tôi.

...

\_ Thần ơi, tại sao mùa đông mà chẳng có tuyết rơi?

\_ Ngốc quá! Việt Nam là nước nhiệt đới, làm sao có tuyết được chứ?

\_ Mình muốn thấy tuyết cơ.

\_ Kẹo Bông nhắm mắt lại đi, rồi tuyết sẽ rơi!

\_ Wow! Tuyết kìa! Đẹp quá! Tuyết khắp mọi nơi, mà không lạnh tí nào.

\_ Hì hì, lấy hoa Bồ công anh giả tuyết, Kẹo Bông thích không nào?

\_ Thích! Thích lắm!

\_ Hì hì.

\_ Thiên Thần ơi, cậu hứa sẽ mãi là bạn của Kẹo Bông nhé!

\_ Tất nhiên mà!

\_ Hứa nha! Không được nói dối đó!

\_ Thiên thần không biết nói dối! Mình ngoéo tay nào!

\_ Hi hi hi...

\_ Ha ha ha...

\_ Hi hi.

\_ Ha ha.

...

## 29. Q.1 - Chương 6.2 : Lá Bài Jack Kì Lạ

Rồi vẫn thế, giấc mơ lại bị ánh sáng chói mắt rọi thẳng, loé nhoè mọithứ. Trên cánh đồng bồ công anh, Thiên Thần lại tan ra theo từng cánhhoa thanh nhã, bay vút vào không trung.

Và tôi lại mất cậu.

Giấc mơ ngọt ngào bị xẻ cắt bởi sự tan biến đột ngột của ai kia. Bỏ lạitôi với nỗi hoang mang, lạc lõng vô bờ. Giấc mơ thênh thang, trắng toát.

Khó thở, lồng ngực căng tức. Tôi muốn thoát khỏi cơn mơ này, như bao nhiêu lần đã cố gắng tẩu thoát. Thế mà vẫn vô phương.

Thiên Thần tan biến, bỏ rơi tôi xây xẩm, lạc loài.

Vô định như Bồ công anh.

[Đừng ám ảnh trong những giấc mơ của tôi. Hỡi Thiên Thần, sao cậu tanbiến? Sao cậu bỏ mặc tôi trong lỗ hoắm của ký ức? Cậu đâu rồi? Kéo tôira cơn ác mộng này đi. Xin cậu!...]

Tôi vẫn chìm trong cơn mụ mị, yếu ớt, vô vọng. Thiên Thần đã biết rồi. Mọi thứ lại vô cùng đáng sợ!

Cho tôi ra khỏi giấc mơ này đi! Xin hãy giúp tôi!

\*\*\*

Tôi chờn vờn như muốn chết ngạt trong cơn ác mộng kia. Mồ hôi ra ướt áo. Tim thấp thỏm. Hãy có ai đó lay tôi dậy giúp! Mẹ ơi, vui lòng phi mộtcước đá con bay xuống giường dùm đi! Đi mà mẹ!

Tôi chập chờn. Chập chờn.

Bỗng nhiên, một âm thanh cực lớn như vị cứu tinh kéo tôi thoát ra giấc mơ kì dị đó.

Tiếng hét sắc lẹm như tiếng thuỷ tinh vỡ cứa vào lý trí tôi trở nên khôráp, rồi nó mãnh liệt kéo tôi chạy tốc độ thoát khỏi giấc mơ, như một kị sĩ cứu lấy một công nương yếu đuối dưới sức mạnh của rồng lửa:

\_ Ááááááááááááááááááá!!!!!!!!

Tôi chới với choàng tỉnh, ba hồn bảy vía nhập về ồ ạt. Theo bản năng,tôi lờ mờ đưa mắt kiếm tìm tiếng hét như sắp cháy nhà đó, thoáng nghetim mình vẫn đập cuồng loạn. Sợ quá!

Nắng sớm lọt vào cầu mắt, tôi dụi mắt, ánh nắng đưa tôi bắt được vị trí của tiếng hét kia.

Cửa dẫn ra ban công nhà tôi bị mở toang. Chỉ thấy nhỏ em Cherry ngồi phịch dưới đất, mặt trắng chạch, run lẫy bẫy.

Nắng trátngập mắt tôi bằng một sắc vàng rực rỡ. Con người đông cứng sau một giấcngủ dài trở nên ê nhức. Tôi lếch cái thân tàn tạ từ giường hâm hấp hơiấm của người, ngẩng đầu nhìn em tôi. Tôi thấy hơi thở của mình chưa thôi dồn dập, dù cảm giác này đã quá quen thuộc, tôi đã mơ thấy giấc mơ nàykhông biết bao nhiêu lần rồi. Phải nói là đã ăn sâu tận tim óc. Thế màmồ hôi lạnh vẫn tuôn ướt cả áo.

Cherry vẫn ngồi bẹp dưới sàn, mặt con nhỏ giờ trở nên xanh lét. Nó thở hắt, tay ôm lấy tim, gần như suýt khóc.

Để nguyên hình tượng bà chị còn "say ke" trên giường, tôi lè nhè hỏi em:

\_ Gì vậy má? Đang ngủ ngon à! (Sỉ diện, ngủ gặp ác mộng mà còn chảnh choẹ, hic.)

Cherry lập bập run, môi mấp mái nhìn tôi, trong nó như hồi chị em tôicùng vô "Ngôi nhà kinh dị" ở công viên giải trí. Con bé này rất nhátgan. Chỉ bị hù doạ nên nó mới phản ứng sợ hãi thế này thôi.

\_ Nhìn... Nhìn kìa... Thấy ghê quá à!!! - Nó run rẫy lắp bắp nói, taychỉ ra ngoài ban công đang mở toang, nắng sáng hắt vào phòng làm gươngmặt trắng phíu, đôi khi xanh ngắt của nó chuyển qua vàng vọt.

Tôi dụi mắt, bới sơ sài mái tóc thành một của tỏi nhỏ, cúi xuống gầmgiường tìm đôi dép lê. Ối giời, con cún béo ú kia lại tha đôi dép củatôi đi đâu mất rồi.

Tôi quỳ mọp xuống sàn, ôm nhỏ em vào lòng, trấn an:

\_ Nhi, vụ gì vậy? Ngoan nào, đừng sợ! Nói chị nghe nào!

Con nhỏ khóc ré lên, ụp mặt vào ngực tôi, nũng nịu. Nhìn lại nó, tóc tai cũng xù bù chả khác tôi, cái chăn trên chiếc giường tầng trên đã đượcgấp gọn. Vậy là Cherry chỉ mới thức dậy.

\_ Chị hai ơi, sợ quá! Ở ngoài ban công có...có...

Cherry vừa nói, liếc nhẹ ra ngoài, xong quay phắt mặt lại như trốn tránh.

Tôi theo hướng tay nó chỉ, dỡ nhẹ người nó ra, từ từ bước ra cửa.

Năm giây sau, cả nhà tôi đón chào một âm thanh còn "mãnh liệt" hơn tiếng hét của Cherry vừa rồi:

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi cũng quỵ sụp xuống sàn, mặt xanh như tàu lá, thoáng nghe tiếng đinhốc trên cả gầm xà trên đỉnh đầu kêu lên cọt kẹt, quá sức với cường độ âm thanh vượt ngưỡng cho phép như vậy. Có tiếng thùm thụp chạy lên gác của người khác, con cún Hạnh Phúc nghe tiếng tôi hét cũng đua sức chạy lên, miệng nó đang ngoạm lấy chiếc dép lê màu hồng của tôi.

Ba tôi chạy bật vào, hớt hãi, hất tung tấm rèm pha lê kêu rổn rảng, hộctốc nhìn bọn tôi. Lúc nãy chắc mọi người tưởng là chị em tôi đang giỡnnên không để ý, nhưng tiếng hét thất thanh lúc này dự báo điềm chẳnglành đã xảy ra.

Tôi như bạt hồn vía mất dạng, ngồi ngây dưới sàn. Cherry ôm mặt khóc huhu. Con chó nhỏ nhảy tòm lên chân của nó, Cherry cũng mặc.

\_ Gì vậy hai đứa? - Ba tôi lo lắng nhìn hai đứa con gái cưng của mình ngồi bẹp dưới sàn, như là suýt chết ngất đi. Sợ quá!

Tôi run cứng họng, mắt nhìn ra ban công, tròng mắt chết cứng. Hình ảnh kinh dị ngoài kia làm tôi sợ muốn phát ngất!

\_ Ba ơi! Hu hu hu! Sợ quá! Sợ quá à! - "Công chúa" nhà tôi khóc lên ầmĩ, bấu víu lấy cổ ba tôi mà ôm, ba vuốt vuốt tóc em nó, dỗ dành.

\_ Gì vậy con yêu? Ngoan đi nào, nín nè, nói cho ba nghe! - Giọng ba vẫndịu dàng, ấm áp như vậy. Oa, tôi cũng muốn bám lấy ba mà mách chuyệnnày!

Dù sao tôi cũng là chị gái của Cherry, dù hơn em chỉ một tuổi nhưng vẫn phải làm gương. Tôi không thể nhõng nhẽo với ba được.

Cố gắng bình tĩnh lại, thu dọn chút hơi sức yếu ớt, tôi chống tay, loạng choạng đứng dậy. Giờ mới phát hiện hai bàn tay tôi lạnh ngắt.

Ba kéo tôi lại, thăm dò:

\_ Apple, chuyện gì vậy con? Sao hai đứa con lại hét lên? Nói nghe đi con!

Cơ hàm tôi vẫn sái ra, mặt ngu đực.

\_ Ba ơi, ở ngoài kia có...có... Thấy ghê lắm!

Tôi cũng chỉ ra ban công, run sợ. Con Hạnh Phúc liếm liếm chân tôi làm gai ốc cả người sởn cả lên.

Theo tay tôi chỉ, ba buông con bé lằng nhằng kia ra, bước ra ngoài, thái độ mạnh mẽ và hiên ngang như một cảm tử quân.

Có ba chở che, lòng tôi yên ắng lại, mặt bớt tái. Tôi rón rén đi saulưng ba, con em núp sau lưng tôi, cũng mon men theo cùng. Nhìn ba ngườinhư đang rình ăn trộm.

Nắng sớm hong bầu trời bằng thứ mật vàng như nghệ, rót chảy khắp mọinơi, áp sâu vào căn phòng bày biện như phòng của một tiểu công chúa,toàn sắc hồng ngọt ngào. Tôi ép người vào bản lề cửa dẫn ra ban công,lấy tấm màn cửa móc từ ren hồng nhạt lên che mặt. Trong những kẻ hở củasợi ren, tôi thấy thấp thoáng mờ mờ tấm lưng của ba đang đi ra cửa.

Lại có tiếng thốt hoảng sợ diễn ra, nhưng không hét lên như chị em chúng tôi.

\_ Lạy Chúa! Ai đã làm chuyện này? - Âm thanh thảng thốt đó vang lên, làm hai con chuột nhắt núp sau cửa run cấy.

Tôi thò đầu ra, mò mẫm bước ra, tim thình thịch đập.

Mùi không khí tinh sạch sớm mai át vào mũi, khu vườn nhỏ ở ban công ngan ngát hương hoa. Tôi vén cái rèm tự tay làm từ những chú hạt và ngôi sao kết thành chuỗi dài. Trên đó còn treo hai "con ma" trắng toát, đầu trọc lốc, con thì cười toe toét, con thì khóc mếu máo - sản phẩm của bạnDương Vĩ An đã làm tặng tôi. "Con ma" là tiếng lóng tôi đặt cho cặp búpbê cầu nắng và cầu mưa của cậu. Trông hai con đó cứ bay đi bay lại theogió hệt như mấy con ma trùm khăn trắng hồi Halloween.

Hương Dạ Lan Hương nhu mì len vào cánh mũi, trong mùi hương đó có xâm xẩm mùi máu tanh tanh. Thứ làm tôi sợ muốn ngất nãy giờ.

Ba đi ra ngoài ban công, cái cách mạnh dạn của ba làm lòng bọn nhỏ bớt xáo động.

Cherry và tôi chớp mắt nhìn nhau, sau đó không núp nữa, đi theo ra, nhưng bước chân vẫn e dè.

Hai chậu Dạ Thảo của An "tiên sinh" tặng đã trổ bông tim tím đẹp tuyệt,chúng lúc lắc trên đỉnh đầu của tôi, lá tái vàng như báo hiệu chúng đang cần thêm nước.

Con Hạnh Phúc chợt sủa rang xối xả, như bị kích động lắm. Thấy chưa, tới chó mà còn thấy sợ đây nè.

Mùi máu xộc nặng hơn, nhếch nhác khắp dưới sàn. Dưới đó, những con búpbê ma mặt mày quỷ dị giương mắt trừng trừng nhìn tôi. Có đến chục conđến chả chơi. Máu bết trên mặt chúng, ghê rợn. Ai đã đặt chúng ở đây?

Điều đáng sợ hơn nhất là trên đỉnh đầu tôi. Một dây thừng thắt kiểu thòng lọng siếtchặt lấy cổ một con búp bê xoả tóc rũ rượi, lủng lẳng giữa hai chậu dạthảo. Con búp bê mặc váy trắng, sau lưng nó là đôi cánh trắng tinh, tócxù màu nâu cùng đôi mắt xanh dương to tròn. Khắp mặt nó ướt át máu, tuôn cả trên chiếc váy trắng. Giờ máu đã khô, bết lại thành những vệt cứng,đỏ đỏ, cam cam.

Đây là một con búp bê thiên sứ. Đôi cánh nó bị ai đó cắt rách bươm. Màđiều tôi sợ nhất chính là...nó giống hệt như...con búp bê bằng sứ mà tôi đã chôn ở hàng rào ngoài cổng nhà, nằm sâu trong một chiếc hộp kim loại xám khoá kín. Giống như khuôn đúc. Nhưng đây là búp bê nhựa. Sao nó lại ở đây? Kẻ biến thái nào đã giở trò này?

Ba tôi cầm lấy sợi dây thừng, mở nút thắt trên cổ con búp bê ra, sợi dây được móc trên xà cao thế này, tôi cá kẻ làm chuyện này cũng phải caohơn 1m8, hắn đã bắc thêm cái ghế đẩu tôi hay ngồi hóng mát để vươn tớitrần ban công.

Nhà tôi có kiến trúc gần giống như những ngôi nhà gỗ trong những truyệncổ tích của châu Âu. Cách tân bằng cách thay đổi đôi chút, phòng khách ở chính diện cổng nhà. Có một đường L để ra phía sau, chạm mặt gian bếp.

Có một trệt và một gác lửng, trên nữa là một căn phòng áp mái bị bỏ phế. Phòng ba mẹ ở dưới trệt, tầng hai là phòng của hai chị em tôi, rộngthênh thang, có một phòng riêng để phục trang và phụ kiện của Cherry, cả mấy chục con thú nhồi bông fan tặng cho nó nhét muốn chật phòng. Cănphòng áp mái cũ kĩ làm nhà kho.

Hai bên nhà tôi là nhà của hàng xóm, cả hai đều nép sát vào nhà tôi,toàn đổ 2,3 tầng. Phòng tôi ở căn gác lửng, tên đột nhập chắc rằng đãleo theo ống nước nhà kế bên rồi đu đến lang cang này, tôi thấy có dấuhiệu bị giẫm đạp trên bồn hoa. Vài đoá mười giờ đã giập nát.

Dưới sàn, máu cũng khô, tôi nghĩ khoảng thời gian đột nhập chắc là 3,4tiếng trước. Đó có thể là lúc từ 2 - 5 giờ. Tôi nhớ rất kĩ là đêm hômtrước đã thức xem kịch bản đến hơn 1 giờ sáng.

Vậy là sau khi đợi chị em tôi ngủ say, tên khốn nào đó đã lẻn lên đây, bày trò phá phách, hù doạ.

Tôi thề tìm được hắn sẽ lột xương hắn ra! Báo hại hồn vía tôi sắp đu trên dây điện hết cả rồi.

Tôi lấy tay, di di sợ sệt mấy cái con búp bê ma nằn dưới sàn về một góc. Nhìn mặt chúng nó ghê quá! Có đứa trông như con nít thật, nó nhìn tôivới màu mắt đỏ ngầu, trông ma quỷ vô cùng.

Hạnh Phúc đánh hơi ra mùi máu tanh, nó sủa còn dữ dội hơn.

Trên chậu Dạ Thảo, tôi thấy một mảnh giấy hình chữ nhật, là một lá bàitrong bộ tú lơ cơ. Là quân Jack bích, quân Jack nhỏ nhất. Tôi thấy lábài này quen quen.

Nắm lấy lá bài trên tay, tôi nhìn đầy ngờ vực, có một dòng chữ viết tay rất đẹp trên lá bài Jack: "Where are you, Angel?"

Cherry níu lấy vai tôi, cau mày.

\_ Cái gì vậy hai?

\_ Hổng biết nữa.

Ba tôi cầm con búp bê thiên thần trong tay, ngẫm nghĩ một lát, xong baquay qua tôi, hỏi. Hình như tôi thấy mặt ba cũng trắng chạch.

\_ Apple, dạo gần đây con có cảm giác gì bất thường không?

\_ Ya... Đâu có gì đâu ba!

Ba lấy lấy bài trong tay tôi, cơ mặt có chút biến đổi, đuôi mắt ba hơigiật giật. Thế rồi ba lại nhìn vào bọn tôi, cách nói mang nỗi thấp thỏmmiễn cưỡng giấu trong lớp vỏ điềm đạm hằng ngày.

\_ Thôi, không có gì đâu con! Chắc là do anti-fans làm.

\_ Anti-fans? - Cherry bất ngờ. - Trước giờ con làm gì có anti? Con ngoan lắm mà!

Tôi hùa theo ý ba:

\_ Ừm, chắc là đúng đó. Ngoài anti-fans của em ra thì chẳng có ai đùa giỡn quá đáng vầy đâu!

\_ Xì! - Nó nguýt. - Sao chị không nói là anti-fans của chị ấy!

\_ Chị? Hơ hơ, chị đâu phải là sao đâu mà có anti-fans. Hà hà.

Nó cãi:

\_ Trời, chị có biết bao nhiêu người GATO. Chị không biết à?

\_ Chúng "Ghen ăn tức ở" với chị về cái quách gì chứ?

\_ Trời ạ, suốt ngày chị cứ đi chung với hai hotboy đình đám nhất củaThanh Du, vậy còn tuyển thẳng qua Super Star. Chưa tính hiện giờ còn trở thành hot girl của cộng đồng mạng rồi. Đến em còn GATO chị đây này!

\_ Nhiêu đó chưa thuyết phục để gây ra vụ hăm doạ này đâu.

## 30. Q.1 - Chương 6.3 : Lá Bài Jack Kì Lạ

Nó ỡm ờ:

\_ Ai biết được.

Ba tôi dạt hai đứa lu xua bu chúng tôi ra, gạt đi:

\_ Thôi, thôi hết chuyện rồi hai chị. Đi vô đánh răng giùm cái đi. Coinhư sáng giờ không có gì xảy ra nhé, để đó ba lo, cấm tiệt tụi con xíavào chuyện này nữa! Rõ chưa?

\_ Dạ! - Hai đứa tôi thiểu não nhìn ba đang đi vô. Cả hai đều lắc đầu,Cherry bước vào trong. Chắc ba đi xuống lầu lấy nước lau lại sàn nhà bêbết máu, máu của ai?

Mẹ đi chợ chưa về, tôi cũng chả dám nói cho mẹ biết đâu. Mẹ đa cảm lắm, nói ra mẹ lại lo thêm.

Tôi định bước vào trong, ai xui tự nhiên lại dừng bước. Âm thanh chíchoé của hai con két lông xanh hằng ngày tự dưng sao giờ im ru vậy? Nãygiờ quên bén đi mất.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trên lồng. Ôi trời ơi, chiếc lồng mở toang ra.

Trên bồn hoa, hai con két lông xanh chuối chết cứng đơ, kiến bu tá lả.Chúng đã bị ai đó nhẫn tâm cắt đứt cổ từ đêm qua. Cảnh tượng làm lòngtôi co rút lại. Ám ảnh. Ai giết hai con két của tôi???

Gần như nổi đóa, tôi bạnh quai hàm, tay bóp gườm gượm. Thì ra máu nhớp nháp dưới sàn là của hai con két yêu dấu của tôi.

Con mèo mướp nhà kế bên đã cặp lấy xác một con, tha đi tận lên nóc nhà. Một con cũng đang dần bị lũ kiến bu kín mít.

Trời ơi, tự nhiên tôi muốn khóc quá đi!!! Quân trời đánh thánh vật nào giết thú cưng của bà??? Ta lột da mi rửa hận!!! Gừhhhh...

Tâm trạngcực xấu. Tôi thất thiểu đi đánh răng. Ba gom mấy con búp bê ma bỏ vàotúi xốp đen to, cột kín. Con Cherry lại khóc la om sòm vì hai con kétcưng nói tiếng người rất sõi mà con bé và tôi đã nuôi suốt hai năm đãchầu Diêm Vương. Tôi chắc mẩm là vì do lũ két biết có người lạ đột nhậpvào nhà lúc nửa đêm nên chúng mới bị vặt cổ. Quân khốn khiếp! Bất lương! Tàn bạo!

Ba cuốc một lỗ sâu ngoài khu vườn nhỏ phía sau nhà để chôn đi con kétđáng thương. Cún Hạnh Phúc xưa nay luôn có hiềm khích với hai con kétxanh, giờ thấy chúng đều "từ trần'' hết cả rồi, Hạnh Phúc chắc hả hêlắm. Tôi thấy cu cậu cứ quẫy đuôi rối rít, sủa oang oang, quấn quít theo sau ba tôi.

Từ sáng tới giờ tôi rất hạn chế ra ban công hóng mát như mọi ngày, docòn sợ chuyện hồi sáng. Tự dưng đứng ở ban công là tôi lại thấy rờn rợn, tưởng như mùi máu vẫn còn ngái tanh ở đây, da gà trên tay nổi thànhcục. Tôi tưới qua loa cho mấy chậu hoa rồi lẹ làng vô trong.

Khánh Di ghé nhà tôi vào sớm để biếu cặp bánh tét, thấy ba tôi cặm cụiđào đất chôn con két nên cậu xì xầm hỏi. Cuối cùng, Di hớt hải phóng lên phòng của tôi, mặt hình sự ghê. Cậu kéo tay tôi ghịt vào trong phòngkhi tôi vẫn còn đang ráo riết phơi cho lẹ cái áo lên móc hứng nắng từban công.

\_ Bà, bà, bà, sao vậy hả? Vụ gì vậy? Có sao không đó? - Di kéo tôi vàophòng, nói nhanh như suýt cắn trúng lưỡi, mặt mày lấm lét.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, tay kia còn cầm cái móc phơi đồ, nhìn Di như quái vật.

\_ Trăng sao gì? Thì có gì đâu!

\_ Gì đâu, gì đâu. Bà sỉ diện vừa phải. Nói đi, sao hai con vẹt Luna với Lucky chết tươi vậy?

\_ Hồi hôm qua nhà tui bị người ta đột nhập. - Mặt tôi lấm lét theo.

Di trợn mắt:

\_ Cái giề? Đờ mờ... Sao nó gan thế? Nó không biết chủ phòng này là chằn tinh sao trời?

Tôi cầm cái móc quất vào Di.

\_ Chằn tinh hả? Vô duyên. Sao không nói là thằng đó quá gan khi xâm nhập vào ngôi nhà có 4 người hết 3 người là đai đen Teakwondo kia chứ?

\_ Ờ, đai đen gì mà ngủ như chết, người ta bẻ đầu hai con vẹt chết tươimà còn không biết nữa kìa. - Di tủm tỉm cười. - Ờ, mà cuối cùng nhà cómất mác gì không?

Tôi lắc đầu, ngồi xuống cái võng.

\_ Nothing.

\_ Thằng khùng, bẻ đầu được hai con vẹt nhiều chuyện rồi không mau chỉaluôn cái Ipad để trơ trơ ra đó cùng cái con heo đất để công khai trênbàn học bà vầy chứ? Ngu ghê ý. Không chôm luôn cho bỏ ghét! - Tên khỉvàng đáng ghét đó cười nham nhỡ. - Hay nó sợ danh đai đen có tiếng(không có miếng) của bà? Nó nào biết là bà híp mắt lại là ngủ say nhưheo ư?

Ya, tên trời đánh này đang quan tâm tôi hay là đang viện cớ xỉ vả tôi thế?

\_ Ông muốn tui đập ông thật phải hông? Đang bực mình muốn chết đây nè.

Khánh Di cố nín cười rồi tranh ngồi xuống cái võng của tôi.

\_ Đùa ý mà.

\_ Đứt võng bây giờ, hai đứa gộp lại cả tạ đó nha. - Tôi lườm.

Di vẫn ngồi với tôi, đẩy chân cho võng đung đưa qua lại, như thách tôi.Hừ, dây võng mục rồi nghen Di, làm sao đứt võng là hai đứa té sập gácchứ chả chơi.

\_ Thật là không sao thật chứ?

\_ Không. Ngoài trừ hơi "hấp diêm" tinh thần tui một tí.

\_ Đả kích thì nói đả kích đi. Trước mặt con trai mà nói "hấp diêm", bà cũng táo tợn ghê nhỉ? - Cậu ta cốc đầu tôi, răn dạy.

\_ Chơi chung với nàng Dolly yêu thương của chú mà tôi bị nhiễm thế nàyđấy. - Giờ phát hiện ra là bạn bè có sức ảnh hưởng khá lớn tới thói quen ăn nói của mình. Nói chuyện với Dolly thì con bé dạn miệng dạn mồm đócũng khiến tôi quen mồm theo. Giờ hễ nói chuyện với Di hay An là tôi cứbô bô theo lối ăn nói ấy. Quên mất hai cậu đều được giáo dục kĩ lưỡngtrong lời ăn tiếng nói. Thấy mắc nhục thật đấy. Bị con trai sửa lưng!Hic. Mặt tôi đỏ hết cả rồi.

Khỉ đầu vàng Di công tử vẫn đung đưa võng. Bô lô ba la:

\_ Mà sao nó "hấp diêm" tinh thần bà? À, nhầm! Bà làm tui liệu theo nè. - Di quẹt mỏ. - Sao mà đả kích bà?

Tôi móc ra một con búp bê ma hồi nãy đã lén giấu đi, mặt mày nó đã chùi sạch máu, giơ ngang mặt Di.

\_ Má ơi! Giật mình! - Di nhún lên, hét khiếp đảm khiến cái võng run lên bần bật.

\_ Nhè nhẹ thôi, đứt võng! - Tôi gắt. Sợ đứt võng mà chả thèm đứng dậy. Võng của tôi mà, sao phải nhường?

\_ Búp bê kinh dị? Bà chơi mấy con này á hả? Biến thái vừa thôi, tui sợ ma lắm nha!

\_ Xí, thằng đột nhập vào nhà nó quăng cả chục con ở ngoài ban công rồirẫy máu của hai con két khắp nơi. Ba tui gom đám búp bê bỏ vô kho hếtrồi. Tại tui tiếc nên lấy một con lại để dành tới Halloween nhát mangười ta đó! - Tôi bẻ đầu, vặn cổ con búp bê đáng sợ đó cho hả tức.

Hồi nãy chúng nó làm tôi sợ thật đấy, mà sợ tự nhiên hết sợ rồi. Dù sao cũng chỉ là búp bê thôi mà.

Hạ Khánh Di kéo con búp bê trên tay tôi, ngắm nghía.

\_ Jack? Bà ghi cái này dưới áo của nó chi vậy?

\_ Đâu? - Tôi nhìn dưới gấu áo của nó, chữ "Jack" viết tay bằng mực đen.Nét chữ xiên xiên bay bổng giống y như trên lá bài Jack ban sớm. - Đâucó! Tui đâu có viết! Chả lẽ của cái "thằng đó" viết?

\_ Tên đó giống cảm tử quân ghê. Đánh bom liều mạng mà còn hô hoán là"Tôi ôm bom! Tôi ôm bom!" được à? Nó vô nhà bà rồi khoe bà nó tên Jackhả? Hoang đường! - Di xì dài, lại nhún võng! Trời ơi, hắn muốn đo đấthay gì đây?

Tôi ôm tay, lắc đầu:

\_ Hồi sáng nó dám để lại lá bài, nét chữ y chang vầy, ghi là "Where are you, Angel?". Đó, thằng đó gan thầy chạy.

Tự dưng mặt Di biến sắc, cơ mặt chùn xuống, hỏi lại:

\_ Lá bài gì vậy?

\_ Ờ, là con Jack bích trong bộ tú lơ cơ đó! - Tôi nói.

Cơ mặt đó hoá lạnh lẽo, dường như biến thành một Hạ Khánh Di hoàn toànkhác vậy. Y hệt như hôm mắng tôi xối xả về vụ lỡ chat với cái tênDarkness gì đó.

\_ Black Jack! - Di công tử lại lẩm bẩm một mình như thằng "đưng" (điên).

Tôi múa tay trước đôi mắt xanh lơ trong như nước biển kia.

\_ Di thiếu gia, hú hú! Bị gì vậy?

Di bần thần:

\_ Ngoài đám búp bê kinh dị và lá bài Jack đen ra thì còn có gì nữa không?

\_ Có. - Tôi gật đầu. - Một con búp bê thiên thần bị cắt tơi tả treo cổ đung đưa trên trần nhà.

\_ CÁI GÌ??? - Cái võng lại giật bắn lên.

Trong ba giây đầu tôi nghe thấy tiếng kẻo kẹt của dây dù cọ vào thân cột gỗ, kêu ken két như báo tử.

Hai giây tiếp đến thì...

"Cọt kẹt... RẦM RẦM... BỤP... BỤP...!!!"

Mất ba giây nữa để tôi nhận thức được là mình vừa đáp đất không an toàn với con khỉ Hạ Khánh Di.

\_ Ui da! Trời ơi! Đau quá! - Tôi rên rỉ. Thấy chưa, đã bảo mà! Đứt võng rồi nè Di ơi!

Tôi đánh chan chát vào vai cái tên vừa té lộn cổ xuống sàn sém sập gác. Mắng xối xả, văng cả nước miếng:

\_ Đồ mất nết! Đồ hư thân! Ngồi thì ngồi được rồi còn phá của hả?

Dưới nhà, con bé Cherry nghe có âm thanh lạ, nó hú vọng lên gác:

\_ Nè, hai người làm gì rầm rầm trên đó y như mít rụng vậy? Làm chuyện gì cũng phải "kín đáo" một chút chớ!

Tôi đang nổi quạu, cau mày, mặt nhăn như khỉ, quát lớn:

\_ Đứt võng chớ gì. Kín đáo cái cù lôi ấy. Đau gần chết nè!

Ba mươi giây sau tôi vẫn chưa nhấc mông ra khỏi sàn nữa, tên Di thánhvật nãy giờ bị tôi đánh vẫn im ru, mặt lạnh như tiền. Trời ạ, đừng nóité đứt võng đập đầu xuống sàn một tí thì não đã lộn tùng phèo lên rồinha.

Thấy cậu bạn mặt cứ biến sắc dần, từ hồng sang trắng, từ trắng sangxanh, từ xanh sang tím, từ tím sang đen y như bảy sắc cầu vồng làm tôilo quá. Thôi đánh Di, tôi hớt hải lo, tay huơ ra như cái quạt phất phấtquanh cổ Di.

\_ Ê, ê, nè nè, ông có sao hông? Nhìn đi, số này số mấy? - Tôi giơ haingón tay ra. - Ông nhớ tui tên gì hông? Di, đừng làm tui sợ nha! Có gìbất thường thì nói nhanh để tui còn kịp dắt ông đi chích. Nhỡ ông lêncơn rồi phập tui thì tai hại lắm!

Di khỉ vàng vẫn im lìm như câm, thu mình lại, mắt sắc lẹm như kên kên.Hắn thùng thẩy phủi mông bước rầm rầm xuống gác, bỏ lại tôi bơ vơ cùngcái võng vừa "chia tay dương thế".

\_ Cái ông nầy! Khùng thật rồi! - Tôi lèm bèm một mình, liếc về tên"đưng" vừa đi xuống, xong lại luống cuống "thu dọn hiện trường".

Một ngày chỉ dùng đến từ "khốn nạ.n" để hình dung. Ối, lại văng tục rồi! \*vả miệng, vả miệng\*.

\*\*\*

\_ Bác Tâm, chuyện này là sao ạ? - Hạ Khánh Di chạy ùa ra vườn sau, nơiông Thanh Tâm đang tưới mấy luống rau trong mô đất hẹp, những tia nướcbắn ra ướt một vuông đất lớn.

Bác sĩ Tâm xoay qua nhìn cậu thiếu niên vừa hỏi mình, thở dài.

\_ Chắc lại phải dọn nhà đi quá! Bọn chúng đánh hơi đến rồi!

Di nhíu mày:

\_ Trốn chạy hoài không phải là cách. Chúng đã đến đây thì ta vô phương tìm ra lối thoát. Giờ chỉ còn cách đối diện sự thật thôi.

Tia nước trên tay người đàn ông tắt ngấm, ông lặng thinh.

\_ Bằng mọi giá con sẽ bảo vệ Tiểu Bạch mà!

\_ Hình như con bé...nó đã tiếp xúc với Angel Hunters...

Di gật nhẹ đầu.

\_ Đúng ạ! Cả phía MR.M cũng đang tìm cách tiếp cận Băng Nhi.

\_ Làm sao bây giờ? Còn thằng nhóc tên BJ đó... Nó đáng sợ thế nào?

\_ Có thể nói BJ là một sát thủ chuyên nghiệp, cũng là thuộc hạ trung thành nhất của lão MR.M.

Ông hỏi:

\_ Cậu ấy là con trai của người đàn ông đó?

\_ Với bản tính tàn bạo hệt nhau đó thì không sai. - Di trả lời.

Ông Thanh Tâm đắn đo, mang suy nghĩ xa vời.

\_ Không hiểu sao mà bác lại thấy mọi chuyện có nhiều khúc mắc quá!

Di cũng thở dài ngao ngán, ánh mắt xanh buồn rầu:

\_ Có nhiều chuyện con không thể nói với bác được. Nhưng xin bác hãy tin con, con đang dùng mọi cách để bảo vệ Bạch Hàn Băng.

Bóng người đàn ông từng trải vỗ vai chàng trai, cái nhìn mệt nhoài, u ám.

\_ Bác chỉ mong con bé được bình yên. Bác đã nợ nhà họ Bạch một mạngsống, trước vong linh của Hàn Phong, bác đã thề chăm sóc Hàn Băng tử tế, bác thương con bé lắm! Nó là nòi giống cuối cùng của Bạch gia, nó không thể nào xảy ra chuyện gì được. Nếu không...bác xuống suối vàng sẽ không dám nhìn mặt Phong và Tuyết.

Khánh Di cuối thấp đầu, gương mặt cũng buồn vợi.

\_ Do con tất cả! Con đáng chết quá! - Cậu lại ngẩng mặt lên. - Bác ơi, đừng bao giờ giao Angel ra!

\_ Bác biết mà! Chỉ có Băng Nhi mới có cách tìm ra Angel, con bé sẽ là người quyết định tất cả.

\_ Dạ, từ nay con và Angel Hunters sẽ thay phiên nhau bảo vệ cô ấy. Cônhóc bướng bỉnh đó quá hiếu động, thật khó quản lí! - Cậu tặc lưỡi, chotay vào túi quần.

## 31. Q.1 - Chương 6.4 : Lá Bài Jack Kì Lạ

Bác sĩ Tâm cười khẽ, choàng vai cậu, bước vào trong nhà.

\_ Ha ha, nó giống cha của nó. Con hơn cha thì nhà có phúc mà!

\_ Haizz, chả biết là phúc hay là hoạ nữa. - Di thở dài, cùng bước vào trong với người đàn ông.

\*\*\*

Tên khỉ thối tha đó vào trong nhà, cái mặt tưng tửng mọi hôm lại trưngra. Vậy mà 15 phút trước thì lầm lì như chúa ôn, chúa ngục. Đừng nói làhắn chạy ra vườn nhờ ba tôi chích một phát nên đã tỉnh người ra nha. Tên này đúng là dị hợm, vắc xin cho người chả thấm tháp, phải nhờ ba tôicho liều của động vật thì hắn mới "ép phê". Bó tay không chịu nổi!

Hạ Khánh Di sấn tới mặt tôi, câu đầu tiên hắn nói là:

\_ Ê, chiều nay bà đi quay phải hông? Để tui đưa bà đi!

\_ Mắc mớ gì phải vậy? Tui tự có chân, có cẳng mà!

Con ranh Cherry bày đặt bồi thêm:

\_ Chàng đòi chở nàng đi quay. Ôi, tình tứ dữ! Chị hai, làm vậy chị không thấy mình bất nghĩa với chị Linh à?

Tôi liếc bén ngót:

\_ Im coi! Con nít con noi nhiều chuyện!

Nhỏ em tôi nguýt hơi dài, cười khoái trá rồi cắp cái giỏ xách, chào batôi và Di rồi đi tuốt. Nó đi chụp hình rồi. Con nhỏ này lễ phép nhỉ? Chị nó ngồi chần dần một đống thế này mà chẳng thèm chào một tiếng. Gừhh,hết biết!

\_ Để tui đưa bà đi. Thấy bà đi một mình tui chả yên tâm tí nào!

\_ Vô duyên nữa. - Tôi bĩa môi. - Làm gì mà hổng yên tâm?

\_ Bà coi đó! Để bà tự tung tự tác, hổng bị đâm xe cũng gây chuyện. Bàkhoái đến đồn uống nước trà lắm à? - Di dùng cái lí sự cùn để giảng chotôi nghe. Hờ hờ, lấy quyền gì mà nói thế hả?

Tôi ngúng ngẩy:

\_ Hứ, chẹt xe có hai lần à. Tới phường thì chỉ để lấy lời khai vì tuibắt được cướp thôi mà! Tui được mấy cái bằng "Công dân gương mẫu" rồinha! Bóp méo sự thật vừa thôi!

Bất ngờ, sao ba tôi là bênh chằm chằm cái con khỉ vàng chết tiệt kia cơ chứ?

\_ Di nói đúng đó con. - Ba gật gù. - Hai lần chẹt xe của con: lần đầu va với Limouse thế nào mà nguyên đầu xe đạp nát bét, phải sửa cả nửa tháng mới khôi phục hiện trạng; lần hai con bị xe tông đến nứt xương đầu gốimà chưa tởn ra à? - Ba ơi, sao ba lôi chuyện cũ ra bôi bác con vậy?Thương con gái ba đây nè!

\_ Ba này! Đó là tai nạn bất đắc dĩ thôi mà! - Tôi lè nhè.

Ba kiên quyết, khoanh tay như thẩm phán:

\_ Không nói nhiều, từ nay để ba hoặc Di đưa con đi quay. Không được cãi!!!

Gì vậy chứ? Hai người này nhân lúc "phái đẹp" trong nhà này còn có mìnhtôi nên thừa cơ ăn hiếp à? Xài luật rừng vừa thôi chớ! Vô lí quá đáng!

\_ Ba à! - Tôi phản kháng.

\_ Không nói nữa. Vậy đi! - Ba thủng thẳng uống trà, mặt nghênh lên,khoái chí nheo mắt với tên khỉ ôn dịch kia, chả thèm nghe tôi nói nữa.

\_ Nghe chưa? - Di hếch mũi đắc ý. - Từ nay bắt đầu thi hành quyết định trên. Hà hà.

Tôi ức chết. Cục tức nghẹn ứ ở cổ. Cãi không lại cái thái độ ngang như cua của ba và Di, đành ngậm tăm như hến.

Bóc lột quyền tự do đi lại của người khác, xã hội này có công bằng sao?Ngày tháng sau này của tôi sẽ còn là gì? Hu hu, tức chết mất!

Nói ngay từ đầu mà, hôm nay là một ngày "khốn nạ.n"!!! \*Tôi đang điênđấy! Cho tôi chử.i cho hả đi! Muốn nhào vô cắn người quá đi!\*

Hậm hực. Bất mãn cực độ. Tôi đâu phải là nhân dân của nước thuộc địa đâu. Nhưng chắc rằng tên Di ôn thần đó chính là đời sau của Hitler. Hừ, chả nhẽ giờ tôi phải thuốc Kali Cyanua cho hắn die ư? Muốn giết con khỉ vàng đó lắm rồi đây!

Còn ba, ba ơi ba làm con đau lòng thật đó. Sao ba lại rẻ rúng con, bênhvực con khỉ xấu xa đó cơ chứ? Con gái xinh đẹp, nết na của ba có tộitình chi? Hu hu, từ nay khỏi mong được "cúp cua" đi chơi. Đời sẽ đenthui như màu của chai Pepsi, oa, không thích vậy đâu!

Hừ, chả ra làm sao cả. Dạo này tôi đi đứng thế nào ấy, nhớ lần bị nguyên chiếc Limoushine tông vào xe thực ra là tôi đã tởn tới già, lông tơdựng đứng cả lên. Sợ lắm đấy, nếu tông thẳng vào nó thì tên khỉ Di đãtốn cái làn hoa ghi dòng chữ "Thành kính phân ưu" cùng 200k chấp điếurồi. Đầu xe đạp của tôi tơi tả như vừa bị ngũ mã phanh thây. Dè xe mópthành hình "bán nguyệt", căm xe gãy tá lả, bàn đạp "đôi ngã chia ly",chuông "ly hôn" khỏi xe, rổ "hấp hối" không kịp viết di chúc. Câu đầutiên khi tôi vác nó tới tiệm sửa xe mà bác sửa xe đã nói là: "Hừm, vácve chai đến đây làm chi con? Ở đây bác sửa xe chứ đâu có thu mua phếliệu!". Đau khổ chưa?

Chưa hết, thật ra thẳng thừng không thèm giấu giếm làm chi nữa. Tiền sửa xe ngốn mất 720 ngàn. Mà cái tên thiên lôi ngồi Limo đưa có 620 ngàn.Tính ra là tôi lỗ 100 ngàn hả? Biết vậy bắt hắn đền luôn nguyên chiếc xe mới cho rồi. Ngu dễ sợ!

Bất chợt nhớ về tên con trai tóc nâu đã rủa tôi là cọp cái, cái tên cóđôi mắt hổ phách như Edwart Cullen và làn môi màu hoa đào như anh Lạc Hi (Bong bóng mùa hè - Minh Hiểu Khê). Tên con traichả-có-chút-phong-cách-của-đấng-mài-râu đó, người mà tôi thề sẽ ôm hậntới già. Nhưng giờ ngẫm lại cũng thấy mình hơi quá đáng. Tính tôi nóngnảy, trịch thượng, đụng vào cái là nhảy lên đong đỏng, vốn chuyện khônglớn lao lắm mà tôi cũng ôm hận cả đời cũng không đáng. Người đời có dạy"Chín bỏ làm mười", thôi, cứ coi như tai nạn không đáng có đi. Dù saohắn cũng xin lỗi và đền bù thiệt hại cho tôi (đúng hơn là bị ép buộc).Nhưng cái tính kiêu ngạo của hắn quả thật quá đáng ghét, lần đó tiếc làtôi chưa kịp cào mấy phát vào chiếc Limo láng coáng đó báo hận đã phảico giò chạy tuốt. Hơi đáng tiếc một chút. Kệ, quên đi! \*vuốt mặt bỏqua\*.

Ờ, Apple ơi là Apple, số mày cũng hên thật. Đi ra đường xui xẻo thế nàocũng vớ được toàn mỹ nam, không phân biệt họ đóng vai chính hay phảndiện, nói chung đều dính dán tới tôi tuốt luốt. Ngày ngày cặp kè ăn muối mè với hai ông bạn Di và An, tôi cá là 100% số con gái ở trường ThanhDu thì đã có 70% đã muốn xé xác, bóp cổ tôi chết vì tôi cứ lảng vảng bên hai hoàng tử của họ. 20% sẽ chống cằm hả hê nhìn tôi bị phanh thây.8.5% còn lại sẽ về nhà ôm gối khóc tương tư, tự kỉ đến sụt cân và 1% nhỏ nhỏ cuối cùng sẽ là mấy đứa thương hại đốt vàng mã và mật niệm cho sốphận hồng nhan truân chuyên của tôi. 0.5% sẽ lắc đầu thở dài với con mắt bàng quan hay sẽ ngâm "Độc Tiểu Mai kí" để tự ai oán cho thân mình. Ôi, trung kiên liệt nữ như tôi sau khi vác thân mạng này qua Super Star sẽcòn là gì? Bọn con gái cọp beo bên đó sẽ làm mắm tôi vì tội léng phéngchơi với hotboy mất.

Tốt nhất là tôi tập tránh xa con khỉ chết tiệt Hạ Khánh Di đó. Yêu ma quỷ quái, không nên tới gần!

Ý, lạc đề rồi. Nãy giờ tôi chỉ đang mượn khả năng "quyến rũ" mỹ nam củabản thân để dắt vào chuyện gặp Chí Linh thôi mà. Nhắc tới anh, đã mấyngày qua không có tin tức. Anh giống như một cơn gió hạ miên man, ùađến, mang theo dư vị ấm áp, oi ả, chút hanh hao tràn tới. Rồi anh bayvút đi, nhanh như khi tới. Tôi chỉ là một đứa nằm trong thế bị động,hoàn toàn chẳng tìm được tung tích của vệt gió bí ẩn đó.

Xung quanh tôi, Thiên Thần trong sáng, ngọt ngào luôn tự do như một đoábồng công anh nhỏ; Dương Vĩ An lạnh lùng, trầm tĩnh như tùng bách; HạKhánh Di sôi nổi, lanh chanh y như một chú két lắm lời; Nguyễn Chí Linhdịu dàng, ấm áp là cơn gió nồng đượm; gộp luôn cái tên đã tông phải tôikiêu căng, hách dịch hệt như một tảng băng Nam Cực. Họ đều khiến cuộcsống tôi thêm màu mè, nhưng không diêm dúa. Như một điệu nhạc mang cungbật khác nhau, len lén thâm nhập vào cuộc sống của tôi, thần kì và dạtdào xúc cảm.

\* cười kinh hãi\* Mèn ơi! Sao nãy giờ lo nghĩ về trai không vậy? Lạc đềtrầm trọng! Hình như tôi đang than khóc cho quản đời sắp bị "cầm tù" của mình kia mà?

Nếu có Di và ba đưa đón, ắt rằng tôi sẽ chẳng trốn ra Vô Định đọc chùasách được. Chẳng thể ghé Hello Friends với Dolly, khỏi ghé qua DiamondPlaza với Kì Thư. Hu hu, sao mà bất công thế chứ? Muốn đưa đón thì đưađón con nhóc Cherry kia kìa. Bộ nhìn tôi không nên nết đến vậy sao?

Toàn là ba cái chuyện vặt vảnh, thế mà cũng bị ba đưa lên làm dẫn chứnggiáo huấn tôi. Vụ tông xe thì...cùng lắm là "Nhất hoá tam", dù sao tôicũng bị tông trúng hai lần rồi. Thêm lần nữa thì cả đời này sẽ không còn bị (được) xe "hun" nữa đâu! Tôi chắc thế luôn!

Buồn bực ôm cuốn kịch bản học thoại. Chữ nhí nhảnh nhảy tưng tưng trướcmặt như trêu ngươi. Tôi oán. Nhìn chằm tới con khỉ đột đầu vàng mắt xanh kia như kẻ thù truyền kiếp. Hắn đang tung tăng bắt ve rận cho con cúnmập ù của tôi. Mới huyên hoang mấy bữa là chó nhà tôi sạch sẽ nhất hànhtinh, thế mà giờ vạch người nó ra đã thấy bọ chét lượn như trẩy hội.Phải chăng đây là kết quả của mấy hôm tôi đã bỏ bê nó để đi đóng film?Hic, bé yêu của chị! Uỷ khuất cho em quá rồi!

\_ Haizz... Phải công nhận là Di công tử ta đây có một sức quyến rũ kìlạ. Ngay cả khi ngồi chồm hổm bắt rận cho chó cũng khiến con người tathèm thuồng đến chảy nước miếng nữa. Hờ hờ! - Lão già Di chết tiệt đónhìn tôi, cười khoái trá.

Tôi lườm hắn một cái bén ngót. Hận không thể phang nguyên cuốn kịch bản trên tay vô cái bản mặt tí tởn kia.

\_ Xuỳ! Tui chỉ đang thương hại ông thôi. Nhìn đi, mặt ông dễ ghét hơn cún yêu của tui nhiều!

Khánh Di chợt dẫu môi, má hồng hồng. Cái đôi mắt xanh lóng lánh đẹp nhưhai viên cu li sáng dưới gọng kính đen tri thức. Thật ra, Di trông rấtđáng yêu. Mỗi khi cười sẽ lộ ra cái răng khểnh rất duyên, cả hàm răngtrắng sáng. Cơ mặt nhếch lên thành những nếp cười tươi tắn. Cả cái đồngtiền lúm trên má Di cũng duyên lắm. Khánh Di hay cười, cười rất tươi,khi sáng lạn, khi cực kì nham nhỡ. Nhưng thực ra tôi rất thích nghe cáigiọng lanh chanh hay đá đểu tôi, cái nụ cười đẹp như nắng ở Athens, cảánh mắt tuy sáng nhưng sâu thẳm như giấu rất nhiều thứ trong đó. Nói tôi mà không nhìn Di kĩ thì đúng là đang dối. Nhưng không có chuyện nhìncậu tới si mê được đâu!

Hình như tôi xem cậu là một chú em nhiều chuyện. Di rõ là sinh sau tôimột tháng mà. Thế mà tên đó lúc nào cũng choai choai lên như muốn làm"ông lội" người ta không hà!

\_ Hic, mặt tui bà đi so với cún! Xúc phạm! Bay đâu! Trãm lập quyết! - Di nhại lại giọng của mấy ông hoàng đế trong phim Tàu, cười hi hả. Nghetôi nói vậy mà thật là Di đâu có giận.

## 32. Q.1 - Chương 6.5 : Lá Bài Jack Kì Lạ

Tôi cong môi, kênh mặt. Mọi hậm hực nhét dưới lớp da mặt trắng hồng củamình. Cục tức vẫn nằm ở cổ. "Một câu nhịn, chín câu lành" mà! Thôi đi,nhỡ hắn bép xép tội gì của tôi tới tai ba thì khổ. Im lặng là an toàn!

Di trời đánh "hầu hạ" cún đã xong, thong dong lượn qua mặt tôi đi rửatay. Hồi, tên đó lên, tự nhiên như ở nhà hắn, kéo ghế phóng lên máy tính của tôi.

\_ Ê bà, nick đang đăng nhập tên Thiên-thần-mất-dép-1503 này là của ai vậy?

Tôi đang học, không thèm ngẩng mặt, đáp cụt lũn.

\_ Cherry.

\_ Ờ, tui out nó nhá! Mượn nick bà xíu!

\_ ... - Vẫn áp dụng chủ trương im lặng là an toàn.

Di lại hú:

\_ Apple, sao đổi pass vậy? Đưa pass lại coi.

\_ Chi vậy? - Tôi gắt.

\_ Del nick Messenger of Darkness.

\_ Why?

\_ Nó điên lắm! Đừng chat với nó!

\_ Ừm. - Tiết kiệm hơi sức để chiều đi quay.

Con khỉ đó lại hú:

\_ Pass đâu?

\_ Biết chết liền!

\_ Trời! Mật khẩu của bà mà bà không biết là sao?

\_ Tui nói mật khẩu là "Bietchetlien" mà! - Tôi phát bực, nhẫn nại, giọng hơi gằn.

Tôi nghe có giọng thở dài ngán ngẩm rồi im lìm.

Hừ, quên mất, hôm qua tôi vừa chat với mụ Dolly, tám từa lưa, tám xuyênlục địa, tới vụ trai đẹp cũng không tha nữa. Thôi chết, lỡ khỉ đầu vàngnhấn F3 để đọc lịch sử chat là xong, tôi nói xấu hắn nhừ tử tương. Di mà biết là giết tôi mất!

Nhanh chóng sáp lại phía sau đứa con trai kia, biểu tình của hắn trở nên thật lạ lẫm. Lại là đôi mắt sắc như dao, vòng môi nằm ngang, không cười cũng không mếu, chỉ như ẩn đi những cái nhếch môi rất ẩn, lạnh lẽo.

Một khí chất trầm lặng và bức người toát ra sau lớp mặt nạ thân thiệncủa Di. Đã mấy lần tôi để ý, đôi khi vô tình nhìn thấy, nụ cười rụcmuỗng ấy nở ra trên gương mặt cậu bạn, rất khẽ như tôi đang bị hoa mắt.Nhưng giờ, sắc mặt đó biểu cảm lộ liễu trước mặt tôi, trông như tôi đang thấy Di đóng vai phản diện trên sân khấu.

Bản năng khiến tôi đi thụt lùi chân lại, mang chút sợ sệt.

Di ngồi trước màn hình vi tính, tựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh đi,ngón tay cứ tuần tự nhấp nhứ chuột mở rồi lại tắt một bản tin offline.Tôi nhìn. Tôi đã add cái nick tên Angel Hunters tự bao giờ?

"[2/6/ 20xx 9:24] Angel Hunters: Tội ác của quỷ dữ sẽ là một vết nhơ hoen úa trong quá khứ. Chúng tạo nênmột vẻ đẹp lạ lẫm. Một vẻ đẹp mang sức hút kì lạ, mê hoặc tất cả mọithứ. Thứ đó lại trở thành một món mồi ngon cho những kẻ đi săn:Angels-có thể là bạn. Cẩn thận nếu bạn trở thành con mồi của tôi!

Angel Hunters."

Tôi đọc. Hiểu được gì là chết nhăn răng tại chỗ. Hô hô, nhìn như bốHunters này là họ hàng của cái tên Dark...dark gì đó. Sao cái lũ này cứthích nói chuyện về thiên thần thôi ý nhỉ? Hay đây đang trở thành một xu hướng?

Trở lại với Di, gương mặt lai Tây đẹp đẽ đó vẫn sắc lại, tôi thấy Di như già hơn tôi cả chục tuổi. Tôi sợ ánh mắt lạnh lùng đó, rục rã như muônngàn con mối đang làm ổ trên đó. Xám đặc.

\_ Di... - Tôi gọi, ậm ừ. - Bị gì nữa vậy?

Hic, đừng nói là vắc xin của ba tôi đã hết tác dụng, máu điên của hắn lại trào ngược lên rồi nha!

\_ ... - Di không nói, chỉ có tiếng hừ rất khẽ và cái nhếch miệng bí ẩn.

[ Bắt đầu hành động rồi sao? Nhanh tay đấy! Hi vọng cậu sẽ nhanh hơn tên khốn BJ.]

Tôi ghé mặt gần Hạ Khánh Di, cự li gần khiến tôi mới nhìn rõ được mặtcậu. Có một mảng da sậm màu hơn màu da mặt cậu, ở gần khoé miệng, có lẽlà ụ máu bầm đang tan dần, và còn có chút mài vết thương màu nâu sậm,như nốt ruồi bám trên mép. Dấu tích đó phải chăng là bị ai đó đấm vàomặt?

Mắt tôi lướt về cổ của Di, có một lằn hằn trên da, hon hỏn, hồng hồng, y như một lớp da non vừa kéo qua. Lằn hằn này giống như bị một vật sắcbén tựa như mũi dao hoặc lưỡi lam rạch qua.

Mắt tôi đứng hình. Mang một nỗi sợ vô hình kì lạ. Tôi phát hiện dườngnhư Hạ Khánh Di có gì đó không ổn. Hành tung của cậu ấy rất kì quái. Cảtính tình cũng kì quặc, khi vui vẻ , hoạt bát, khi lạnh lùng, cười nhưcó như không tính toán gì đó. Nói chung rất là kì lạ. Sao giờ tôi thấyDi thật xa lạ. Xa lạ như một con người khác.

Chúng tôi không nói với nhau điều gì. Di vẫn ngồi như vậy, tôi đứng kếbên. Im lặng. Cho đến khi có tiếng mẹ phá vỡ sự im lặng quỷ quái đó. Như một vị cứu tinh. Di tắt máy, đi một hơi ra vườn phụ ba tôi trồng mộtchậu tử đinh hương. Mắt cậu đảo qua tôi, lạnh thấu. Run cấy lên thật.Nhưng... Sau cái ánh mắt kết tinh từ băng tuyết đó đến muộn một thái độnham nhỡ như thường lệ:

\_ Hì hì, bà bị gì vậy? Ấm đầu à? - Tay rờ trên trán tôi. - Ổn mà! Đừngnhìn trai đẹp chằm chằm như vậy, không tui nói bà mê tui là khỏi bàochữa đó nghen! - Nói xong đi thẳng ra vườn.

Tôi đứng đó. Lơ mơ. Chúa ạ! Chả lẽ Di bị đa nhân cách?

\*\*\*

Hôm nay nhà tôi không ăn sáng. Đợi tới 10 giờ rưỡi là ăn trưa luôn. Dikhỉ già bị mẹ tôi níu lại ăn chung. Cậu là từ chối quanh, õng ẹo giả bộngại ngùng.

Tôi chắc mẩm sau cả mặt "lưu manh giả danh tri thức" đó là cái vẻ te tởn cười toét mắt, hắn mà biết ngại à? Đứa nào dọn sạch cái xống chén nhàtôi xuống đất? Đứa nào vét mòn đầu đũa nhà tôi? Bày đặt giả bộ! Làm nhưda mặt mình mỏng lắm vậy? Hơn cả phân rồi đó Di ơi!

Bữa ăn đạm bạc thôi, không có gì là đặc biệt. Duy là chỉ có không khítrên bàn ăn là đặc biệt: im phăng phắc. Tôi chỉ nghe tiếng đũa bát vavào nhau, tiếng nước canh mút ra chén kêu róc rách, tiếng nhai cồm cộp,chưa bao giờ buổi cơm lại kinh khủng thế này.

Di và ba luôn cắm mặt xuống bát cơm của mình. Chốc chốc, họ nhìn nhau,ngập ngừng, thấp thỏm. Lòng tôi thắt thẻo theo. Cái quái gì vầy nè? Tôithấy mặt mẹ cũng tái lại, cố gượng cười. Cả nhà ai cũng mang vẻ mặt lấmlét kì lạ, như đã giấu tôi ăn vụn một món ngon nào đó. Tôi thấy mình như người ngoài cuộc. Kiềm nén để không dập mạnh đũa xuống bàn mà gằn lênrằng: "Đủ rồi! Ba người đang giấu con chuyện gì phải không?"

Tôi không đủ dũng khí để hét lên như vậy. Cứ ngồi im thinh thít. Cơm nhạt nhẽo trong khoang miệng, chả có mùi vị gì.

Chán! Tôi muốn khỏi không khí mù mịt này. Khua đũa lùa cơm nuốt trọng, tôi xụ mặt, nói lẫy:

\_ Con no rồi! - Rồi bỏ đi lên phòng một nước.

Sau lưng có ba tiếng thở dài, rõ mồn một.

Tôi bắt đầu để ý đến những điều quái lạ trong một tháng gần đây. Hìnhnhư mọi thứ đang rơi dần vào những nhịp phách đi lạc, tất cả đã quaytrật quỹ đạo. Và ngôi nhà tôi đang cùng giấu giếm một điều bí mật nàođó. Ai cũng biết. Trừ tôi.

\*\*\*

Trong một con hẻm vắng gần nhà của bác sĩ Trần Thanh Tâm.

"Soạt! Rầm" - Có tiếng gió rít mạnh và một lực hung hãn đập vào tường.

\_ Black Jack! Cậu đang diễn trò điên rồ gì vậy? - Devil xách lấy cổ áo blazer của người đối diện, kích động mà rít lên.

Con người quái đản kia cười mỉa, ngạo nghễ:

\_ Sao nè? Cậu đang tức giận sao, "thiên thần"?

\_ Hừm. Nếu muốn ép buộc tôi vào cuộc mà dùng tới trò hâm doạ đốn mạt này thì... - Devil nghiến răng, lạnh lẽo cười. - Tôi đã đánh giá cậu quácao!

BJ cười gằn, gạt cánh tay đang bấu lấy cổ áo mình xuống, đôi mắt xanh lục sâu hoắm:

\_ Thế nào? Cậu lo lắng cho con bé đó lắm à? Ha ha, vậy nên biết điều một chút chứ!

\_ Đủ rồi! Chỉ cần tôi lấy được Angel còn lại từ tay hậu duệ cuối cùng đó thì cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình phải không?

Áo blazer choàng vai qua vai chàng trai tóc đen có khuôn mặt tuấn mỹ cạnh mình, khoái trá:

\_ Chậc chậc, cậu yêu con bé ấy thật rồi! Một điều tối kị. Cậu hiểu rõbản chất của sự việc mà! - Giọng nhỏ dần. - Nó sẽ giết cậu nếu biết được sự thật!

Gương mặt chàng trai tóc đen phẫn uất.

\_ Đủ rồi anh à!

\_ Lâu lắm mới nghe cậu gọi thân mật như vậy! Tiếc là... Điều đó cũng chẳng giúp ích được gì!

Nỗi khổ của hai tế bào mang cùng sắc tố di truyền là nó đã thừa hưởngluôn cả những dã tâm, tàn bạo của thế hệ trước. Một sớm nhận ra vệt tốihã.m hại đời mình nên đã nhanh chóng lánh xa. Một vẫn cứ u mê bất tỉnh.Dù chúng yêu thương nhau, nhưng chính ranh giới giữa trắng và đen đãrạch ròi cho chúng một lãnh địa nhất định. Kể từ đó, đừng mong rằngchúng lại hoà hợp với nhau. Vì chúng đã trở thành hai thái cực đốinghịch nhau.

Devil hít hơi sâu, đau khổ. Tại sao anh ấy lại ép cậu vào đường cùng thế này? Dùng Hàn Băng để uy hiếp cậu. Quá đáng! Vì anh và cô ấy tồn tạimột vị trí ngang bằng nhau trong trái tim của cậu.

\_ Ngoại trừ ép tôi phải tiếp cận đến Hàn Băng, việc gì tôi cũng sẽ làm.Và anh đã nói anh sẽ không làm tổn thương cô ấy, anh nhớ chứ?

Thành công trong việc khống chế con rối nhỏ, kẻ dã tâm chỉ râm ran, như trêu chọc, nhưng tràn đầy những rắp tâm.

\_ Tôi luôn làm mọi thứ với lý do rõ ràng. Hôm nay tôi muốn thấy đượcgương mặt tràn đầy đố kị và tàn nhẫn của cậu ngày nào, chỉ có một yêucầu duy nhất.

Làn môi cam mọng của "thiên thần" mím lại. Vấn đề cậu nghe sẽ rất khủngkhiếp. Cậu biết thế. Và cậu đang bị BJ điều khiển hoàn toàn. Vì hắn đãdùng người con gái đó làm bình phong che đậy những tội ác của hắn. Cậukhông muốn cô bị biến thành một con cờ thí, đường chết.

\_ Đơn giản thôi. Sau khi hoàn thành quá trình phục hồi Angel hoàn toàn. Hãy giết chết Jonny để diệt trừ hậu quả!

## 33. Q.2 - Chương 1: Ngày Triệu Tập

Thời gianchậm chạp trôi trong buổi sáng mùa hạ mát lành, không khí hanh khô vùngnhiệt đới có vẻ bớt khó chịu hơn. Những ngày qua, vất vả làm việc cho Qlẫn công việc cá nhân khiến Linh trông gầy đi.

Những bất ngờ về sự thật trong quá khứ khiến tâm tư cậu cũng u buồn hơn. Vẻ tươi trẻ của một thiếu niên bị che khuất bằng gương mặt trầm lặng,đăm chiêu - biểu hiện vốn không giống như cái tính ưa náo động, thíchchọc cho những người xung quanh phát ách về mình.

Có lẽ, bước chân vào trò chơi này thì dù có vô tư đến đâu đi nữa cũngdần trở nên đơn độc, nhạt nhẽo đi. Cậu quá vội vã so với thời gian. Vìcậu biết, nếu tiếp tục để trò chơi cứ tiếp tục dong dài tức là cậu ngàycàng đánh mất chính mình. Vì cuộc sống quá tàn bạo. Đáp lại nó, Linhcũng tàn bạo như thế. Dần không còn là chính mình.

Lúc này đây, chiếc mui trần CLK của Linh đang lao về phía một con đường ngoại ô nhỏ.

Sau hơn nửa tháng có mặt ở hầu hết ở các tụ điểm giải trí ở TP.HCM, đâylà thời điểm mấu chốt chính thức xác nhận sự tham gia của Q vào kế hoạch Asian – một kế hoạch tuyệt mật có sự liên kết của nhiều nước ở khu vựcĐông Nam Á.

Những ngày qua trong lớp vỏ của một playboy trác táng, chàng trai trẻtuổi đã thu lượm được không ít chi tiết thú vị. Và hầu như khắp tất cảcác bar lớn nhỏ trong thành phố cậu đều đặt chân tới. Ngay hôm nay, nếucậu không kịp đến nhận lệnh triệu tập thì bảo đảm cậu sẽ bị sếp khiểntrách cho tan xác.

Vốn đã nhận thư triệu tập được gần một tuần, thế mà do quá nghẹt cứngtrong đống công việc chồng chất nên hôm nay cậu mới có thể ra mắt vớiphía cảnh sát Việt Nam.

Lái xe lang thang trong khu rừng cao su vắng người, rộng ngút mắt làmcho cậu cảm giác thật trống trãi. Cậu sợ cái cảm giác cô đơn thế này,chỉ hi vọng mau chóng tới nơi.

Tiếng động cơ cứ êm êm lướt qua mọi tĩnh vật. Chợt, chiếc điện thoại của chàng trai vang lên. Có một cuộc điện thoại quốc tế với đầu số mã quốcgia của Anh Quốc. Linh rõ biết là ai. Số điện thoại này rất quen, Linhthoáng giật mình với dãy số này.

Nguy rồi, chạy không kịp nữa, sếp gọi tới hỏi thăm sức khỏe rồi! Cái tật lề mề chờ nước đến chân mới nhảy khiến cậu chỉ muốn kêu trời khóc hận.Có khi nào sếp lại phạt cậu không?

Linh hắng giọng, gắn tai nghe vào tai. Trước mặt sếp cậu lúc nào cũng là một cậu nhóc ham chơi, hậu đậu, lanh chanh như hồi bé. Linh cũng chẳngmuốn trong mắt người sếp - người thầy đáng kính của mình thấy được mộtDragon quỷ kế, lạnh nhạt, rắp tâm thế này. Vì ai khiến cậu như thế? Sếpchắc sẽ buốn lắm. Buồn như lúc Demon trở nên lạnh lùng như bây giờ. Thôi thì hãy cứ để vị sếp sắp về hưu an lòng nhìn thấy một Dragon như trướcđây. Đôi lúc, cậu thấy sợ chính mình!

\_ Alo, thằng nào muốn chết hay sao mà gọi ông vào giờ này vậy? Có biếtông đang có chuyện rất gấp không? - Cố gắng nhại lại cái giọng vênh váothường lệ để không bị nghi ngờ, Linh nâng chất giọng cao cao, nghe rấthách.

Đúng như cũ, sẽ có tiếng chì chiết, rồi lại chỉ trích. Tự nhiên Chí Linh nhớ giọng sếp quá!

[Thằng già này gọi nè được không? Hay quá ha, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy hả? Red Dragon!]

Linh phì cười, đúng y như rằng. Thế mới là ông sếp già khó tính rất thương học trò của cậu chứ!

\_ Ơ… Morning Sir, sao mới sáng sớm mà sếp gọi em sớm vậy? - Linh gãi gãi đầu, vờ giật mình.

[ Sáng sớm cái nỗi gì, cậu có biết bây giờ Anh Quốc là mấy giờ không?Tôi còn phải cực khổ lếch cái thân già này dậy nghe phía bên Việt Namgọi qua khiếu nại. Cả nửa tháng nay cậu đi đâu mà không tới trình diệnhọ vậy hả?]

Nguyễn Chí Linh tém môi, uốn cái lưỡi dẻo như plastic. Thấy trong lòng,đâu đó có một dư vị ấm áp. Như lâu lắm rồi người cha yêu quý của mìnhmới quan tâm cậu. Sếp giống như người cha thứ hai của Linh.

\_ Sếp bớt giận, cả nửa tháng nay em vô cùng chăm chỉ đi thăm dò thực tếchứ có đi chơi đâu mà sếp lại mắng em? Sếp có mắng thì gọi mà mắng Demon kìa, cả tuần nay chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Em phải cực khổ lăn lê bòlếch qua biết bao chỗ để khảo sát. Bản thân nó là đội trưởng mà chẳng có tí tinh thần trách nhiệm gì cả. Sếp tìm nó đi. Bây giờ em đang đi đếncăn cứ để trình diện nè! Chỗ khỉ ho cò gáy gì đi hoài chả thấy tới. Mệtghê á!

Chất giọng giở chua ngoa, bạn bè lại đi "đâm sau lưng chiến sĩ". Đúng là chỉ có cậu mới dám kể xấu cậu bạn thân của mình như vậy.

Vài cơn gió vi vu thổi vào tai Linh nghe lùng bùng, càng đi càng sâu,chẳng thấy đích đến. Căn cứ bí mật nên chỗ đến cũng bí mật, nó nằm xathành phố thật.

Bên đầu dây có tiếng cười khục khặc, điêu ngoa chả kém.

[Hư hư… Demon à? Xin lỗi nha, học trò cưng của tôi không có lười biếngnhư cậu. Cả tuần nay nó luôn gọi điện báo cáo cho tôi đầy đủ, các sốliệu báo cáo của nó cũng đã gửi tới tận tay tôi rồi. Dragon! Nghe cho rõ đây: Từ đây đến 24h nữa nếu tôi chưa thấy báo cáo của cậu thì đừng cótrách tôi bảo Demon gông đầu cậu về đội cho tôi xử lí. Nghe rõ chưa?]

Xong thật rồi! Sếp đang dùng biện pháp mạnh với cậu, đúng là như cậu vẫn hay rủa yêu ông là "Con rùa già thiên vị!". Ừm, đúng mà! Thực ra cậu là người mà sếp quan tâm nhất. Vốn từ nhỏ cậu là đứa hay gây chuyện nhấttrong đội, tính tình ương bướng nên lúc nào cũng cần được giám sát chặtchẽ. Cơ hồ sếp muốn mượn Demon là tai mắt giám sát hoạt động của cậu ởViệt Nam. Đúng là bao nhiêu năm rồi vẫn không tạo được lòng tin với sếp. Bây giờ cậu đã nên thân lắm rồi mà!

\_ Yes Sir! Yên tâm đi mà! Sếp không thương em sao? Sếp thiên vị quá à!Demon và Devil thì lúc nào sếp cũng khen ngợi hết lời, còn em thì… - Cóngười đang ganh tị.

[Biết thì tốt! Đừng làm cho tôi thất vọng đó. Trong mắt tôi cậu là mộthọc trò có tư chất rất thông minh, chỉ tiếc là quá ham chơi nên lúc nàocũng gây ra rắc rối và không theo kịp bọn Demon và Devil, nhưng tôi thấy em trai của cậu, Deuce đấy, nó rất thông minh, sáng dạ, tương lai triển vọng hơn cậu nhiều!]

\_ Sếp này, sao lại nhắc tới thằng khỉ đó, nó là chúa rắc rối hơn cả emnữa. Mà sao sếp lại cấp phép cho nó về Việt Nam? Báo hại thằng ranh đócứ lẽo đẽo bám theo em. Phiền gần chết!

[Thôi đi, lệnh cấp trên giao sao thì nghe vậy, cấm nhiều chuyện. Mà báosẵn là thằng bé Devil ngoan ngoãn của tôi đang xin nghỉ phép dài hạn,đừng có mơ mộng rằng có thể dụ dỗ nó về Việt Nam với cậu. Lo mà hoànthành nhiệm vụ đi! Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!]

Nhắc tới Devil, Linh lại cười - một nụ cười khó hiểu. Jonny đã giảithích với cậu rằng Devil trong sạch. Jon báo rằng BJ uy hiếp cậu ta làmthế chỉ vì muốn chia cắt Devil ra khỏi cậu và Demon. Và mối quan hệ củaDevil và BJ cũng thật mập mờ, khó đoán. Nhưng, đã mất lòng tin một lầnđã khiến Chí Linh tỏ ra phòng thủ với cậu bạn Devil. Linh không thể tincậu ấy nữa. Cậu không tin cả Jon. Linh không tin ai được cả, ngoại trừDemon. Vì người anh em đó chưa hề dối cậu điều gì. Cậu đã nợ Demon quánhiều. Tuy nó luôn tỏ ra hờ hững, lãnh đạm, thế nhưng nó chưa bao giờphản bội lại cậu. Vì cậu biết "chung một dòng máu thì cũng đùm bọc vớinhau đôi phần".

[Này, oắt con! Tôi nói gì cậu có nghe không? Làm gì ngậm tăm thế? Bâygiờ tôi phải đi ngủ tiếp thôi, vì cậu mà tôi phải mất ngủ đây này! Chánthật.]

Linh sực trở về với hiện tại, đáp qua loa:

\_ Dạ thì thôi… Chúc sếp ngủ ngon!

Xìu giọng, tay lái đột ngột rẽ sang trái. Căng mắt tìm kiếm căn cứ mật.Tâm trạng Linh không khá khẩm mấy. Phù! Hình như là sắp đến nơi rồi, cứtưởng cái căn cứ này nằm gần nhà của Tazan nữa chứ. Xa xăm không thấybến bờ…

[ Ừm. Lo mà làm việc đi, cậu mà loi choi là đừng có trách tôi. Tôi giaocho Demon theo dõi cậu đấy, biết điều chút đi! Tôi đi ngủ đây!!!]

\_ Good bye Sir! - Linh chào rồi thiểu não chạy tiếp.

Thở dài phiền muộn. Haizz, Demon tuy là bạn thân nhưng nó không hề nểtình đồng đội đâu! Thế nào nó cũng báo cáo tất tần tật chuyện của củacậu cho sếp nghe cho mà xem. Dù sao cậu cũng vốn rất ham chơi. Demon sẽkhông bao che cho cậu nữa. Bạn bè thế đấy! Vậy mà vẫn thân! Nhiều khicũng không biết tại sao cậu và nó lại thân đến vậy. Chắc vì là do... Nóvà cậu mang-cùng-nhóm-máu hiếm?

Chợt cười nhạt cho suy nghĩ quái đản. Giống thì đã sao chứ? Nó là nó.Cậu là cậu. Dính dán gì đến nhau kia chứ? Lắc lắc đầu, nhấn mạnh chânga, bỏ đi cái hình dung kì quặc trong đầu. Chạy tiếp thôi!

Con đường thẳng tăm tắp ngút mắt dần mở rộng ra. Cuối cùng cậu cũng tới được nơi mình cần tới. Mệt oải người…

Khu Căn cứ Cảnh sát Đặc nhiệm Quốc tế trụ sở Việt Nam.

Nằm khuất sâu trong những khu rừng cao su rợp lá, Căn cứ Cảnh sát Đặcnhiệm Quốc tế tại Việt Nam được ngụy trang hoàn hảo bởi vị trí địa lícủa nó. Khó lòng để phát hiện được, nơi đây bao gồm là nơi các cán bộ có nhiệm vụ đặc biệt họp bàn các nhiệm vụ quan trọng, tập huấn các cảnhsát trực chiến và nơi đây sẽ là nơi giao lưu giữa Đội an ninh Quốc tếcủa Q và phía cảnh sát quốc tế của cả Asean. Khu nhà trung tâm là tầngnhà xây theo trụ tròn, màu sơn trắng với kiến trúc hiện đại mà tinh vi,đây là một công trình bí mật hiện đại bậc nhất hiện nay với các thiết bị tối tân được trang bị. Trong phòng họp chính, trên màn chiếc quan sátcamera ra vào, mọi người đều là những cảnh sát ưu tú nhất được tuyểnchọn từ nhiều quốc gia trong khu vực để tham gia kế hoạch. Họ đang chămchú chờ đợi các thành viên của Q đến trình diện. Gương mặt ai cũng toátlên chút vẻ bất an.

Tại chiếc ghế ở trung tâm, một cán bộ mang quân hàm đại tá đang sốt ruột vì chờ đợi. Đây chính là chỉ huy của kế hoạch lần này.

\_ Quái lạ, đã hơn một tuần thông báo triệu tập mà vẫn chưa thấy một cảnh sát an ninh nào của Q đến trình diện. Theo Q trả lời thì họ đã gửi bathành viên ưu tú nhất của Đội An ninh Quốc tế để về Việt Nam, sao mãiđến bây giờ mà họ vẫn chưa tới nhỉ? - Vị chỉ huy cất tiếng.

Một đồng chí trong đội cất tiếng trả lời người chỉ huy:

\_ Sếp cứ yên tâm, tôi vừa liên lạc với Q, họ cam đoan trong vòng một tiếng nữa thì người của họ sẽ đến, chắc không còn lâu đâu!

\_ Hi vọng những thành viên mới này sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong kế họach Asean sắp tới, tôi nghe là họ đều rất trẻ tuổi và tài năng, chắc chắnvới sự hợp tác của Q thì kế hoạch lần này sẽ diễn ra suông sẻ. - Vị đạitá tiếp tục nói.

\_ Vâng đúng vậy! Ồ, họ tới rồi kìa! - Người cán bộ ngồi kế vị đại tá trả lời và lướt qua màn hình camera quan sát.

Thành viên đội Q đã đến. Cả căn phòng như hồi phục sinh khí trở lại, nét mặt mọi người tươi tỉnh hẳn, háo hức đón chờ thành viên mới.

Cánh cửa phòng họp bật mở, một chàng trai mặc quân phục Q màu đen, cầuvai lấp lánh quân hàm thượng úy nổi bật, để có được nó trong tuổi đờicòn rất trẻ là một chuyện vô cùng khó khăn, chàng trai trước mặt chẳngtầm thường chút nào. Đúng vậy, cái quân hàm thượng úy đó đã từng đổibằng máu và mạng sống của cậu và những đồng đội. Nó chẳng nghĩa lý gìcho đủ với những hi sinh, mất mác của bao người cống hiến suốt đời choQ.

Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt to với hàng mi rậm, đôi môi hồng như một quảdâu căng mọng, bên má phải của cậu bị che khuất bởi một hình dán đôicánh quỷ ma quái màu đen, mái tóc bạch kim cực kì ấn tượng đập vào mắtmọi người. Cánh quỷ - chiếc mặt nạ che đi gương mặt thật sự của nhữngtrinh sát. Vì lý do an toàn tuyệt đối cho những trinh sát đặc nhiệm,thành viên của Q đều che đi mặt mình. Họ không muốn công việc của mìnhảnh hưởng đến gia đình. Vì Q liêm chính, luôn hiên ngang chống đối lạinhững thế lực đen tối. Người của Q luôn luôn chực chờ bị trả thù.

\_ Xin chào mọi người, tôi là PG 66336, mật danh Dragon đến Việt Nam theo yêu cầu của Q, đây là giấy chuyển công tác của tôi. Rất vui được hợptác!

\_ Vâng! Chào cậu, Dragon! Xin hỏi... Q chỉ gửi mình cậu về đây thôi sao? - Người chỉ huy lịch thiệp bắt tay, thăm hỏi.

\_ Oh, không. Còn một người nữa. Chắc sẽ mau đến thôi! Thử chờ một chútxem! - Vẫn thái độ điềm đạm, bình tĩnh, tự tin đáp trả, ánh mắt Linhnhìn ra cửa. Chờ đợi.

Đúng như cậu dự đoán, 5 phút sau một chiếc Saleen S7 đen đã đưa anh bạnquý hóa của cậu tới - là Hiểu Minh. À phải nói đúng với mật danh của cậu ấy là Demon.

Minh bước vào phòng họp nghiêm trang, giống hệt Linh, cậu cũng mặc đồngphục của Q, huy hiệu an ninh lấp lánh trên ngực, má phải là đôi cánh ácquỷ che đi khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu đầy bí ẩn, cậu đội thêm chiếc nónlưỡi trai đen, ánh mắt màu hổ phách kiên định xoáy vào không gian. Cửaphòng mở ra, mọi người hồi họp chờ thành viên mới tiếp theo của Q. Thếlà đã có hai thành viên của Q chuyển về…

Vừa thấy Minh bước vào, có một ánh mắt sáng rỡ, vui thấy rõ, Linh rấtmuốn vứt bỏ hình tượng nghiêm túc đang gầy dựng chạy nhào đến Minh đểmừng. Nhưng đúng là hoàn cảnh không cho phép. Gần một năm rồi cậu mớitiếp xúc với cậu bạn ở một khoảng cách gần như vậy. Linh muốn ôm lấythằng nhóc ngang bướng kia mà tay bắt mặt mừng rằng "Wow! Black! Gặp lại nhím xù rồi! Hơn một năm rồi không gặp cậu! Red nhớ cậu quá!!!"

Khí chất bức người của hai thành viên đội Q quả là hơn người. Cả haitrông đều rất trẻ. Chắc rằng chỉ cao lắm là 18. Trong những đôi mắt tinh anh kia còn vương vấn ánh nhìn thơ trẻ, thích quan sát, hiếu động.

Hoàng Hiểu Minh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng sâu trong đôi mắt nâu đỏ sáng đẹp kia cũng âm thầm đáp lại thông điệp từ người bạn cũ, "Ừm, tớcũng nhớ cậu lắm! Rồng nhỏ ạ!"

Mọi người vô cùng phấn khởi. Có phần hài lòng rất rõ biểu thị qua những cái gật đầu nhìn nhau. Có tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên.

Nguyễn Chí Linh nhoẻn môi, bước chân tới gần, đôi mắt đen láy cứ ngắmmãi người bạn thân. Chà chà! Nhím xù giờ đây đã cao hơn cậu rồi. Đúng là cậu nhóc đó cao lén nhỉ, mới hôm nào vẫn đứng tới mang tai của cậu thôi mà! Đúng là lớn nhanh như thổi ấy!

\_ Đội trưởng! Lâu rồi không gặp! - Linh đưa tay ra chào Minh.

Đúng là nhím xù cao ngạo, Minh khước từ cái bắt tay của cậu bạn, mặt vẫn hất cao, cái vẻ mặt đáng ghét thích làm người ta hiểu lầm là "Ta đâyrất chảnh!"

Linh chỉ cười khổ, lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bạn một cái, rất nhanh rồi buông ra ngay.

\_ Tớ rất vui khi vẫn thấy cậu bình an. Cứ sợ rằng sẽ không còn người lèm bèm chỉ trích mỗi khi tớ sai phạm nữa chứ! Black Demon!

Minh hít hơi sâu, cũng gật nhẹ đầu xuống như đáp lời Linh, cậu áp gần tai Linh, hỏi khẽ:

\_ Deuce đâu?

Linh nhún vai.

\_ Tớ không biết. Chỉ nghe nó báo là hôm nay không đi trình diện được. Bận gì đó!

\_ Ừm. - Minh đáp, rồi quay sang tất cả cán bộ trong phòng họp. Đảo mắt quanh, tiếng nói trong trẻo phát ra:

\_ Xin chào. Tôi là PG 66335, Đội trưởng đội An ninh Quốc tế của Q, mậtdanh của tôi là Demon, mọi người chỉ cần biết như vậy là được. Còn đâylà giấy chuyển công tác có xác nhận của Q. - Minh dõng dạc, phong tháitự tin nhìn thẳng vào đại tá Duy.

\_ Xin chào. Rất hân hạnh! Tôi là đại tá Tạ Quang Duy, người chỉ huy củakế hoạch lần này. Ừm, bây giờ chúng ta bắt đầu công việc được chứ? - Đại tá Duy cũng không kém phần uy nghiêm nói.

\_ Được thôi. - Minh và Linh đồng thanh trả lời.

Họ theo nhau trở về ghế họp, máy chiếu trên tường bắt đầu tua phát những nội dung cần bàn bạc, triển khai.

Vì “Kế hoạch Asean” là một kế hoạch lớn có liên quan đến nhiều nước, đây là một dự án bí mật, không được công bố với thông tin đại chúng. Dự ánnày nhằm thiết lập một hệ thống An ninh - Chính trị liên kết giữ cácquốc gia Đông Nam Á qua các thông tin an ninh quốc gia và cùng hợp tácvề các lĩnh vực Quân sự - Kinh tế. Minh và Linh là hai thành viên anninh được cử về khu vực để hỗ trợ kế hoạnh được tiến hành, đồng thờigiải quyết một số tội phạm quốc tế tại đây. Việt Nam là địa bàn đượcchọn để hoạt động của cả hai. Và bây giờ một trong những bước đầu của kế hoạch: "Báo cáo về Tình hình An ninh ở Việt Nam từ nhiệm kì 20XX -20YY."

Trong không khí của một buổi họp nghiêm chỉnh, mọi người đều chăm chúnghe báo cáo, Minh và Chí Linh cũng không ngoại lệ, chăm chú phân tíchtừng số liệu nhưng giờ họ đang đứng trước một đường dây mua bán ma túylớn ở Đông Nam Á mà đầu mối vận chuyển có cả Việt Nam. Hiểu Minh sau khi nghe xong bản báo cáo liền ý kiến:

\_ Chúng tôi có thể biết thêm về hoạt động vi phạm sử dụng các chất kíchthích, vũ khí trái phép và hàng hóa bị cấm sử dụng không?

\_ Được chứ! Những vi phạm trên đa phần là rời rạc, nhỏ lẻ, các vụ trọngán đều đã giải quyết ổn thỏa, hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm soátgắt gao những vi phạm trên. Đây là những tài liệu cậu cần.

\_ Tốt lắm! Cảm ơn mọi người! Về tình hình an ninh không phải chỉ cónhững bất ổn trong ngoại giao, đối nội hoặc những âm mưu phả.n động,chúng ta cũng phải xét đến trật tự kiểm soát vi phạm trong nước và liênquan đến các nước khác. Cụ thể hiện nay, Q đã gửi yêu cầu chúng ta điềutra một đường dây mua bán chất kích thích lớn ở khu vực Đông Nam Á, nhưvậy chúng tôi cần có nguồn thông tin chính xác để đối chiếu với báo cáocủa từng nước nhằm triệt phá đường dây trên. - Linh nhận tài liệu vàtiếp tục bàn bạc.

\_ ……….

\_ …………….

\_ Okey! Cảm ơn mọi người! Tạm thời là như vậy, mục đích chính của chúngta là triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên Á. Chúng ta liên hệ vớichốt cảnh sát ở khu "Tam Giác Vàng" để theo sát tình hình. Bước đầu hợptác rất thuận lợi. Hy vọng Việt Nam sẽ hỗ trợ chúng tôi để giải quyếtxong vấn đề trên và để “Kế hoạch Asean” diễn ra suông sẻ. - Minh chốtlại vấn đề khi buổi họp kết thúc.

Ngày đầu ra mắt phía Việt Nam có vẻ rất thuận lợi. Mọi thứ đều hoàn hảo. Ngài đại tá có ý mời cả hai tham quan nơi huấn luyện các trinh sát đặtnhiệm của đội nhưng Hiểu Minh và Chí Linh đã từ chối. Họ cần đến một nơi quan trọng hơn để đối chiếu với bản báo cáo trên tay. Thế là buổi họpkết thúc…

\_ Này Black. Đến giờ rồi. Bắt đầu thôi!

\_ Ừ. Thì đi.

Thế là cả hai từ bộ dạng nghiêm trang, lạnh lùng của hai lớp vỏ cảnh sát an ninh lột xác để hoá thân thành hai hotboy ngang tàng, trác tán và…bắt đầu công việc: Khảo sát thực tế.

\*\*\*

\_ Này! Em ở đâu mà ồn thế Deuce?

[WHAT? Ồn quá! Em chả nghe được được gì cả?]

\_ Cho cậu một phút để rút khỏi cái đống tạp âm này!

[Rồi đấy! Anh Demon, Dragon, hai người gọi có gì không?]

\_ Sao hôm nay em không trình diện vậy?

[Em đang theo một vụ đặc biệt, không rút được! Thông cảm đi!]

\_ Hơ hơ, đang lo việc công hay tận dụng thời cơ đi chơi vậy? Báo với Sếp mới được.

[Dragon, anh thù hằn gì tôi mà cứ soi mói hoài thế? Quá đáng. Tính báo vài tin sốt dẻo mà giờ chả còn hứng nói.]

\_ Tin gì vậy em?

\_ Ranh con! Mi khai mau chưa? Ta thò tay qua đầu dây bóp cổ mi chết tươi thật đấy! Tự dưng lại làm người ta tò mò.

[Plè, giết tôi thì cha giết tươi anh thật đấy. Lo mà làm trinh sát gương mẫu đi. Ờ quên, chuyện anh không làm báo cáo là do tôi mách Sếp đấy,Dragon. Ha ha.]

\_ Ya! Mi! Hừ...

\_ Ế ế Red! Điện thoại của tớ! Đừng bóp mạnh! Trầy màn hình bây giờ.

\_ Gừhh! Gặp cái tên trùm sò này nữa! Hỏng tớ đền cho!

\_ Nhanh nhanh nhanh! Cước ngoại mạng đắt lắm đấy!

[Ha ha ha! Anh Black ki bo thấy sợ. Tiếc tiền mà gọi em chi vậy?]

\_ "Chuông đổ ta gặp nhau".

\_ Này, ở bar phải không? Lát nhắn địa chỉ tôi đến góp vui nhé!

\_ Red, đưa đây, hết tiền mà!

\_ Hừ, mới 3 phút 50 giây mà lằng nhằng mãi!

\_ Deuce!

[Dạ? Oáp!]

\_ Mai mốt đổi số nhé, cùng mạng với anh và Red cho đỡ tốn. Chúng ta còn liên lạc với nhau nhiều lắm.

[Biết rồi. Đây làm sim khuyến mãi mà!]

\_ Ối giời ơi! Hai cái đứa này! Tớ nhớ nó là em tớ mà! Làm gì hai người sò y chang nhau vậy? Hết nói.

\_ Kệ ta đi.

[Kệ ta đi.]

\_ Xong, vậy thôi. Tạm biệt em.

\_ Ế nè nè, chỗ cậu có cô nào chân dài không hả?

\_ Red, tắt máy! Nhiều chuyện quá!

[Hazz... Hai cái bố này. Ráp lại là chí choé đến ong cả tai. Tắt cho khoẻ... Tút... Tút...]

\_ Từ từ, để tớ hỏi nó xíu mà!

\_ Tắt, tớ viêm màng túi rồi đó!

\_ Keo kiệt, bủn xỉn.

\_ Tắt!

\_ Tắt rồi bố.

To be continued.

P/s:

\* Giải thích cách Chí Linh gọi Hiểu Minh là Black xưng mình là Red.

• Black: Ý nghĩa là bóng tối, bí ẩn và huyền hoặc giống như bản thânMinh, ý khác là muốn trêu cái tính khoái màu đen của Minh: áo đen, quầnđen, giày đen, kính đen, xe cũng đen nốt. Nói chung là đen tất tần tật. - một cách gọi thân mật trong bộ tam 3D.

• Red: Là đẫm máu, rực rỡ, cũng là màu mà Chí Linh nhà ta thích - Chỉ có bộ 3D mới có thể gọi.

• Còn một anh chàng nữa trong bộ 3D vẫn chưa xuất hiện công khai, lờ mờxuất hiện trong vài chap, biệt hiệu là White: trắng, màu của thiên thần, và anh ta cũng giống như thiên thần, tinh khiết - 3D mới có quyền gọi.

\* Mật danh:

Demon: Ma Vương, tàn bạo, nhẫn tâm.

Dragon: Rồng quyền lực, còn mang ý biểu thị thân thế hoàng tộc của Linh.

Devil: Ác quỷ. Đối lập với hình tượng thiên thần thường lệ. Devil trong Q sắc sảo, lạnh lùng và lặng lẽ nung nấu nhiều kế hoạch bí mật.

Deuce: Quỷ Vương. Gần như là phiên bản nhỏ tuổi của Minh. Deuce hoạtbát, thông minh và ki bo chả kém. Hơn Minh ở chỗ đốp chát và gây rối,bản tính không khác ông anh Chí Linh là bao.

\_ Này Black,xe đâu? Alex bỏ cậu thật à? - Linh khều vai Minh hỏi. Bây giờ họ đã thay quần áo, bộ dạng thật sành điệu và lịch lãm, trừ đôi cánh ác quỷ vẫnngự trị trên mặt cả hai. Hai chàng đều đội mũ lưỡi trai và đeo kính mátche khuất mặt.

\_ Ừm. Anh ấy đòi bỏ mặt tớ kìa. Trốn có một hôm mà bị anh ấy ghẻ lạnhnguyên tuần. Đúng là giận dai thấy sợ. - Minh mỉm nhẹ, giọng nói có vẻấm áp hơn, đối với cậu bạn đã quen 14 năm trời khó lòng mà lạnh nhạtđược.

\_ Chiếc xe tớ đã tặng hồi sinh nhật năm trước đâu?

\_ Banh tơ lông rồi. - Minh nhíu mày, thở dài. - Tiếc quá à!

Linh lắc đầu, bất lực:

\_ Cậu đâu có nghèo khó gì đâu. Dè xẻng cho cố vào! Để dành tiền chèn hòm mang theo à?

\_ Ờ! Vậy đó! Giờ có chở tớ không thì bảo?

\_ Cậu đang nhờ vả tớ đấy à? Nghe sau giống giọng của chủ nô hơn vậy? Màthôi, đối với một người có tấm lòng nhân từ, độ lượng như Red đẹp traita đây thì tớ sẽ không chấp nhất.- Linh khoác vai tên bạn rồi nghiêngđầu chế giễu. - Tính rẻ bằng cước taxi thôi. Sao? Đi hôn?

Minh không nói gì, gương mặt thu hết cảm xúc lại, chỉ riêng đôi mắt trân trân mở tròn xoe nhìn Linh như muốn nói: "Hứ! Ta cóc cần! Không cho thì thôi! Khỏi móc mỉa."

Hiểu Minh mím môi, liếc nhẹ một cái, ngoay ngoắc bỏ đi một nước.

\_ Ê, Ê! Nè! Đi đâu vậy? Giận thật sao? Giỡn thôi mà! Lên xe đi! - Chí Linh kéo lấy tay của cậu bạn, réo lại làm huề.

Minh chợt thốt lên, cau mày nhăn nhó:

\_ A, đau!

\_ Tay cậu sau thế?

Minh lập tức giấu cánh tay đang bị thương của mình đi, tỉnh queo:

\_ Có gì đâu. Lên xe thôi nào!

Cậu bạn khựng lại, không chịu bước.

\_ Cậu dối tớ. Hình như cậu đang bị thương.

\_ Ờ... Ừm. - Hoàng Hiểu Minh cúi đầu, khe khẽ. - Don't worry, I'm fine.

\_ Are you sure?

\_ Sure. - Nhím xù ra sức gật đầu.

Đối với một chàng trai đa cảm, Linh thừa biết rằng Minh đang gạt mình.Cậu ấy lúc nào cũng thu mình như thế, chả muốn ai quan tâm mình nhiều,đúng hơn là cậu không quen được người khác quan tâm mình. Cách sống tựsinh tự diệt của Minh là cậu thấy bất an.

Linh vờ ậm ừ cho qua, nhưng mắt cứ dán thẳng vào cánh tay trái đang xụi lơ đi của nhím. Cậu khẽ cau ấn đường.

\*\*\*

Chiếc xe khởi động rời khỏi căn cứ, chạy chậm chạp trong cánh rừng caosu. Ngoài tiếng ríu rít của bầy chim trên cành và tiếng êm êm của độngcơ xe thì mọi thứ thật tĩnh lặng.

\_ Sao vậy? Với tính cách của cậu thì sẽ không đời nào chạy chậm vậy đâu. Có chuyện gì sao? - Minh ngồi bên cạnh, hỏi.

Linh ngắm nhìn không gian vắng tanh ngoài xe, vu vơ.

\_ Chạy chậm xíu có sao đâu. Tớ muốn trò chuyện với cậu tí mà không được à?

\_ Ừ, cũng được. Mới có hơn một năm mà cậu lớn hẳn ra, nhìn phong trầnhẳn, có điều mái tóc của cậu… lạ quá! - Hiểu Minh nheo mắt, thích thúngắm cậu bạn lách chách hôm nào giờ trầm ngâm, tĩnh lặng phải biết.

\_ Cậu cũng thay đổi nhiều lắm, rắn rỏi lên hẳn, đẹp trai ra nữa, tínhtranh danh hiệu pretty boy của tớ hả? Nhưng không được đâu nhá. - Linhlúc lắc cái đầu trêu cậu bạn, nếu Linh ngày càng trầm mặc thì nhím xùlại đỡ lạnh lùng hơn. Nhớ lúc trước nhím không nói nhiều thế này đâu.Hình như nhím tập yêu đời trở lại rồi. Linh thấy trong tim mình thoángvui vui.

\_ Đừng trêu tớ mà! - Minh cười ngượng ngùng. Lâu lâu mới bị người ta chọc làm mặt đỏ bừng.

\_ Ô kìa! Có người đỏ mặt. Ha ha! Y như con gái! - Tên bạn trời đánh kia hô hố cười lên.

Minh xụ mặt, im lặng.

Mái tóc bạch kim cười yêu chiều:

\_ Thôi nào, Black dễ giận quá đi. Tớ lại đùa mà!

Trong mắt Linh, hồi bé xíu, nhím đã là một cậu bé rất dễ thương. Nhím xù có đôi mắt hổ phách rất đẹp, hai cái má phúng phính và cái dáng ú mềmnhư heo sữa, trắng như bông, trên quần áo luôn phản phất mùi hương hoahồng bạch - loài hoa đặc trưng được trồng rất nhiều ở dinh thự của giađình Stewart. Giờ Minh lớn rồi. Cái đôi mắt sáng đẹp kia bình lặng, thản hoặc dần. Cái dáng ủn ỉn năm nào giờ cao khẳng, phong trần, bạt mạngđi. Da dẻ cậu cũng sạm hơn, nhưng vẫn trắng hơn người thường, cái sắctrắng tai tái như bị thiếu máu, không hồng hào như trước.

Chỉ có mùi hoa hồng quyện trong từng thớ vải như bám dính vào cơ thểthiếu niên kia là vẫn nguyên vẹn, không đổi thay. Minh vẫn quen dùngloại nước xả vải chiết xuất từ tinh dầu hoa hồng lấy từ khu vườn hồngbạch rộng lớn ở nhà, mùi hương rất thanh tân, minh bạch. Linh hay đùa là có thể biết Minh đứng sau lưng mình ở khoảng cách 10m vì mùi hương đặctrưng này. Nhiều khi cậu thấy hình như cậu hiểu về Minh rất rõ.

\_ Sao? Bà mẹ kế của cậu có ăn hiếp cậu không? Nghe nói bà ta có một đứacon gái riêng. Cảm giác là người thừa trong gia đình của tớ chắc cậuhiểu rồi ha. - Linh vừa lái xe, thanh âm trầm ấm quan tâm.

\_ Tớ không ăn hiếp bà ta thì thôi, làm gì mà có chuyện bà ta ăn hiếp tớ, chuyện đó là không thể. Đừng có mơ. Đúng là người phụ nữ đó có một đứacon gái riêng, tên là Kara. Nó dễ thương lắm. Còn việc là người thừathãi trong gia đình thì ngay khi mẹ mất, tớ đã cảm thấy như vậy rồi,không cần đến khi ông ấy đưa người phụ nữ đó về đâu. - Minh đưa mắt rangoài thơ thẩn nhìn cảnh vật.

\_ Hơ… Kara? Dễ thương á? Bộ cậu thích con bé đó hả? - Linh chọc.

\_ Nhảm nhí, nó chỉ mới năm tuổi thích với chả yêu cái gì. - Minh phân bua. - Tớ chỉ xem nó như em gái thôi.

\_ Ừ, thì chúc mừng cậu có em gái. Sướng rồi! Không bơ vơ như tớ.

\_ Hừm, Deuce không phải em cậu à? Ganh gì?

\_ Oài, nó là của nợ chứ em trai nổi gì. À, mà sao đòi chuyển công tác về đây vậy? Không ở nhà chơi với em gái đi? - Linh nói.

Minh nói bằng một giọng buồn, đôi mắt cụp xuống để che đi sự đau thương, căm hận.

\_ Nó chết rồi.

\_ Hả? Cái gì? - Linh hoảng, thắng gấp, chiếc xe dừng lại đột ngột.

Nhím nghiêng đầu nói, gương mặt bình thản đến lạ lùng.

\_ Sao vậy? Không cần phản ứng quá lên như vậy đâu.

Chí Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng tin điều đó là sự thật:

\_ Là MR.M làm phải không? Tại sao cậu không nói với tớ? - Linh hét lên.

\_ Chỉ mới một tháng trước. Tớ... Sao tớ phải nói?

\_ Hừm, Black ạ! Chúng ta đang ngồi cùng một chiếc thuyền. Cậu giành sứcchống chèo khi bão tới, liệu có qua được không? Cậu quên tớ rồi à?

Hoàng Hiểu Minh cúi thấp đầu, lặng lẽ.

\_ Tớ mệt mỏi quá!

Linh dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn đôi mắt nâu đỏ đang long lanh.

\_ Thôi nào. Nhím xù, đừng làm tớ u uẩn như cậu chứ.

\_ Con bé mới năm tuổi thôi mà! Sao vậy Red? Nó có tội tình gì? - Giọngcủa mái tóc nâu run nghẹn, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào.

Nguyễn Chí Linh vuốt lấy tóc cậu bạn, như xoa dịu.

\_ Đừng yếu mềm! Đừng dùng nước mắt sỉ nhục tôn nghiêm của bản thân. Khóc trước thế lực xấu xa là tự chỉ rõ mình yếu kém, bất lực trước chúng.

Minh chợt ngẩng mặt, lườm:

\_ Điên à? Tớ khóc bao giờ?

\_ Hử? Giời, làm tớ hố.

\_ Haizz... Cậu lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề lên cả. - Minh chépmiệng. Rồi lại đăm chiêu. - Mối quan hệ giữa Kara và MR.M là gì? Tớkhông thể để con bé ra đi oan uổng như vậy. Chắc chắn có ủy khuất.

Chí Linh ngã đầu vào volang, nhìn cậu bạn chằm chằm:

\_ Cậu...có phải Black không?

\_ Sao?

\_ Black không bình thản như thế. Black dễ xúc động. Black sống rất tìnhcảm dù luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Cậu giờ luôn thản nhiên, như là vô cảm.Như là tớ đang gặp một người máy. Dây thần kinh cảm xúc của cậu rục muỗm hết cả rồi.

\_ Hừm. "Đau khiến người ta trở nên vô cảm". - Minh nói, ẩn hiện ngụ ý.

\_ Câu này của White mà! - Linh bặm môi, từ tốn. - Nhím à, đừng hành động nông nổi với White. Có nhiều chuyện...không như mình nghĩ đâu. Không ai quyết định được số phận của mình cả. Tha thứ cho White nhé!

Một nụ cười kì lạ diễn ra rất nhanh trên môi chàng trai tóc nâu. Thoáng mang nghĩa lạnh lẽo.

\_ Kệ tớ đi. - Môi nhếch nhẹ. - Nhiệm vụ bây giờ là bằng mọi giá phải sống được. Sống mới vạch mặt tội ác đó.

\_ Đáng lý chúng ta đã chết nhiều lần rồi. Nhưng định mệnh không chochúng ta chết. Chúng ta phải sống trừ khử bọn họ. Này nhím, tay cậusẽ...

Minh xua.

\_ Không có gì nặng đâu. Tịnh dưỡng vài tuần thôi. Tớ khoẻ lắm.

\_ Mai mốt không được mất tích thế nhé. Muốn tìm kiếm gì thì phải cùng nhau tìm. Đừng tự ý nữa.

Minh gật đầu.

\_ Nhớ rồi.

Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh trên con đường heo hút.

Chí Linh ngập ngừng, muốn Minh kể rõ.

\_ Cậu về Việt Nam vì... muốn chạy trốn sao? - Linh hỏi.

\_ Chạy trốn? Sao phải trốn? Trốn điều gì?

\_ Cậu đang chạy trốn. Chạy trốn người mà cậu phải gọi là mẹ. Phải không? - Linh nói, lạnh như mũi dao chạm vào tim Minh.

Hoàng Hiểu Minh hoang mang, con ngươi rúng động.

\_ Người phụ nữ đáng thương vừa mất đi đứa con gái. Tớ gián tiếp hại chết đứa bé đó. Bà ấy không hận tớ. Sao lại như vậy? Tại sao phải đối xử tốt với tớ như vậy? Đáng lẽ...bà ấy phải rất hận. Thế mà... Tớ không hiểunổi. Diễn giỏi quá! Vẫn muốn lấy được tình cảm của tớ sao? Bà ấy muốn gì đây?

\_ Cậu sợ bị tổn thương. Cậu sợ bà ta chỉ diễn một vở kịch về người mẹ vĩ đại, để rồi sau đó bày ra một âm mưu gì đó. Hoặc là bà ta yêu thươngcậu thật sự, rồi tình cảm ấy sẽ thay thế tình cảm của người mẹ quá cố,rồi thì cậu sẽ cảm động. Để rồi một ngày nào đó bà ấy lại vì cậu mà rađi, như Kara. Để rồi lại thêm một vết cắt ở nơi sâu thẳm trái tim cậu.Nhím à, nhím thích lừa dối trái tim mình. - Linh tuôn một tràng như đãxuyên thấu được Minh. Phải! Cậu biết rất nhiều về Minh. Đằng sau cái vỏbọc lạnh lùng, rắn rỏi là một trái tim non nớt cần được bảo bọc. Mộttrái tim sợ-bị-tổn-thương.

\_ Đủ rồi! Tớ không muốn nghe nữa! - Minh vội ngắt lời, đôi mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập vì trái tim cậu đang khẽ nhói lên, quặng thắt. Nhím thì ra vẫn vậy. Yếu mềm. Dễ kích động. Khá hơn một chút là giỏi che giấuhơn. Nhưng...đi quá giới hạn chịu đựng thì nhím vẫn lộ ra bản chất thật.

Chí Linh lờ đi, ánh mắt nhìn Minh xót xa, buồn thăm thẳm.

\_ Bỏ đi. Tớ chả thèm nói với đứa mang dòng dõi họ cua như cậu. Ngang ngược.

Nhím xù lảng đi, không muốn nhắc về mình nữa.

\_ Nghe nói cậu đã đính hôn?

\_ Ừm.

\_ Cậu đính hôn với Lee Sang Mi thật sao?

\_ Phải. Ý của Chúa. - Đôi mắt đen thẩn thờ. - Cậu chưa bao giờ gặp Sang Mi phải không?

Mái tóc nâu lắc đầu.

\_ Chưa.

\_ Sao Jon muốn tớ cùng cậu bảo vệ Sang Mi? - Minh hỏi.

Có những tia nắng rám vàng xuyên tạc qua lớp kia. Động cơ xe êm êm.

Linh bật cười. Lạ lẫm đến nỗi khiến người ta kinh sợ.

\_ Cậu đừng lo. Có tớ. Sang Mi thuộc về tớ.

\_ Bá đạo! - Mái tóc nâu trách yêu.

\_ Hãy tiếp tục nhiệm vụ. Sau này cậu sẽ rõ.

Có màu mắt hổ phách lướt nhẹ qua quang cảnh bên ngoài. Sâu thẳm trong nó, dày đặt bởi sự chết chóc.

Mai sau, liệu bầu trời còn trong sáng thế này không?

Chờ cho lửa hận tới. Ta thắp lên. Rẩy máu đen đặc. Nước mắt sẽ đắng chát.

Thù hận cào xé. Vò nát. Ta lặng lẽ cười man rợ. Chống mắt lên xem, ta đang làm gì.

Tương lai u tối. Mờ mịt.

Tình bạn đã rạn nứt.

Tình thân đổ đốn.

Tình yêu chết non.

Ta đã trả giá cho thù hận.

Bằng tất cả...

Trầm lặng. Đôi bạn tự nhiên đều im lặng.

Những rắp tâm từ bản ngã xấu xa lôi kéo hai chàng trai sa lầy vào bóngtối. Tràn ngập những nghĩ suy. Và mỗi người một công việc.

Phá bĩnh đi sự yên tĩnh đó:

\_ Red à, Sang Mi là người thế nào?

\_ Hử? Sao tò mò về cô ấy.

\_ Tiến sĩ Lee là một nhà khoa học vĩ đại. Tớ ngưỡng mộ ông ấy. Và tớ tò mò về con gái của một thiên tài.

\_ Cô ấy xinh đẹp, mong manh, hơi kiêu kì một tí, đôi lúc rất hung hăng.Cô ấy rất giỏi Judo và múa Ballet. Hình như cô ta không biết dùng súng.Sang Mi chả có xíu hứng thú về khoa học. Cô ấy thích thời trang vànghiên cứu Tâm lý học.

Hiểu Minh nhíu mày.

\_ Sao...đặc điểm này giống...

\_ Gì?

\_ Không. Cảm giác là lạ thôi. - Minh ngắc ngang.

Con đường hun hút phía trước mặt. Mây quang đãng.

Linh không nói nữa. Cậu biết Minh đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ Sang Mi. Cậu không muốn cậu ấy để tâm quá đến việc này. Linh lảngđi. Lại im lặng.

Angel đang ngủ say trong tay cậu. Phải giấu Minh sao? Jon dặn không choMinh biết. Bối rối và khó xử. Những chi tiết phức tạp khiến mái tóc bạch cảm thấy đau đầu. Dường như trong câu nói của Jon luôn mang theo mộtgợi ý ngấm ngầm.

Bên cạnh là bạn. Trong lòng là lý trí. Đấu tranh. Giấu nhẹm hay trưngbày? Dưới con mắt láo liêng của quỷ dữ, liệu cậu giữ được Angel trongbao lâu?

Phong phanh trong gió, có dấu hiệu những hòn than sắp lụi tàn trong quá khứ bùng cháy thành lửa hận.

Angel...

Lee Sang Mi...

Jonny...

White...

Những mối quan hệ đó là gì?

## 34. Q.2 - Chương 2: Đại Ca Cùng Chí Hướng

Chàng trai lạ mặt dạt đám người tò mò qua một bên, bước tới. Trong ánhđèn màu mờ ảo, khí chất cậu toát lên một nét vừa lãnh đạm,vừa ngang tàn. Trong đôi mắt đen láy ánh lên một vẻ dạn dày,già dặn.

Người đầu tiên nhận ra cậu, Hiểu Minh cười nhạt.

\_ Deuce? Em đấy à?

Nguyễn Chí Linh đăm chiêu nhìn hồi lâu, sau cũng kết luận ra chàng trai lạ mặt kia lại chính là em trai của mình.

\_ Hơ hơ, trùng hợp nhỉ? - Linh nói. - Cái đám lâu la này là của cậu à?

Lũ Tám Trọc chưa hiểu mô tê gì, sớn xác kéo bầy đàn chạy tới mừng "đại ca", mặt nghênh đắc thắng.

Hoàng Thi bước tới, gương mặt lạnh nhạt khác thường, nheo mắt nhìn hai chàng trai trước mặt, nhạt giọng:

\_ Có chuyện gì?

Lão Tám mừng hớn hở, lao vào Thi, vờ xu nịnh, mắt liếc xoáy hai chàng trai đối diện.

\_ Đại ca, anh tới rồi! Đây, cái thằng này là Demon, đứa đãđánh đàn em của chúng ta đó. Nó xất láo vô cùng. Anh Deucephải trừng trị nó để rửa hận cho bọn em!

\_ Đúng đó! Đúng đó anh hai! - Đám đàn em hùa theo, vồn vã.

Hoàng Hiểu Minh bĩa môi, cho tay vào túi, lắc đầu nhìn Linh.

\_ Deuce hôm nay ăn gan trời nhỉ? Red à, cậu em của cậu hôm nay chẳng đáng yêu chút nào!

Chí Linh nhếch môi, tư lự:

\_ Oài, hình như cái chuyện này đâu liên quan đến tớ? Hai ngườimâu thuẫn mà, tự giải quyết đi, tớ vô can. - Rồi cậu ngã xuống sô pha, ngồi bắt chân, khoanh tay xem chuyện. Vốn hồi nãy có ýđịnh giúp bạn, nhưng giờ bên là bạn thân, bên là em ruột, theophe này thì bất nghĩa với phe kia. Ở giữa cả hai cho lành.

\_ Cái đám ruồi này là đàn em của em à? Sao dạo này em nhậnđàn em xuống cấp quá vậy? - Minh bước tới gần Thi, nói.

\_ Haizz, bọn ruồi này tự nguyện theo đó chứ. Đúng là mất mặt. Anh xử gọn đám này sao? Oa, anh Black giỏi quá!

\_ Ê này, hai đứa nhà ngươi có định quậy một màn ra ngô ra khoaikhông? Tớ nóng lòng rồi nhé! Nói gì thì nhanh đi, Red muốn coiđánh nhau! - Linh nôn nao mà đứng dậy í ới. Hậu quả của sự vôduyên phải biết đó là nhận được hai cái lườm cháy da.

\_ Rảnh quá! Cậu quên tụi mình đến đây làm gì à? - Minh nhắc.

\_ À! Cùng chung chí hướng, vì Q? - Thi rù rì.

\_ Haiz, vậy là không được đánh nhau hả? Chán vậy? - Linh xịu mặt.

Thi lia qua thảm cảnh bọn đàn em bị đánh te tua, cất tiếng hỏi Tám Trọc:

\_ Có thằng nào chết, tàn phế hay trở thành người thực vật không?

\_ Dạ rất may là thằng nặng nhất chỉ bị trẹo quai hàm, gãy tám cái xương sườn, nứt xương chậu, chấn thương sọ não thôi ạ! - Gã Tám khúm númthưa.

\_ Tốt. - Rồi cậu ta quay sang Minh. - Cảm ơn anh đã không ra tay quá nặng.

Thi xoay qua bọn đàn em rồi dõng dạc:

\_ Chuyện Demon đánh tụi bây kể từ nay xem như hiểu lầm. Không ai đượcquyền đòi trả thù nữa! Nếu tiếp tục đánh thì băng mình chỉ thảm hơnthôi. Demon mới dùng 1/10 sức của mình mà tụi bây đã ra nông nỗi này,anh ta mà mạnh tay chút nữa là cả đám xong đời rồi.

\_ Nhưng mà… tụi em… - Cả đám bất mãn nhao nhao lên.

Tám thưa:

\_ Làm vậy sao được anh? Phải trả thù cho đàn em chứ? Thằng chó đó là cái thá gì mà mình phải nhúng nhường? Hay là anh hailại sợ? Em đề cao anh quá rồi!

Thi hừ lạnh, đôi mắt tối sầm lại. Một thao tác cực kì nhanh,cậu vật gã Tám đập đầu vào bàn kính thuỷ tinh, vỏ chaiHeneken bị cậu đập bể ngang, mảnh vỡ kê sát vào cổ Tám Trọc:

\_ Mắt chó tụi bây! Có biết đây là ai không? Đại ca của anh mày đấy! Khốn nạn! Láo à?

Mặt Tám tái mét, thở phì phò, run cấy.

Lũ đàn em co ro lại, im bặt.

Hoàng Thi bình tĩnh lại, nghiến răng:

\_ Nếu còn nghe đứa nào hó hé chuyện trả thù anh Demon thì đừng trách tao!

Tám loạn loạn gật đầu:

\_ Dạ dạ! Em biết rồi ạ! Mắt em đúng là mù rồi! Em có lỗi!

\_ Dạ… dạ… - Cả băng của tên Tám xịu mặt, vậy là cơ hội trả thù đã tan thành mây khói.

Thi giới thiệu thêm cho hai anh của mình biết Bảy Sẹo - một đứa giang hồ già dặn trên đất Sài Thành.

Vốn Thi là một thiếu niên có tư chất nhanh nhạy, thông thạo võthuật nên vào hai năm trước, cậu được sếp giao nhiệm vụ làm"tay trong" ở Việt Nam. Những năm tháng giấu cha chuyện cậu bỏhọc ở Mĩ để về Việt Nam làm "côn đồ" bị cậu giấu nhẹm. Không còn ai nhận ra cậu hoàng tử Thi cao ngạo ngày nào. Hoàng Thitập sống như một đứa du côn, thứ cậu từng căm ghét nhất. Nhưngdo Q, cậu cắn răng chịu đựng tất cả. Rồi học những câu văngtục, học hành động lỗ mãng. Tập hút thuốc, uống rượu. Tậptành sa đoạ đi. Với cậu, vì Q, cậu sẵn sàng hi sinh. Sau khitrải qua những năm tháng khổ cực, thì Thi cũng đã có tiếng tăm với "thế giới ngầm" ở Việt Nam với cái tên Deuce - Quỷ Vươngkhát máu. Những vụ phanh trần lớn nhỏ, bảo kê, đâm thuê chémmướn hay hàng loạt tội lỗi khác được người thiếu niên này hoá thân xuất sắc. Dù cậu còn rất trẻ, chỉ mới 15 tuổi, thếnhưng nói về mức độ già đời, có lẽ cậu hơn Minh và Linh rấtnhiều. Hai anh lớn chỉ quen ở đội, rất ít khi có cơ hội cọxát với thực tế. Cũng may, từ ngày Q mở chiến dịch truy quéttội phạm ma tuý thì các anh của cậu đã tập tành đến bar. Giờ cũng nên nói là hai người họ "cáo" chẳng thua kém cậu là bao.

Ngay hiện tại, ba người này không thể gây thêm rắc rối vì họ có cùng một mục đích với nhau - khảo sát tình hình thực tế. Lý do để bảođảm cho kế hoạch Asean hoàn toàn thuận lợi, phải cắt đứt hoàn toàn dây mơ rễ má của đầu mối buôn bán ma tuý khét tiếngxuyên Á. Cũng thế mà Thi mới phải về Việt Nam trước hai năm để thăm dò đường đi nước bước trước.

Bọn đàn em cùng ba anh lớn cùng nhau uống rượu vui vẻ, hai tên Bảy và Tám thay phiên nhau bóp vai cho các anh đại của mình.

Ánh mắt ba anh lớn nháy với nhau, như phân công công việc. Lúcnày, họ phải thay đổi cả cách xưng hô lẫn tính cách để nhậpvai cho trọn. Không hiểu sao công việc "nhức mắt" nhất lại bịThi và Linh đùn đẩy hết qua Minh. Nhím xù nhăn mặt than thầm,không dám chối. Hai tên ranh kia lại uy hiếp cậu: "Đội trưởngthì phải làm gương chớ!". Thế là hết chối nổi.

Đến lúc thời cơ chín mùi thì Linh bắt đầu nói nhỏ vào tai Bảy Sẹo:

\_ Chuyện tao giao mày thế nào rồi? Tìm được chỗ chưa? Chỗ cũ của tao bị “cớm” hốt rồi, tao chỉ còn vài tép sống vớt vát vài hôm, không lẹ lêntao chết đó! - Linh giả vờ ngáp dài một cái mệt mỏi .

\_ Dạ, em tìm được rồi. Mối ruột, tại bar này luôn. Em là cò dẫn mà! Bây giờ đại ca cần liền không, em đi lấy luôn? - Tên Bảy xầm xì bí mật với Linh.

Bị Linh và Thi cùng lúc huých vào hông một cái đau điếng, Minh mới cắn răng giở giọng đểu cáng:

\_ Nè Bảy, ở đây sao chán quá vậy? Sao không gọi vài em xinh tươi đến đây hầu rượu? Ngồi với người đẹp mới vui chứ!

\_ Dạ, nếu anh thích thì em sẽ gọi vài nàng hot nhất tới chơi với mấyanh. Còn nếu anh thích mát mẻ thì em sẽ bảo thằng Quý còi dẫn anh lêntầng hai “nóng” bỏng mắt đấy! - Tên Bảy cười đắc ý.

Minh cười cợt. Vừa nghiến răng nghiến lợi liếc hai đứa cạnh mình.

\_ Vừa nói muốn mát mẻ thì lên đấy mà xoay qua thì mà lại quảng cáo là nóng bỏng. Ý gì đây? Mấy em trên đó “mát mẻ” thật không?

\_ Muốn biết thì anh cứ lên! - Bảy Sẹo nháy mắt ra hiệu cho tên Quý dẫn đường cho Minh.

\_ OK. Tao đitrước nha! - Minh cười đểu một cái rồi theo chân Quý còi lên cầu thangdẫn lên tầng hai. Ai mà biết nhím đang mở tính hiệu "Help me! Help me!"với hai anh em Linh. Đáp lại cái gương mặt khổ tâm đó, hai đứa vô tìnhchỉ ngậm ngùi lắc đầu: "Chúc cậu toàn thây!". Hiểu Minh lê bước đi xadần và mất hút trong ánh đèn màu.

Tên Bảy nhóm người đợi ý Linh.

\_ Đại ca, em đi tìm “thần dược” nha!

Chí Linh gật đầu, phẩy phẩy tay cho Bảy đi, cậu lại ngáp dài một cái rồi đưa tay gãi đầu gãi cổ. Bộ điệu vô cùng giống… khiến cả Thi cũng cốgắng nhịn cười hỏi nhỏ:

\_ Nghiện thật hả? Méc ba à!

\_ Cậu mày muốn ăn đập ngay tại đây không?

\_ Ông diễn giống thật! Có kinh nghiệm! - Thi cười khúc khích.

\_ Chứ sao! Anh cậu mà! Đừng nghĩ anh về sau mà lơ ngơ. Kinh nghiệm từnglàm ở Braxin hai năm nè cưng. Cậu còn phải học hỏi nhiều.

\_ Sư phụ! - Thi phục tên anh trời ơi của mình. Đi sau cậu, thế mà anhrành rọt mấy chuyện "đen tối" cực nhanh. Đúng là tiền bối có khác. Nóicho đúng ra thì Chí Linh còn lăn xả vào công việc hơn cả cậu. Hay đúnglà tính anh nó vốn trác táng như thế?

Tên Bảy Sẹo đứng dậy ra khỏi chỗ, bọn đàn em tản đi bớt. Ông ta men theo lối có dòng người đang nhảy nhót cuồng nhiệt ở giữa sàn và cũng mất dần trong tiếng nhạc dance âm lượng cực lớn. Sự phấn khích của những ngườitrong bar không hề giảm mà cả không gian như còn nóng hơn khi DJ chuyểnnhạc.

\_ Chán rồi, nè Tám, ở đây có “kẹo” không? - Thi nâng li Whisky lên hỏi Tám Trọc.

\_ Có chứ, anh không nói sớm, lúc nãy em bảo thằng Bảy lấy dùm luôn cho,trong người em thì không có thứ đó rồi. - Tám Trọc tu chai bia nói.

\_ Thôi, mày dẫn đàn em đi “tịnh dưỡng” đi. Cầm tiền lo cho tụi nó. Taomuốn ở đây chơi tới khuya! - Thi xoay khớp cổ rồi móc bóp đưa cho TámTrọc một số tiền, đuổi khéo.

\_ Dạ, em cảm ơn đại ca. Chào anh Deuce, anh Dragon em đi, đi thôi tụi bây! - Tám Trọc phẩy tay cho cả bọn rút đi.

\_ Ngồi đây chơi đi, tao đi “trút bầu tâm sự” cái đã. - Linh cũng nhóm dậy bước đến khu vực rest room.

Thi ngồi một mình nhấm nháp li rượu trên tay ngồi trên băng ghế trống. Ở góc bàn gần quầy rượu, một nhóm thanh niên đang nhảy nhót mất tự chủ.Họ cười cười khóc khóc như điên dại. Thi khẽ nhếch môi cười hài lòng:

\_ Hay thật đấy!

Toilet nam Club Bar.

Toilet nam Club Bar.

Linh bước vào trong, khác hẳn âm thanh bát nháo bên ngoài, đèn màu chớpnhá. Bên trong đây, tiếng nhạc nhỏ hơn nhiều, ánh đèn huỳnh quang sángtrắng. Đây là một toilet rất đỗi bình thường: màu sắc chủ đạo là trắngtrang nhã từ gạch men, sơn tường đến bồn rửa tay cũng trắng nốt.

... Hàng sỏi đen trải dài theo góc tường. Ở hai góc tường có hai chậucây xanh tươi tốt. Bồn rửa tay phá cách hình một cái bát khổng lồ, tấmgương cực đại âm tường nhẵn bóng không một chút bụi. Linh nhìn vào haicăn phòng đóng kín. Có người.

Cậu cười nhạt rồi tiến vào căn phòng ở giữa hai căn phòng đó, khéo léođóng cửa thật nhẹ, tấm cửa gỗ đóng lại im ỉm. Linh vào trong, đậy nắpbồn cầu lại, tay nhấn nhấn vào cái nắp thử độ bền rồi đặt một chân lênnắp, rồi chân thứ hai cũng bước hẳn lên. Tường ngăn cách của nhà vệ sinh này cao khoảng 2m2, từ mặt đất lên khoảng 1m2 được lát gạch men trắng,phía trên quét sơn trắng.

Với chiều cao của Linh cộng thêm sức hỗ trợ của cái bồn cầu, tay cậulần lần men bờ tường đứng thẳng dậy, tay bấu chặt tường, giờ cậu đã thấy được quang cảnh bên trong hai phòng bên cạnh.

Quả thật là một tư thế hơi bị khiếm nhã nhưng bất đắc dĩ cậu đành làmvậy. Linh nhìn qua căn phòng bên phải, trong đó có ba người, một ngườingồi trên nắp bồn cầu, hai người còn lại dựa vào tường và cánh cửa gỗ,đôi mắt mơ màng, tay chân quờ quạng, đầu quay quay như đang được baylên.

Linh có thể thấy rõ những cơn khói trắng chết chóc bay lên từ chỗ họ.Cậu rút iphone của mình ra, cài đặt chế độ rung rồi chỉnh sang chế độcamera đã tắt đèn trợ sáng, canh khung hình thật chuẩn và nhấn “Ok”.

Tiếng click nhỏ xíu bị âm nhạc bên ngoài nhấn chìm. Cậu lại xoay qua căn phòng bên trái. Mím nhẹ môi, Linh thấy người trong đó đang đứng tựatường, chân đạp lên nắp bồn cầu, tay cầm một điếu thuốc, làn khói nhànnhạt bay lên, đôi mắt người đó nhắm nghiền lâng lâng.

Vẫn như hành động vừa rồi, đã có thứ mình cần, Linh hài lòng bướcxuống. Cậu không vội vàng gì, tay lướt lướt trên nền cảm ứng truyền hình ảnh vừa chụp qua hai số máy bằng bluetooth kèm theo dòngment: “Đẹpkhông?”.

Thích thú đợi báo cáo đã gửi, chờ khoảng hai phút sau, chiếc điện thoại rung nhẹ cùng lúc nhận được hai tin nhắn có cùng một nội dung: “Good”.Linh nhếch môi cười tự tin rồi cho di động vào túi. Cậu gạt nước rồi mởcửa bước ra bồn rửa tay bên ngoài mở vòi, động tác vô cùng bình thản như không có gì, lặng lẽ rời khỏi…

\*\*\*

Sàn nhảy Club Bar.

Thi vẫn điềm nhiên nhấm nháp ly rượu như một quý ông lịch lãm, khó gầnđể lại bao ánh mắt thèm thuồng của bọn phụ nữ trong bar. Cậu đã quan sát rất kĩ từng hành động một của những người ở đây, cậu cần nó cho bản báo cáo tình hình thực tế phải gửi về cho Q. Bỗng chuông điện thoại của cậu rung lên, báo hiệu có tin nhắn:

[Tìm được hắn chưa?]

“Rồi.”

[Ở đâu?]

“Club Bar, nhớ giữ lời hứa đó!”

[Ok, đến ngay!]

Trong vài dòng tin ngắn gọn cậu đã trao đổi thông tin với một người – một cô gái đẹp để bán đứng một người.

Linh bướcra, hiện trường vẫn thế nhưng khách trong bar có vẻ đông hơn, đã đến giờ cao điểm hoạt động của bar. Bảy Sẹo cũng luồn lách trong dòng người trở lại bàn:

\_ Đại ca, đây ạ! - Tên đó dúi vào tay Linh một túi nhỏ có những tép bộtmàu trắng, Linh gật đầu vừa ý rồi đưa cho Bảy Sẹo một xấp tiền:

\_ Bồi dưỡng thêm cho anh em, tao kết bar này rồi, lần sau muốn gặp anh cứ việc đến đây!

\_ Dạ, em cảm ơn anh. Thôi giờ em phải qua Đêm Trắng gấp vì bên đó đangcó ẩu đả, cần viện binh. Em xin phép chào anh Dragon, anh Deuce em đi.Hai anh nhớ chuyển lời chào của em tới anh Demon. Chắc ảnh mê ở trên đóluôn không muốn xuống rồi! - Bảy Sẹo cúi đầu chào rồi cùng đàn em rútđi, ánh mắt tinh quái khi nhắc tới Hiểu Minh…

Chí Linh ngồi xuống bên cạnh Thi, rót rượu vào ly, mắt đảo quanh. Khôngnhư Thi, ánh mắt chàng đang tìm nàng nào bốc lửa nhất (háo sắc), rồi lia sang các nữ Diva đang nhảy múa cuồng say trên sân khấu với với bộ vảimỏng te, ngắn cũn cỡn.

Các cô gái đó thật đáo để, cái gì ba mẹ bảo giấu vào là đem khoe hết cho bàn dân thiên hạ nhòm ngó, sờ mó. Thế giới này là vậy đấy. Hoàng Thinhìn hoài cũng chán nên quay lại nói chuyện với ông anh:

\_ Anh Demon lên tầng hai làm gì lâu vậy? Nghe bọn Tám nói chẳng lẽ ôngta ở chỗ nhảy “thoát y vũ” hay là “oẳn tù tì cởi áo” đây?

Linh thở dài trả lời:

\_ Cầu mong cho nó toàn thây trở về với cha mẹ ông bà! Haizz!

Vừa dứt lời thì chàng Minh nhà ta từ trên lầu bước xuống hai tay choàng eo hai nàng ăn mặc như đi tắm biển, trang điểm đậm khá xinh bước về sôpha. Thi mỉm cười giễu cợt:

\_ Anh ấy mai mốt chết chắc linh lắm á!

Linh mỉm cười - nụ cười lừa tình quen thuộc nhìn hai cô gái. Đối với nơi đây, không để làm mình trở nên thanh bạch được. Thế giới sa đoạ này uám lắm. Cậu phải xưng "mày-tao" với người xung quanh. Nói mấy câu nhạycảm đến cứng lưỡi. Ban đầu rất khó. Nhưng giờ có lẽ đã tốt hơn. Còn Hiểu Minh, có thể nói là đứa "khó dạy" nhất. Ăn nói lúc nào cũng rất ngoan.Dụ dỗ nó nói được vài từ sốc sốc tí thì lại bị ông "anh rể hụt" Alex cốc đầu vì tội dạy hư con nít. Mà chịu thôi, ở đây là bar, nếu nhím khôngbiết giữ an toàn cho nhóm thì cả nhóm sẽ nhanh chóng bị phát hiện làgián điệp. Cầu mong cho nó hợp tác tốt với anh em cậu.

Minh ngồi xuống ghế giữa Thi và Linh, xoa thái dương mệt mỏi, nhưng lại đẹp quyến rũ:

\_ Hai anh em bây có đem thuốc nhỏ mắt cho tao không? Mắt tao muốn nổimụt lẹo rồi nè! Đúng là nóng đến bỏng mắt! - Ái chà chà, hình như Minhchịu làm playboy rồi đây.

Linh cười thầm. Nhím làm tốt lắm. Như thế mới là đội trưởng chứ. Được nước, Linh đẩy theo:

\_ Tội nghiệp mày thật, mày đi rồi mà vớt hai em làm quà cho tụi tao sao?

\_ Haizzzz… Tao đâu keo kiệt với bạn bè bao giờ! Hàng VIP hot nhất hiệnnay đấy! Tặng mày xài chơi! Có điều hai em này đã qua tay tao rồi!Hehehehe! - Minh cười đểu.

\_ Hứ! Cóc cần! Tưởng tốt đẹp gì ai dè… Hàng mày xài rồi! Không chơi! - Linh giả vờ dỗi.

\_ Làm gì giận thế anh bạn? Chẳng lẽ không biết tính tao à? (Gừ! Thằngranh! Mau mau nhận "hàng" để tớ giải phóng coi! Tớ ngứa mắt lắm rồiđấy!) - Minh vừa nói vừa ngầm truyền thông điệp với Chí Linh.

Mái tóc bạch nhướn mắt:

\_ Cũng may là mày chứ mà là thằng nào khác chắc hai nhỏ này tan xác rồi! Hì hì ! Cảm ơn nhé! Hai em này xinh quá! (Nhím à, đừng cau mày nữa.Camera ở đối diện chúng ta đấy! Nhập tâm chút đi!).

Linh biết Minh nói vậy chứ Minh đời nào mà làm thế. Cậu bạn này vốn là"cừu non", giả vờ làm "sói" chứ thật chả biết mô tê gì. Thấy mấy nhỏ này là chạy không kịp đấy chứ nói gì là chơi. Nếu không có lệnh phải khảosát thực tế thì dù cho kim cương nhím cũng không thèm lếch xác đến đây,dù rõ là tên nhóc này thấy tiền là mắt sáng rỡ.

Hai cô gái bắt đầu ngồi xuống ngã ngớn với Linh và Minh. Đúng với Linh - một bad boy chính hiệu, chàng vui vẻ đón nhận "món quà". Thế nhưng, côgái còn lại chỉ dám nép bên Minh, không dám sáp đến Thi.

\_ Sao "em" không đến hầu rượu cho cậu ấy? - Hoàng Hiểu Minh gồng mình chịu, muốn đẩy ả ra khỏi người.

\_ Anh Demon đùa hoài. Ai lại không biết đó là anh Deuce - hoàng tử bănggiá lạnh lùng chứ. Ảnh ghét phụ nữ lắm. Em đến cạnh có đường là chết!Hay là ảnh thuộc "hệ" đó?

Linh nghe, cười hớn hở:

\_ Ờ, chắc vậy đó em!

Hoàng Thi phùng má, bặm trợn:

\_ Mấy người rù rì gì đó?

Cô gái sợ quá, nép vào người Minh. Còn Linh bụm miệng cười. Ai không rõlà Thi rất ghét bị động chạm kiểu đó. Biểu nó đi đánh nhau, đi quậy phácòn được. Đừng kêu Thi đi chung với phụ nữ, Thi đánh chết đấy! Người tachưa đủ tuổi thành niên đâu!

Hoàng Hiểu Minh cũng phì cười, trêu:

\_ Cậu có thằng em “ngoan” thật đấy! Xem ra thằng này khó bị gái bắt cóclắm đây! (Thi à? Em đem con bỏ chợ! Bắt anh gánh thế hả?).

Thi bĩu môi:

\_ Xì. I don't care. (Đáng đời anh! Tự nhiên vác hai mụ đó xuống làm gì? Tự xử đi! Tránh xa em ra!).

\_ Tội nghiệp! Nó bị vậy lâu rồi! Chứng sợ gái nặng lắm! - Linh hùa theo chọc tức Thi.

\_ Khám gì chưa?

\_ Bẩm sinh rồi! Khó trị! - Linh cười nói tiếp, vẻ mặt thương xót giả tạo.

\_ Có bị yếu đâu không?

\_ C… - Linh chuẩn bị chọc tiếp thì…

\_ Mấy người nói đủ chưa? Thấy người ta không nói là làm tới hả? - Thi tím mặt.

\_ Bé con ngoan thật đấy! - Minh vừa nói vừa ngắt mũi Thi nói giọng yêu. - (Chọc em cho bỏ ghét! Tự dưng bắt tụi anh ôm show. Ha Red!).

\_ Anh…!

\_ Làm gì thì cũng lòi mặt trẻ con ra thôi! Bé con ạ! Công nhận bé ngoanthiệt! Có sức đề kháng với phụ nữ cao quá! - Linh cũng đắc ý trêu giọngtỏ vẻ đàn anh. Để có ngày hôm nay cậu đã vứt bỏ tất cả. Vứt bỏ cái đầuóc ngây thơ, trong sáng của tuổi 16. Vứt bỏ cái tuổi đẹp nhất của cuộcđời để theo đuổi công việc vì Q. Hay vì trái tim cậu đã đau lắm vì mộtngười nên phải hành hạ nó như vậy cậu mới có thể nguôi ngoai đi nỗi đau? Hay làm vậy cậu càng đau hơn? Đôi khi cậu thèm trở lại như Minh, nhưThi, chưa từng yêu, chưa từng đau, chưa từng hận như vậy.

Cậu nhấm một ngụm rượu xóa đi cái chua xót trong lòng. Trái tim khẽ nhói đau.

\_ Nếu anh ấy không thích em thì để anh vậy! - Minh dang tay đón lấy cô gái. - (Thi chết tiệt! Em chờ đấy!).

Thi tách ra ngồi một góc tự kỉ, hậm hực nhìn hai ông anh trời đánh.

[Có cần diễn thật như vậy không?]

Vẻ bỡn cợt của Linh và Minh thật chuyện nghiệp. Cái gì Thi cũng rành,ngoại trừ phải giả thành Dong Juan như thế. Cũng không hiểu tại sao lạinhư vậy. Cậu rất ghét đám phụ nữ ở trong bar với mùi nước hoa nồng nặc,son phấn loè loẹt. Đối với Thi, cậu dễ bị "say" hơn cả với một cô nữsinh tóc xoả dài duyên dáng trong bộ đồ đồng phục. Tại sao phải điểmtrang bằng son phấn thì mới là đẹp?

Mặc kệ hai ông anh phô diễn tài năng sát gái của mình, Hoàng Thi bỏ điuống rượu một mình, chốc chốc lại nhìn đồng hồ như chờ đợi gì đó.

\_ Em có “kẹo” không? - Minh cắn nhẹ vành tai cô gái rồi thì thầm.

\_ Có chứ! Giá cả phải chăng! - Cô gái nheo mắt cười, Minh nhếch nhẹ môi, lấy trong bóp một tờ đô nhét vào kẽ giữa chiếc áo hở ngực của cô gái.Cô gái nở nụ cười mê hoặc ôm cổ Minh tặng cho chàng một nụ hôn thậtbỏng.

Minh mím nhẹ môi rồi lấy những viên thuốc đó ra, đưa cho cô gái một viên và phân phát cho những người còn lại. Âm nhạc nổ lên. Cả năm người lầnlượt cho những viên thuốc trắng vào miệng cả năm bắt đầu có những biểuhiện kì lạ, đứng dậy nhảy múa

Thi lắc lắc đầu chao đảo theo tiếng nhạc, lựa chọn lúc không ai để ý cậu bẩy nhẹ ngón tay cho viên thuốc trong tay văng đi theo đường parabol,rơi vào một góc khuất. Trong những ánh mắt láo liêng, họ biết rằng luôncó những kẻ đứng phía sau giám sát hoạt động. Nguy hiểm sẽ đến nếu những gián điệp lơ là. Đặc biệt là Hoàng Thi, cậu đã có quá nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chính vậy mà càng buộc cậu không được mắc phải sai phạm ngaylúc này. Phải giúp hai anh trơn tru lọt vào ánh mắt quan sát của bọnquản lí bar. Với máu mặt của cậu, nếu anh Minh và Linh thuận lợi gianhập vào băng tức là Q đã thành công trong việc gài thêm hai gián điệpcho lần về lần này. Từ nay cậu sẽ như hổ thêm cánh.

Chí Linh lợi dụng lúc giơ tay lên cao thì quẳng luôn viên thuốc vào xónào đó cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại vờ vô tình đảo qua hệ thống camera quan sát và những tên vệ sĩ bảo vệ ở các góc. Ngọn đèn ở cửa sẽ sáng nếu có đội tuần tra

Còn Minh thì dùng “Ảo ảnh đoạt hồn” bóp nhẹ tay viên thuốc thành trobụi, chỉ hai cô gái là đã uống thuốc thật, khóc rồi cười, cười rồi khóc, nhảy múa loạn xạ như mấy mụ điên. Linh đã được học những kĩ năng cầnthiết từ chuyến công tác ở Braxin, những hình ảnh về những thanh niênsay thuốc đã được cậu bắt chước hệt vậy. Giống đến cậu bạn thân cũngphải kề tai cậu nói nhỏ:

\_ Red đang phê thuốc hay bị động kinh vậy?

\_ Kệ tớ! Ha ha ha! - Linh tuôn một tràn cười man rợ. Đúng y như tâm lí của người đã mất tự chủ do tác dụng của estasy.

Thi cũng không chịu được, dù có giả đi nữa nhưng cũng không ngờ anh Linh diễn tài thế, nhóc kề tai anh Minh nói:

\_ Sáng giờ anh đi chung với ông ấy có chở ổng đi chích ngừa chưa?

\_ Hả? Hahahahahaha! - Linh nghe lại cười điên dại hơn.

\_ Mất mặt quá đi! - Thi và Minh đồng thanh.

\_ Bây giờ hai người muốn mất mặt hay mất mạng? - Linh nhắc.

\_ Cố thôi! - Hai người đáp ỉu xìu rồi lại nhảy tiếp.

Cả ba đang biết có những ánh mắt luôn luôn chiếu theo họ, họ phải làmthật tốt nếu không muốn chết. Không một vũ trường nào lại không kinhdoanh chất kích thích. Tuy nhiên, họ luôn tuân thủ những yêu cầu chuẩnmực thoả thuận ngầm với nhau. Lượng chất kích thích không được vượt hàmlượng chỉ định. Cảnh sát không thể can thiệp hết nổi việc kinh doanhtinh vi của họ. Tất nhiên vẫn có những cuộc kiểm tra xử phạt nặng, nhưng làm sao dẹp hết tệ nạn này được trong khi đôi mắt của những kẻ kinhdoanh đã mờ đục vì lợi nhuận của những viên thuốc "thiên đường"? Ý địnhcủa Q không phải là yêu cầu nhóm của Thi bắt quả tang hành vi trái phépcủa Club Bar mà ngấm ngầm tìm ra kẻ đứng ra phân phối phía sau - ngườicó liên hệ trực tiếp đến đầu mối cung cấp chất kích thích mà nhóm cậuđang theo dõi.

Kết thúc buổi nhảy, hai cô gái kia bị đám đàn em lôi đi vào sau sànnhảy, còn lại ba chàng dừng lại thở mệt. Nằm la liệt trên ghế. NguyễnHoàng Thi lại đưa tay nhìn đồng hồ: 8 giờ 30 phút tối. Cậu chép miệng,cười bí ẩn:

\_ Đến rồi.

Khi mànđêm buông xuống. Bóng đêm đã nuốt chửng lấy ánh dương yếu ớt.Ánh sáng nhạt nhoà. Thế giới giờ là của bóng đêm sa đoạ.

Bỏ qua sự nhộn nhịp của thành phố là những cuộc vui thâu đêm...

Những vụ phanh trần...

Những luồng khói trắng chết người...

Và nơi đó...

Tiếng nhạc chúa chát.

Đèn màu chói loà.

Nơi của thác loạn, tội ác và những của tình trắng đen - vũ trường.

\*\*\*

Club Bar.

Một trong những bar lớn nhất của thành phố, vị trí đắc địa,lượng khách đông đảo, cơ sở vật chất hiện đại, DJ nổi tiếng,Club Bar nghiễm nhiên trở thành một nơi vui chơi sầm uất nhấtcủa giới trẻ về đêm.

Tiếng nhạc dance sôi động hoà cùng tiếng đĩa bị DJ ra sức chàxước tạo thành một âm thanh hào hứng. Cảnh quang ngập trong thứ ánh sáng huyền ảo. Mùi rượu ngập nồng khướu giác. Trên trầnnhà, quả châu lấp lánh như mặt trời thu nhỏ toả ra thứ ánhsáng mê hoặc. Nhóm thanh niên đang điên cuồng rong ruổi theo tiếng nhạc. Thế giới của họ - loạn lạc và điên đảo. Cuộc sống bịnén dồn căng tức bởi thứ âm thanh cuồng loạn này.

Nơi đây, tình yêu là một thứ phù phiếm. Họ có thể vội vàngtrao cho nhau thể xác, rồi lại tỉnh rụi gặp lại nhau trong nụcười của những kẻ xa lạ. Họ chìm đắm trong men rượu. Thứ chất cồn vừa cay, kèm theo chút đắng nồng se sắc bóp thấu tâm can.Rượu khơi dậy những xúc cảm đã cố kiềm nén, che giấu đi. Rượu phơi bày bộ mặt thật nhất của con người. Rượu khiến ta saysay, lâng lâng, bềnh bồng như mây trời, ta bỏ mặc ưu phiền vàtạm gác mình trong hơi men phút chốc. Những thanh niên mượn âmnhạc và ngôn ngữ hình thể để bộc lộ rõ ràng nhất tính cáchnguyên thuỷ bị kiềm hã.m bấy lâu.

Ở một góc bar, có một nhóm người đang ngã dài la liệt trênnhững sô pha. Họ buồn chán nhấm nháp những chai bia, trong sốhọ có người băng bó tay chân, mặt thâm tím như vừa qua một cuộc ẩu đả mạnh bạo. Mặc kệ tiếng nhạc sàn sôi động, họ rũrượi, chán chườn.

\_ Haizz... Chờ anh trong mỏi mòn... Và đợi anh trong mỏi mòn...Đại ca ơi, anh đâu rồi? - Gã đàn ông đầu đàn trọc tóc, xăm mình vằn vện đang than ngắn thở dài.

Gã Tám Trọc có bọn đàn em bị đánh tơi tả bọn một thanh niên non choẹt. Quả là một sự sỉ nhục với hắn.

Dòm liếc lại đám em út bất tài, lão Tám chỉ muốn băm vằm tên oắt đã hại cả đám nát thây ra thành trăm mảnh. Tiếc là giờđây hắn cũng có khá khẩm gì đâu. Nhìn thân thể hắn cũng bầmdập, ê ẩm vì bị nện mấy cú trời giáng của tên nhóc ấy. Giờ, lão Tám chỉ còn cách chờ đợi đại ca - một anh trẻ tuổi cómáu mặt đã thu nhận mình. Xét về tuổi tác hay tài năng củaanh lớn của lão và tên Demon gì đó đúng là kẻ tám lạng,người nửa cân.

\_ Anh Tám, chừng nào đại ca tới? Chúng ta đợi cả tuần rồi đó. - Một đứa trong nhóm thều thào hỏi.

Tám Trọc im lặng, không nói. Chính gã cũng có biết được đâu.

Bọn đàn em vật vưỡn, than thở vô cùng bi thảm.

Khi đó, đột nhiên bar lại mở cửa đón khách. Xuất hiện lần này là hai thanh niên trẻ tuổi.

Hai chàng trai bước vào bar, toát lên khí chất đạo mạo và phong lưu.

Chàng trai thứ nhất khoác một chiếc áo khoác da không tay màuđỏ neon sành điệu. Quần Jean rách gối màu trắng, áo phông mặctrong cùng màu và đôi bốt đỏ. Trông cậu rất có gu thời trang.Đặc biệt là mái tóc màu bạch kim chói loà. Khuyên tai đinh tán gắn trên tai phá cách.

Chàng trai thứ hai có tóc nâu. Khoác Jacket đinh tán hầm hố.Chiếc quần bò thời thượng màu da bò cùng chiếc áo thun ôm sát người bên trong. Trong cậu rất lôi cuốn.

Điểm chung duy nhất của họ chỉ là đôi cánh quỷ trên má phải.Trong ánh đèn màu, hai chàng trai tuy không thấy rõ mặt nhưngvẫn toát lên vẻ quyến rũ không thể che giấu.

Họ bước vào bar, đi trong những ánh mắt hiếu kì của bao người. Lạ thay, tên Tám vừa thấy chàng trai tóc bạch đã vội chạytới, mừng rỡ.

\_ Đại ca! - Tám Trọc hớn hở chạy tới cạnh thanh niên tóc bạch. - Tìm được anh rồi! Sao cả tuần nay anh không đến Sunny Hot vậy? Bọn em tìm anh quá trời luôn!

Chí Linh ngẩng đầu, bất ngờ:

\_ Huh? Who are you?

\_ Đại ca, anh nói gì vậy? Em, Tám Trọc nè, anh nhìn không ra sao?

\_ Tám Trọc? Là ai? Tôi có quen ư?

Lão Tám nhíu mày, cảm giác là giống mà. Đại ca của hắn cũng cao khoảng thế này, da trắng trẻo, cằm nhọn nhọn, mày kiếmsắc sảo và đôi môi mọng đỏ. Hắn thường lén nghĩ nếu anh lớnlà phụ nữ thì sẽ hấp dẫn biết nhường nào.

Nhưng đại ca của hắn có mái tóc màu vàng kim thời thượng, nét mặt có phần non nớt hơn và không có cánh quỷ trên má. Hắn êmặt, hình như đúng là hắn nhìn nhầm.

\_ À, xin lỗi anh bạn. Tôi nhầm người! - Gã Tám vỗ vai Linh xin lỗi.

Phía sau hắn chợt vang lên tiếng chua ngoa:

\_ Hừm, đại ca của mình mà cũng nhìn nhầm, thằng nào bất hạnh lắm mới thu nhận mày làm đệ tử đấy, Tám Trọc ạ!

Gã Tám nghiến răng. Tên nào cả gan đến thế? Dám đụng đến hắn? Nó không biết hắn là bảo kê ở đây à?

Lão Tám quay đầu lại nhìn đứa to gan lớn mật đã đá đểu lão, đôi mắt gã chả mang chút thiện chí nào.

\_ Thằng nào vừa nói? - Hắn gằn.

Người thanh niên đứng phía sau, đi cùng với Chí Linh ngạo nghễ cất tiếng:

\_ Mày không nhớ tao à? Hay bị đánh đến mất trí rồi?

Lão Tám Trọc căng mắt ra nhìn, nghiến răng ken két. Thì ra đólà Demon, đứa đã đánh cả bọn của hắn tơi tả ở Sunny Hot Barhôm nào.

\_ Chó chết, mày tự nộp mạng đến tạ lỗi với anh mày đó ư? - Tám nhếch môi.

Hoàng Hiểu Minh bình thản, cho tay vào túi.

\_ Ha ha, số là hôm nay anh mày đang ngứa tay, ngứa chân muốn tìmđứa nào giải phóng tay chân một chút. Ái chà, sao? Hôm nay muốn tiếp đãi anh mày tiếp không? Có bao nhiêu người cứ kéo ra màđón. Anh mày chấp tất!

Hậm hực, căm tức bao nhiêu ngày nay bùng phát. Hắn đã ôm ấp ýđịnh phải trả thù Demon. Nhưng sức lực yếu kém nên đành chờanh lớn trợ giúp. Giờ đây, không riêng Tám sôi máu mà đám em út cũng sừng sỏ tiến đến vây lấy Minh.

Chí Linh huých vai Minh, hỏi khẽ:

\_ Này nhím, lại gây hoạ à?

Minh cười nhạt:

\_ Lũ ruồi nhặng thôi. Nép qua, không liên quan tới cậu!

Linh thủ thỉ:

\_ Điên à? Giờ này còn muốn đánh nhau. Cậu đang bị thương đấy!

Tám Trọc cùng đàn em xán tới gần, bao xung quanh hai chàng trai trẻ. Nhóm người đông tụ lại một góc bar. Âm nhạc vẫn náođộng, dồn dập. Tám đã quá tức tối nên chẳng thiết nghĩ tớiviệc đợi anh hai đến nữa. Cả bọn của hắn cũng muốn xé tanxác tên xấc láo kia ngay, dù biết là bản thân có phần thua kém về sức lực. Tám nhướn mắt, nói với Linh:

\_ Này cậu bạn, lánh sang chỗ khác đi. Bọn này muốn giải quyết việc riêng một chút. Tôi không thích dính dán tới người vôtội.

Linh nấn ná, muốn can ngăn. Cậu lo cho sức khoẻ của nhím. HiểuMinh đang bị trúng đạn, vết thương cần thời gian để hồi phục.Nếu vận động mạnh thì vết thương tiếp tục bị động mà khólành lại, thậm chí còn mang theo những di chứng khó lường.Thấy Tám xua mình đi, cậu nói:

\_ Xin lỗi, dù biết đây không phải là chuyện của mình nhưng Demon là bạn của tôi. Tôi phải giúp cậu ấy!

Minh cản:

\_ Red à, không cần vậy đâu. Đối với bọn cóc ghẻ này mà đến hai chúng ta cùng đánh thì có quá sỉ nhục không?

\_ Mày! - Một tên đầu xanh trong bọn ứa gan, nhào lên trước xách cổ áo Minh, nắm tay giơ trên không trung.

Mọi cảnh vật lặng yên trong phút chốc, rồi khựng lại hoàn toàn khi tiếng hô uy nghiêm này vang lên:

\_ Dừng lại!

Từ cửa bar, một nhóm người bước vào. Dẫn đầu là cậu thiếuniên có mái tóc màu vàng kim, đeo khuyên thập tự và mặc bộvest đen lịch lãm. Sau cậu là những bảo kê tai to mặt bự khéttiếng của giới ăn chơi Sài Gòn. Những gã ma cô bắp tay cuồncuộn, hình xăm chi chít cùng bước tới.

Trong khoảnh khắc đó, Tám Trọc nhìn ra, mắt sáng rỡ, cả đám đàn em của nháo nhào:

\_ Đại ca! Đại ca!

## 35. Q.2 - Chương 3: Cô Gái Bí Ẩn

Cánh cửacủa Club Bar mở ra, đón nhận lượt khách mới. Thân ảnh của một cô gáituyệt đẹp chậm rãi bước vào, mái tóc nâu uốn xoăn, xõa dài ngang lưng.Cô gái lạ trang điểm khá đậm theo phong cách Gothic Lolita, mắt kẻ viềnđen làm cho đôi mắt ấy hút hồn hơn, đôi môi màu đỏ san hô quyến rũ. Cômặc chiếc quần short cực ngắn màu trắng khoe ra đôi chân dài tắp, áo bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng, thêm một chiếc áo khoác Jacket màu đỏbên ngoài. Cô nàng còn mang đôi bốt màu đỏ cao quá gối thật bắt mắt.

Nhìn cô đúng là một tác phẩm của tạo hóa: Quá mức xinh đẹp. Cô kiêuhãnh bước trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của đám phụ nữ, thèm trỏ dãicủa bọn đàn ông. Cả Minh và Linh cũng bị sự quyến rũ ấy hút lấy (sao Thi không có nhỉ?).

Linh thốt nhỏ:

\_ So hot!

Cô bước lên sàn nhảy ra hiệu cho những nữ Diva lui xuống. Cô gái đếngần thanh cột kim loại đường kính chừng 5-10 cm. Cô nói nhỏ vào tai DJđiều gì đó và rồi…

Âm nhạc nổi lên và những điệu nhảy bắt đầu. Cô gái di chuyển điêu luyệnvà vô cùng chuẩn xác trên chiếc cột kim loại. Vóc dáng bốc lửa uốn mìnhtrên thân cột với đôi chân dài miên man. Những kĩ thuật cực kì phức tạpđược cô nàng phô diễn tuyệt đối.

Những tiếng trầm trồ nổi lên. Cô ấy dường như đã mê hoặc tất cả nhữngngười trong bar. Khi cô kết thúc màn múa cột thì bar như nổ tung bởi màn trình diễn ấy. Một màn trình diễn điêu luyện, quyến rũ và bốc lửa. Chỉcó Thi là nhếch miệng lầm bầm:

\_ Đến rồi sao?

Cô đi trong tràn pháo tay không ngớt, cô đi đến đâu thì hàng người được dạt sang hai bên trịnh trọng và hướng đi của cô hiện nay là phía ChíLinh, Hiểu Minh và Hoàng Thi. Cuối cùng cô cũng đến chỗ mình cần và côngồi xuống cạnh Linh, tự nhiên cầm lấy ly rượu trên tay Linh mà uốngcạn.

\_ Đẹp đấy chị dâu! - Thi vỗ tay khen.

Linh bây giờ mới tá hỏa khi nhìn kĩ dung nhan của cô gái mà cậu vừa mới có ý định chinh phục, thì ra chính là:

\_ Là cô sao?

\_ Cậu có quyền đến bar thì tôi cũng có quyền ấy! - Cô gái hất mặt trả lời.

Hoàng Hiểu Minh như không tin vào mắt mình, trong tim dường như vừa cómột cơn địa chấn mạnh táp mạnh. Đầu óc như cuồng loạn. Nhịp tim cậu đứng lại trong tích tắc. Cảm giác như muốn vỡ oà. Cô gái này…

\_ Cô là... Jenny?

\_ Jenny là ai vậy? Còn cậu là… - Cô gái khó hiểu.

\_ Đó không phải là Jenny đâu! Mà là Lee Sang Mi, cháu nội Tổng thống Lee Woo Sub. - Linh nói, đôi mắt chứa chan nước, buồn thảm.

Minh tựa lưng vào ghế, đôi mắt thẩn thờ, trái tim khẽ nhói lên. Gương mặt cô gái này, cả giọng nói đó... Rõ ràng là Jenny mà!

\_ Giống quá! - Hiểu Minh chép miệng, rồi cười nhạt. - Điên thật! Jen mất đã hai năm rồi mà!

\_ Giống như hai giọt nước ấy! - Linh kề gần tai Minh, nói khẽ. Cậu chẳng dám nhìn cô gái kia, cô ấy quá giống... Giống đến mức nếu nhìn thêm đôi phút nữa thì cậu sẽ phát điên mất! Jenny - cô gái cậu yêu nhất trầnđời, cô gái đã chết trong vòng tay của cậu, cô gái van xin cậu trao nụhôn đầu đời trước khi tạ thế, cô gái xinh đẹp, dịu dàng mà ai cũng quýyêu. Jenny ra đi, mang theo bao nhiêu tiếc nuối không bao giờ phai nhạtnổi. Người đã cứa sâu trong lòng cậu một vết cắt sâu hoắm mãi mãi khôngbao giờ liền lại. Người khiến cậu vừa hận, vừa yêu điên cuồng.

\_ Này! Hai người nói tôi giống ai chứ? - Kì Thư nhíu mày, ngây ngô kéo tay Chí Linh hỏi.

Quay sang cô gái nhỏ, mái tóc bạch cố gượng cười, liếc mắt trêu:

\_ Nói cô giống "bà la sát", được không? Sao lại xí xa xí xọn đến đây vậy? Cô biết chỗ này phức tạp lắm không?

Thư bĩu môi, hất hàm:

\_ Xuỳ, vậy tại sao mấy người lại tới được kia chứ? Mà... AI CHO CẬU NÓITÔI LÀ "BÀ LA SÁT" CHỨ HẢ? - Cô hét thật lớn vào tai của Linh.

Linh bịt chặt tai bởi giọng hét oanh vàng của cô tiểu thư đỏng đảnh, nổi đoá:

\_ Ấy! Thế mà nói không hung dữ! Trả tiền khám tai cho tôi!

Phạm Kì Thư nghiến răng trèo trẹo. Dưới ánh đèn màu lấp lánh, cô xinhxắn như một cô búp bê với đôi mi cong vút cùng đôi mắt bẩm sinh màu xanh lục đẹp như đá quý của mình.

\_ Hừ! Đợi xem! Khi nào về nhà tôi sẽ phanh thây cậu ra cho chừa cái tậtdám nói tôi là “bà la sát”, “bà chằn lửa” đây! Hứ! Tiểu thư ta đây ngànnăm sau trả thù vẫn chưa muộn.

\_ Nhưng sao cô ấy đến đây vậy? - Minh hỏi Linh. Cảm giác không còn ngỡngàng mà chuyển qua e sợ, như biết rằng cô gái này không phải cô bạnJenny của cậu, Thư là cô gái xa lạ. Và cậu không hề quen biết. Như thếnào để cậu thôi dừng đôi mắt khiếm nhã cứ chòng chọc vào cô được đây?

Nguyễn Chí Linh bình tâm lại đôi phần, cậu rõ nhím xù đang rất shock,cậu cảm thông, vì cậu cũng từng như thế. Ai là không hoảng sợ khi bắtgặp hai người xa lạ có gương mặt giống hệt nhau kia chứ. Và cậu cũngtừng phát rồ vì điều ấy, suốt một thời gian Linh đã nhầm tưởng Thư làJenny.

\_ Thì chắc cô ta tới để cột tớ về đấy! Lẳng lơ mê trai! Mà cũng chẳngbiết sao cô ta lại biết tớ ở đây nữa. - Linh nói, hắng giọng thật tựnhiên, che bớt cái giọng khản đặc vì thứ cảm xúc không tên đang cồn càotrong lòng.

Cô gái nhỏ giơ tay thành đấm:

\_ Muốn chết hả? Chọc tôi hoài vậy?

Linh hỏi:

\_ Mà ai báo cho cô tôi ở đây vậy?

\_ Thì cậu em trai đáng yêu baby, siêu cute của cậu đó! - Cô nàng choàng tay cặp kè quanh cổ Thi, nháy mắt đắc thắng.

\_ Thi à? - Linh liếc Thi, còn cậu ấy thì vẫn vô tư như chẳng có chuyệngì xảy ra. - Ê, cái thằng phản bội, bán đứng anh cậu à? Đúng là khôn nhà dại chợ mà! Người nhà không theo đi theo người ngoài! - Cậu lèm bèmrủa.

Thi đang thưởng rượu, hí hửng trong vòng tay cô chị xinh đẹp, vờ vịt biện hộ:

\_ Tại chị dâu hứa cho tôi chiếc xe đời mới nhất nên tôi mới chỉ!

Chí Linh nhíu ấn đường:

\_ Cái gì? Chị dâu? Ai cho cậu gọi như vậy hả?

\_ Thì chị dâu nói nếu tôi gọi chị dâu thì 1000 dolar/lần! - Thi nói.

\_ Tốt lắm! Em rể ngoan! Gọi ba lần 3000 dolar của em đây! - Thư vừa nói vừa đưa cho Thi 3000 dolar, nhướn mắt thách Chí Linh.

\_ Có chuyện đó nữa hả? Này Thi nếu cậu gọi cô ta là “đồ mê trai” thì2000 dolar này là của cậu! - Linh cũng nhào vô đấu giá, kênh mặt lên.

Khổ thân nhím xù ngồi cạnh bên, cậu chống cằm mắng thầm:

\_ Trẻ con!

\_ 2 000? OK! Đồ mê trai! - Thi xoay nhanh như chong chóng, tháo tay bàchị ra, quay sang Linh. - Nhưng mà nói vậy có nặng không? Chị ấy mê aivậy?

Ông anh Chí Linh cốc đầu cậu em:

\_ Ngốc! Mê anh cậu chứ ai! Nếu không mê sao tới đây tìm tụi mình làm gì!

\_ Ờ... Đờ mờ... Phải hôn ta? - Thi xoa cằm.

Cô tiểu thư xinh đẹp ứa gan khi bị vu khống là mê trai, tức mình nâng giá:

\_ 3000 nếu cậu gọi chị dâu!

\_ OK! Chị dâu! - Trở mặt nữa rồi.

\_ 5 000! - Linh ngã giá.

\_ Đồ mê trai!

\_ 7 000! - Thư lên giá.

\_ Chị dâu!

\_ 10 000!

\_ Đồ mê trai!

\_ 20 000! - Thư treo giá cao.

\_ Chị...

\_ Một gia tài đồ sộ nếu làm cho hai người này im lặng! - Hiểu Minh đập bàn, ức chế.

“Bốp!” - Ngay lập tức nhóc Thi đã ra tay nhanh nhảu bịt miệng đôi oan gia kia lại. @\_@

Nhím xù xì phồng má, đứng dậy chống hông quát ba "em bé mầm non" vì mộtchuyện vớ vẩn mà làm ầm ĩ cả lên. Tâm trạng đang không tốt lại vướngphải ba đứa điên này chọc tức, Minh muốn bỏ về ngay lập tức:

\_ Mấy người dư tiền quá phát khùng luôn rồi à? Bắt thằng nhỏ nói như con vẹt vậy? Dư tiền chứ gì, tớ cũng vậy nè! Một cái gia tài có đủ để trảlại sự yên bình cho tớ không? Phiền chết đi được!

\_ Wow! Cậu có một anh bạn thật nóng bỏng đó nha! - Thư tròn mắt nhìn Minh, cảm thán.

\_ Là "nóng tính" chứ không phải "nóng bỏng"! - Thi sửa lưng.

\_ Cô học tiếng Việt ở đâu vậy? Không rành thì đừng có nói! - Linh mỉa mai.

\_ Nói gì thì nói, gia tài em đâu? - Thi quay sang Minh đòi nợ.

Nhím nhào vào cốc đầu Hoàng Thi ngây thơ, sạt cho một trận ra ngô ra khoai:

“Cốp”

\_ Tiền! Tiền! Tiền! Tối ngày chỉ biết tiền! Làm như không tiền là emkhông sống được ấy! Đòi tiền chứ gì? Để anh treo em lên nóc nhà cho mộttrận rồi muốn anh cho em nhiêu cũng được! Thử không?

Nguyễn Hoàng Thi ôm đầu, nhăn nhó:

\_ Ui da! Khỏi đi! Bị anh quánh có nước chết tươi chứ sống gì nổi mà xài xiếc! - Thi bĩu môi nói.

\_ Biết vậy thì đừng đòi! Anh không dư tiền đâu!

Thi kéo vạt áo ông anh, mè nheo:

\_ Anh! Anh Black hứa lèo kìa! Anh Black ăn hiếp Thi! Oa! Bắt đền cho em!

Linh cũng nhào vào đánh:

\_ Cho vừa cái tật thấy tiền mà ham hố. Đáng lắm!

Bỏ qua chuyện bị hai anh đánh bờm đầu, Hoàng Thi giơ mấy tờ bạc "ngốcnghếch" của "cặp đôi chiến tranh" kia nộp không cho mình, cười tự sướng:

\_ Haizzz! Thôi kệ! Nãy giờ kiếm cũng bộn rồi! Ha ha ha ha!!! Tự dưng có tiền từ trời rơi xuống!

Thư chợt nhớ đến chàng trai lạ mặt ngồi cùng với anh em nhà Chí Linh, ánh mắt di chuyển sang Minh.

\_ Ý, mà chưa có ai trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta là ai vậy?

\_ À quên, đây là Demon, bạn cực thân từ nhỏ của tôi. Về tính cách thì cô có thể nhìn thằng Thi rồi suy ra: ngang như cua, lạnh lạnh lùng lùng,giống nhất còn ở khoảng hám tiền và keo kiệt nữa. - Linh bô lô ba lagiảng thuyết về cậu bạn của mình. Ai mà biết nhím xù đang lườm cậu cháyxém cả quần áo.

Thư đoan trang chào hỏi người bạn mới:

\_ Oh! Hân hạnh được gặp cậu. Mình là Lee Sang Mi, vợ sắp cưới của Kang.Cậu có thể gọi mình là Bell hoặc Kì Thư cũng được. Mà cậu chơi thân vớiLinh như vậy thì mình có thể nhờ cậu một việc được không?

\_ Là chưa cưới chứ không phải sắp cưới! - Thi lại sửa lưng.

\_ Ừm! Cậu nói đi! - Minh cười nhẹ trả lời. Ít bao giờ cậu lại ôn nhu như thế.

Thư kề miệng nói nhỏ vào tai Minh.

\_ Cậu nhớ canh chừng Kang giùm mình nhé! Cậu ta léng phéng với ai thì cậu nói cho mình một tiếng nha! Cậu ta trăng hoa lắm!

Hành động đó làm Minh vừa tức cười vừa nhói lòng. Vẫn cái cảm giác đó!Không vượt quá được giới hạn của một người bạn thân. Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ là một chiếc bóng? Nhưng cái khoảnh khắc này cũng không thểlàm Minh khỏi đỏ mặt. Cô ta không phải Jen, sao thế mà vẫn thôi thúc tim cậu loạn nhịp thế này?

[Bell sao? Tìm được em rồi! Nhưng sao lại...]

\_ Này Demon, cậu nghe mình nói không? - Thư đẩy đẩy vai Minh.

Cảm giác này... Không sai! Đúng là cô ấy! Cô bé ở Học viện IQ, cô bésuốt một thời bé thơ choáng ngập tâm hồn cậu. Là cô ấy! Không sai được!Trớ trêu thay sao cậu phải gặp cô trong tình cảnh thế này? Sao cậu cheđược hết những xúc cảm rối loạn trong lòng mình đây?

\_ Phì… hi hi… Mình biết rồi. - Cố cười gượng.

\_ Mà hình như tôi thấy cậu quen quen... - Thư chợt nhớ đến một hình ảnhmờ ảo của thời thơ trẻ. Sao cậu bạn này quen đến thế? Nụ cười này ấm áphệt như của... Prince. Mà Prince là Linh mà! Là sao đây?

Cô từng học trường IQ phải không? Vậy thì quen hắn là đúng rồi! Bộ 3Dthiên tài nổi tiếng như vậy mà ai lại không biết. - Linh giải thích.

Thi bồi thêm:

\_ Nổi tiếng phá hoại chứ cái gì mà tự hào!

\_ 3D? Có nghe đến. Chắc là vậy. Nhưng mà...tôi... (thấy có một cảm giác rất thân với cậu ấy!).

\_ Thích cậu ta hả? Tôi làm mai cho! Tống tiễn được cô đi là điều hạnhphúc nhất đời tôi đấy! - Linh nói rồi xoay qua Minh - Cô ta kết cậu rồikìa! Làm ơn thỉnh đi giùm tớ cái! Tớ sẵn sàng đóng gói, chuyển tới tậndinh cho cậu luôn, chịu không?

\_ Hả? Ờ… ờ… đừng đùa! - Minh bối rối. Cậu đang bần thần bởi sự tình kìcục này. Bạn thân của cậu... Và người từng hứa là của riêng cậu... Haingười đó đã đính hôn... Và cậu sẽ là người đứng sau chúc mừng?

\_ Cậu sao vậy? Shock hả? - Linh lo lắng. Điên mất, cậu còn chịu khôngnổi nữa nói chi là nhím - một đứa có tâm lí không được vững vàng. Ngàytrước Jenny là em nuôi của White, chuyển công tác cho Q từ Hàn đến AnhQuốc. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, bằng nét dịu dàng, đáng yêu như hoangọc mà Jen đã dễ chiếm được lòng của cậu và nhím. Phải nói, nhím và Jen là đôi bạn rất thân, Linh hiểu chắc là Minh nhất thời chưa quên đượcJenny nên mới bần thần như vậy. Giống như cậu thôi. Cậu yêu Jen vô cùng. Và khi Jen mất, cậu đau khổ biết bao nhiêu. Chưa bao giờ Linh nghĩ gặpđược một cô gái giống hệt Jen. Vì cho dù như thế thì không ai có thểthay thế Jen trong lòng của cậu.

Hiểu Minh ậm ừ:

\_ Chút chút. Quả thật cô ta rất giống...

Thư vui vẻ hỏi, có biết đâu đang chà xác vào tim hai người con trai kia một nỗi đau tột cùng.

\_ Giống ai? Cô Jenny đó hả? Bộ cô ta là girlfriend của cậu sao? Sao cậu nhìn tôi kì vậy?

Minh ngập ngừng nói nhưng né tránh ánh nhìn của Thư.

\_ Ờ… ờ… hơi giống!

\_ À, chị Jenny hả? Không phải là… - Thi nhiều chuyện xen vô.

\_ Là bạn gái của tôi! - Minh nhanh miệng nói ngăn chặn những gì không nên nói từ miệng của Thi.

Khoảnh khắc không làm chủ được ý thức, Hiểu Minh chỉ muốn giúp Linhcố che đậy đi cuộc tình thuở thiếu niên ngây dại của cậu bạn,nhận lấy tất cả về mình. Linh đã đính hôn rồi. Nếu để cô gái này biết thêm chuyện cũ của cậu ấy quả là không hay. Thà cậu cứ thay Linh nhận lấy, cho người bạn của mình minh bạch hơn.Cậu vui nhất khi thấy người bạn thân của mình được hạnh phúc.Dù sao... Cậu cũng không-thể-yêu-ai.

Đáp theo lời thừa nhận của Minh là cái nhíu mày rất khẽ của Chí Linh.

[Nhím à, không cần vì tớ mà nói như vậy đâu!]

\_ Vậy thì thật là thú vị! Ngày đầu tiên tôi gặp Red cũng vậy! Tôi thấycậu ta cũng xúc động dữ lắm còn khăng khăng bảo tôi là Jenny nữa. Nếunhư vậy thì cô ấy rất giống tôi rồi! - Thư cười thích thú.

Hoàng Thi bon chen:

\_ Ngay cả tôi lúc đó cũng giật mình mà té nhào xuống ghế luôn!

Hiểu Minh và Chí Linh không nói lời nào, ánh mắt xót xa, cúi gằm mặt.Linh đau khổ hai năm vì một người. Minh đau đớn hai năm để quên một hình bóng. Nếu Linh đau thì Minh còn đau hơn Linh gấp bội. Mang lớp vỏ người bạn thân để ở bên cạnh Jenny năm năm. Cậu chỉ muốn tìm lại cô bé lọ lem của mình nhưng đến một ngày cậu nhận ra rằng cậu đã yêu Jenny thật sựdù biết rằng Jenny không phải là lọ lem mình tìm. Bell - lọ lem bao năm kiếm tìm giờ đây đang trước mặt cậu đây. Mà sao giờ xa vờiquá!

Lúc Linh và Jenny hạnh phúc nhất thì cậu chỉ biết đứng nhìn từ xa bảo vệ cái tình yêu ấy. Sẵn sàng làm sứ giả hòa bình khi họ cãi vã, giận hờn.Cậu chỉ cần nhìn thấy người bạn thân và người cậu yêu hạnh phúc là đủrồi. Nay, lọ lem đang đứng trước mặt cậu nhưng cậu cảm thấy thật xaxăm, trái tim lọ lem đã không còn dành cho cậu.

Cũng phải, lúc không tìm được lọ lem thì cậu đã khắc vào tim mình mộthình bóng khác, vậy thì lọ lem cũng có quyền làm như vậy. Đúng, chínhcậu đã tự bỏ thì làm sao mà giành lại được. Một lần nữa cậu lại trởthành chiếc bóng phía sau họ. Thực ra sớm muộn gì thì Linh cũng sẽ yêuThư, tại cậu chưa thể chấp nhận Thư, rồi thì cậu ấy cũng sẽ là chồng của Thư. Rồi lại một lần nữa Minh đánh mất cô gái cậu yêu. Một lần nữa nénđau mà chúc phúc cho tình cảm của họ. Cậu cao thượng thế sao?

\_ Này, Demon! Nếu Jenny giống tôi như vậy thì hôm nào cậu dẫn Jenny đichơi đi để tôi có thể gặp cô ấy! - Thư vô tình đã làm vết thương của hai con người rách toạt ra đau nhói.

“Xoảng”

Tiếng thủy tinh vỡ làm mọi thứ như bừng tỉnh.

Kì Thư lo lắng hỏi:

\_ Sao vậy? Có sao không?

Linh trả lời, sắc mặt hơi tái.

\_ Trượt tay thôi…

\_ Sao hả Demon? Hẹn được không?

Minh cúi gằm, ánh mắt đầy xót thương.

\_ Je… Jenny… mất rồi!

\_ Hả? Mình xin lỗi mình… không cố ý… Mình không biết. - Thư bối rối.

Linh quát:

\_ Đủ rồi! Bell! Cô đừng nói nữa! - Cậu không thể chịu nổi khi ai đó cứ một tiếng Jenny, hai tiếng cũng nhắc tới Jenny.

Minh muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức, chắc cậu sẽ điên mất nếu tiếp tục ở lại đây.

\_ Mình về trước đây!

\_ Tôi cũng mệt rồi! Về luôn đây! - Linh cũng tiếp bước.

\_ Sao tự nhiên kì vậy? Còn sớm mà!

\_ Tại có người khó chịu vì ai đó nên không muốn ở lại thôi! - Thi ám chỉ.

\_ IM ĐI! - Linh và Minh cùng quát.

Bỗng:

\_ Em gái! Em xinh thật đấy, uống với anh một ly nha! - Một tên khoảng bốn mươi nhìn cực háo sắc tiến lại gần Thư.

Cô gái nhỏ rùng mình, hừ lạnh, đôi mắt lục ngọc tối đen lại.

\_ Tránh ra! Tôi không thích!

Gã đàn ông đưa đôi mắt hau háu phụ nữ ra nhìn chòng chọc vàocô gái xinh đẹp, hắn đê tiện đưa bàn tay chó heo của mình ralàm ô nhục làn da mặt mịn màng của cô tiểu thư cao quý:

\_ Làm gì dữ vậy em? Con gái trong vũ trường này thì toàn là cá mè một lứa thôi. Sao? Bao nhiêu một đêm? Anh chiều.

Kì Thư tức giận. Rất tức giận. Gã đàn ông thối tha đó đang sỉ nhục cô. Một sự kích động không kiềm nén, cô giơ cao tay, bạtthẳng:

“Chát!!!”

\_ Đê tiện!

Tên dê sòm có cái đầu hói béo mập nổi đoá. Hắn vuốt làn damặt lổm chổm vết mụn rổ vừa bị lãnh trọn năm ngón tay đỏxừ, rát buốt của cô gái. Hắn phùng mang như rắn cạp nong,thùng thẩy gọi đám vệ sĩ phía sau mình:

\_ Má nó! Con nhỏ này! Mày là cái gì mà dám tát tao hả? Hôm nay để taodạy cho mày một bài học. Đàn bà thôi mà! Con nào cũng như con nấy! Mày định chảnh đến anh mày tới đâu? Hôm nay tao không có được mày thì không còn mang danh Tư Hổ nữa! Ngoan thì anh thưởng còn không thìĐỪNG-TRÁCH-SAO-ANH-ÁC-KHÔNG-THƯƠNG-HOA-TIẾC-NGỌC! - Tên đó nghiến răngtrợn mắt nói.

Cô gái xinh đẹp kiềm lại cơn kích động của mình, cười nhànnhạt. Cô nâng cánh tay trắng mịn của mình thanh nhã cầm lyChivas lên nhấm môi rồi nhếch miệng mỉa mai, tạt thẳng ly rượuấy vào mặt tên háo sắc:

“Phụt!!!”

\_ Biến thái! Tránh xa tao ra! - Cô nói gằn.

\_ Hay, con nhỏ này gan, dám đụng đến đại ca Sài thành Tư Hổ này thìkhông yên đâu! Tụi bây bắt con nhỏ đó lại cho tao! Lát tao chơi xong sẽthưởng con nhỏ này cho tụi bây! Tha hồ mà vui! - Tên đó nổi điên lên kêu đám vệ sĩ phía sau bắt Thư lại. Kì này Thư đụng phải anh lớn cóhạng rồi.

\_ Được! Dù gì thì sáng giờ chị cũng chưa thư giãn gân cốt. Tụi mày cũngra dáng bao cát cho chị giải khuây lắm đó! - Thư tối sầm mặt gầm gừ, nởnụ cười nửa miệng khiêu khích cả bọn háo sắc kia.

Bọn côn đồbu quanh cô gái trẻ. Trên sô pha cạnh bên có ba tên con trai lạnhlùng nhìn nhau. Một cậu nhóc tóc vàng ham chơi mãi lo thưởngrượu và xem kịch vui. Hai tên còn lại như vô hồn, mặt tím lạivới những suy nghĩ miên man, chẳng hay biết rằng cô gái ngồicùng bàn đang bị ức hiếp.

Cô tiểu thư bước lùi ra sau, e ngại số người đông trước mặt.Rất khó khăn khi hôm nay cô gái đã đuổi hết số vệ sĩ của mình đi vì muốn tự do một hôm. Ai ngờ đâu cớ sự lại thế này.

Cô nhìn sau lưng mình, nổi điên:

\_ Ba người có phải là đàn ông không mà thấy tôi bị ức hiếp cũng chả dám can thiệp? Hèn vừa thôi chứ!

Hoàng Thi hớp một ngụm whisky, bĩu môi:

\_ Xuỳ, em còn là con trai nheo nhẻo đây. Đàn ông gì mà đàn ông! First kiss người ta còn chưa mất nữa là!

Kì Thư có dìm cơn tức giận, nén giọng:

\_ Bây giờ chú em muốn đôi co với chị à?

\_ Nếu có thêm cái này thì em sẽ suy nghĩ lại! - Thi giơ mấy ngón tay lên ám muội.

Thư nghiến răng:

\_ Ok! 5000 dolar để cậu phụ tôi hốt ụ rác này. Được chứ?

\_ Ok! Thi giúp liền! - Thi nhoẻn môi cười rồi đứng dậy bẻ bẻ ngón tay.

\_ Sao? Nhóc con, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? - Tên Tư Hổ hất mặt giễu cợt.

“Bốp!”

\_ Đừng gọi tao là nhóc! - Thi tặng hắn cú đấm trời giáng rồi lạnh giọng, đồng tử mắt tối đen mây mù chết chóc.

Tên “four tiger” phừng phừng máu nóng trong người hét lên kêu bọn đàn em tiến lên. Âm nhạc trong bar tắt bặt, những ánh đèn màu chớp nhá vàobóng người khắp bar, mọi người bắt đầu náo loạn.

\_ Giỏi lắm! Tụi bây! Đánh thằng ranh này! Bắt con nhỏ này lại cho tao!

Hai tên vệ sĩ xông đến bắt Kì Thư, nhanh hơn họ, Thư giơ chân lên xoayngười đá cao, đế giày của Thư cao hơn mười phân, nếu như lãnh phải sẽnhư thế nào nhỉ? Còn Hoàng Thi nhanh chóng vượt qua mặt bọn đó, luồntrên đánh dưới một cách xuất thần.

Quả thật Thi chính là một cao thủ đáng gờm. Tuy mang theo nhiều vệ sĩnhưng cậu thích tự mình ra tay hơn, coi như là một bài tập thể dục. Chonên trông Thi có vẻ nhởn nhơ vô tư vờn bọn đó. Nhưng xem ra bọn vệ sĩnày cũng không dễ chơi. Có lẽ cũng là một bọn máu mặt khó nuốt.

Chúng tiến lên kiềm kẹp cả hai người.

Trong phút giây bát nháo đó, Minh ngồi bần thần trên ghế, mặt tái nhợt,ngắm nhìn bóng hình Thư đang hồ hởi đánh nhau. Nếu như bình thường cậusẽ vui vẻ nhập cuộc, nhưng giờ phút này, cậu như chết lặng, tâm trí tuavề những quá khứ mà cậu không thể nào quên được. Bí mật về công chúa lọlem của Prince cậu sẽ mãi mãi chôn chặt trong tâm trí của mình.

Linh ngồi bên cạnh, sắc mặt tái dần, trái tim thắt lại, buốt nhói.

Hình bóng của Jenny cứ ẩn hiện trong Thư, thoáng ùa về trước mặt cậu vôvàn những kí ức xa xăm. Thư không phải Jenny, mãi mãi không phải là côấy!

\_ Có phải vì Bell giống Jenny nên cậu mới đồng ý hôn ước đó không? - Minh bất giác hỏi, cậu tin vào trực giác của mình.

Linh cười khổ, ánh mắt chua xót nhìn Thư đang đánh nhau, trái tim cậuvẫn chưa hồi phục được thì làm sao đón nhận thêm được một hình bóng ainữa.

\_ Sai lầm! Sai lầm hoàn toàn! Cô ấy ko phải là Jenny! Tớ đã sai rồi!

\_ Nhưng cô ấy rất giống Jenny! Nụ cười đó, ánh mắt, gương mặt đó… Làmsao cậu có thể quên được chứ? - Minh chăm chú nhìn Linh như dò xét.

Linh khàn giọng nói, ánh mắt cương quyết nhìn Minh khẳng định.

\_ Không ai có thể thay thế Jenny trong trái tim của tớ, dù là cô ấy cógương mặt giống Jenny đi nữa thì cũng không thể nào! Không được!!!

\_ Thật chứ? - Minh dò xét, cậu biết rõ về Linh, cậu hiểu rằng Linh chỉcố trấn tĩnh bản thân mình như vậy, nhưng… chưa chắc là vậy…

\_ Đủ rồi Black! Đừng ép tớ!!!! Tớ không thể!!!! Không thể!!!!! - Linhquát vào mặt Minh kích động, cậu như một quả bom sắp bị châm ngòi nổ,bùng lên vì phải dồn nén.

Thình lình, một tên vệ sĩ giơ chai rượu lên cao nhắm vào Thư đánh tới. Không chút chần chừ, cả Minh và Linh cùng lao ra.

Linh nhanh chóng ôm chầm lấy Thư, đỡ lấy chai rượu đang vút tới.

\_ Cẩn thận!!!!

“Choang”

Chai rượu vỡ nát va vào đầu Linh, nhưng xem ra cậu chẳng hề hấn gì. Minh sững người, lắc đầu cười trừ, ai đó vừa nói là không quan tâm thế màxoay qua đã bất chấp tính mạng vì cô ấy. Mặt Linh tối sầm lại, ánh nhìnđầy hàn khí. Cậu tung người hạ bọn tép riu trong chớp nhoáng. Cả Thicũng bất ngờ trước hành động của Linh, bình thường Linh thường vờn trước về sau mới hạ gục đối thủ, thế mà hôm nay cậu ấy như phát điên, đánhngười điên loạn, bất chấp tất cả.

Minh mỉm cười thì thầm trong miệng, âm thanh chỉ mình cậu nghe:

\_ Thật không Red? Đừng dối mình mà, tớ không xứng đáng với Bell, hãythay thế tớ yêu thương Bell. Chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ bảo vệtình yêu này!

Cậu đứng im lìm ngắm nhìn mọi cảnh quang đang diễn ra, như một cuốn phim vô thức, chỉ cậu biết. Prince đã tan biến mãi mãi, hãy để một hoàng tửkhác yêu thương cô ấy - lọ lem của cậu.

Lũ người củaTư Hổ tháo chạy tán loạn, tên đó cũng không biết đã “lỉnh” đi từ lúcnào. Linh thu đôi mắt lạnh tanh kéo tay Thư lôi ra khỏi bar, để lại biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, lẫn ganh tị dành cho Thư.

Thi phủi tay lên tiếng hỏi.

\_ Họ đi hết cả rồi! Về chưa tiền bối?

\_ Về đây. Nhớ, nơi đó, khi chuông đổ. - Minh lạnh lùng bỏ theo ra ngoài, nói một tràng chỉ có Thi mới hiểu. Bước đi vội vàng như ma đuổi.

Thi không vội đi, cậu nhởn nhơ ở lại giải quyết hậu chiến trường. Cậu nhìn bóng Minh khuất xa, nhoẻn một nụ cười tinh quái.

\_ Tôi biết anh đang đau, nhưng hãy cho anh tôi hạnh phúc… thêm một lần nữa.

\*\*\*

Cổng lớn Club Bar.

\_ Bỏ ra coi! Đau quá! Làm gì mà kéo tôi mạnh tay vậy? Đau muốn chếtluôn à! - Thư vùng vằng níu tay Linh lại, cậu đang kéo cô lôi xềnh xệchra khỏi bar.

Chí Linh trừng mắt nói với Thư nhưng cậu cũng nhận ra mình siết hơichặt nên cũng nới lỏng hơn một chút, nhưng lực vẫn đủ để Thư không thể thoát.

\_ Cô im lặng chút đi!

\_ Buông ra coi! Đau! - Thư giật tay ra rồi nói tiếp. - Làm gì dữ vậy? Tự dưng nổi điên lên rồi kéo tôi ra đây? Tôi còn muốn chơi tiếp mà!

\_ Chơi à? Lúc nãy xém chết ở trong đó rồi mà còn đòi vô chơi, cô có óckhông vậy hả? Tại sao cô cứ bám theo tôi hoài thế? Lúc nãy còn trơtrẽn không biết xấu hổ nữa! - Linh dồn hết những bực dọc trong người ra mắng Thư. Quả thật lúc nãy thấy cô gái này chút nữa đã bị chai rượuđập vào đầu, lúc đó cậu không còn biết gì nữa, cậu chỉ biết cậu phảibảo vệ Thư không cho cô ấy tổn thương dù là một chút, liệu đây có phảilà…

Cô tức tối cãi lại:

\_ Cậu nói cái gì mà trơ trẽn hả?

Chàng trai đối diện bướng bỉnh đối đáp:

\_ Ăn mặc thì hở hang, múa cột để dụ dỗ con trai, lúc nãy còn lẳng lơvới bọn đàn ông háo sắc. Cái đó không gọi là trơ trẽn chứ là gì?

Ban đêm se lạnh, cô gái vuốt mái tóc âm ẩm do sương xuống, vùng vằng:

\_ Sao cậu bảo thủ quá vậy? Múa cột là một môn được dạy chính quy ởtrường nghệ thuật mà nói là trơ trẽn à? Ăn mặc hở hang à? Tôi cho cậubiết tôi mặc như vậy là còn kín hơn nhiều so với mấy cô của cậu đó! Còn lẳng lơ lúc nào hả? Có nói thêm không à!

\_ Cô… ! Lần sau tôi mà thấy cô đến đây nữa là đừng có trách tôi! - Không hiểu sao Linh tự dưng nổi đóa lên.

Thư tinh nghịch nhìn Linh với bộ mặt đa nghi nhưng trong lòng khẽ cười thầm.

\_ Cậu… ! Ủa mà sao gia trưởng vô cớ vậy? Hay là... Cậu ghen?

\_ Không có! Đừng có mơ! Tôi mà thèm ghen à? - Linh hăm he, gương mặtthoáng nét bối rối. - Chỉ qua là tôi muốn giữ đúng lời hứa với tổng thống Lee là sẽ chăm nom cô cẩn thận, tránh làm ảnhhưởng đến ban giao hai nước thôi.

\_ Ủa? Mà trên đầu cậu có cái gì lấp lánh thế?... - Kì Thư chú ý đếnvết thương trên trán của con người bá đạo kia. - Hơ… Á! Là máu đó! Cậu… cậu có sao không vậy? - Thư hoảng hốt khi thấy vết thương trênđầu của Linh, cô lo ra mặt. - Theo tôi đến bệnh viện kiểm tra nào!

Chí Linh đẩy tay cô gái ra, lắc đầu:

\_ Không sao đâu! Tôi quen rồi. Nhưng tốt nhất là đừng lẽo đẽo, gây họacho tôi nữa! - Linh nhẹ giọng hơn. - Đừng đến bar nữa, nơi đây khôngthích hợp với cô đâu!

\_ Xin lỗi nha! Vì tôi mà cậu mới bị thương. Tại sao phải đỡ giúp tôichứ? - Thư xuýt xoa, lòng lâng lâng hạnh phúc. - Chắc đau lắm hả?

\_ Cô thử bị nguyên chai rượu đập vô đầu coi có đau không? - Linh nhạtgiọng, đẩy cô. - Thôi, làm ơn làm phước đi về dùm tôi. Đừng phá nữa! Tôi nhức đầu rồi đấy!

\_ Vậy thì thôi. Giờ thì theo tôi về đi, cậu đi rong ba ngày không về rồi! - Thư kéo tay Linh đi theo mình.

\_ Không! Tôi có việc, thật đấy! Rất quan trọng! Tôi không đi rong đâu cô đừng lo! Tôi chưa về được. Cô về trước đi! - Linh đẩy Thư đi trước. Cô gái luyến tiếc nhìn hoài chàng trai tóc bạch phía sau, buồnbã đứng một mình ở góc đường.

Minh từ đâu lù lù xuất hiện hỏi Linh.

\_ Cậu đi đâu vậy hả? Nhớ còn có việc đó!

Linh cười nhẹ.

\_ Ừm. Cậu tới trước đi! Tớ mệt quá! Đi hóng gió chút đã!

Minh nhìn cậu, lo lắng.

\_ Ổn chứ? Lúc nãy cậu đã… Vậy mà nói không cần. Rõ ràng cậu quan tâm cô ấy. Sao cậu không thử một lần nữa mở lòng, một lần nữa đón nhậntình yêu? Tớ sẽ giúp cậu!

Ậm ừ, Linh nói:

\_ Tớ… Tớ chưa thể!

Nhím vỗ vai cậu bạn thân, ân cần.

\_ Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả! Tớ sẽ giúp cậu quên Jenny. Thôicậu đi đâu thì đi đi! Tớ đưa Thư về giùm cậu cũng được.

\_ Ừ. Phiền cậu! Tớ đi đây! Chìa khoá xe nè! - Linh mỉm cười rồi quay đi.

## 36. Q.2 - Chương 4.1 : Bây Giờ Cậu Là Hoàng Tử Của Tớ, Mai Sau Tớ Sẽ Là Cô Dâu Của Cậu!

Minh bước đến bên cạnh Thư, nãy giờ Thư vẫn đứng trước cổng một mình, cậu cất giọng nhẹ nhàng:

\_ Khuya rồi, lúc nãy cô đến đây một mình sao? Không cho vệ sĩ theo cùng à? Nguy hiểm lắm!

\_ Có họ tôi rất mất tự do! Tôi đuổi họ đi hết rồi. Bây giờ tự đón taxivề thôi! - Thư nhìn ra đường, không thèm nhìn Minh lấy một cái, cô còngiận chuyện Minh không chịu giúp ban nãy.

\_ Giận sao? Lúc nãy tôi cố tình không ra giúp để Dragon buộc mình phảigiúp. Không thèm cảm ơn mà còn giận, chẳng lẽ cô không vui khi Dragongiúp đỡ, quan tâm cô à? - Minh mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt kề sát vàoThư, giọng thỏ thẻ đến đáng yêu giống như hoàng tử của 10 năm trước.

Cô gái xinh đẹp ngờ ngợ như cố gắng lục tung bộ não để tìm một hình ảnhthân quen, theo cô nghĩ. Có hay không? Sao cảm giác cứ lạ lùng thế này?

\_ Cậu… Có thật là chúng ta mới gặp lần đầu không? Sao nụ cười của cậurất quen và tôi còn cảm giác được một cái gì đó rất thân thuộc nữa!

Đôi mắt nâu đỏ nhìn cô gái, đôi mắt mang khổ tâm không thể nói ra. Trái tim cậu sao chịu nổi nỗi đớn đau này? Nếu cậu trả lời là "Có!" thì liệu cô sẽ chấp nhận được không? Cái chuyện điên rồ này đang xâu xé tâm canMinh, rất nhiều.

\_ Thật ra là…À không, là lần đầu chúng ta gặp nhau. - Cậu dối. Cậu không thể nói ra được, ánh mắt đau đáu nhìn Thư. Hình như có tiếng tim ai đóđang vỡ vụn.

Thư cố gắng nhìn kĩ gương mặt Minh, tuy bị che khuất một bên nhưng vẫn không giấu được những đường nét hoàn mĩ ấy.

Đôi mắt nâu đỏ mím nhẹ môi, Thư nói nhỏ:

\_ Tôi có thể nhìn rõ gương mặt cậu được không?

Minh lại cười, lắc lắc đầu thú vị rồi xé miếng decal trên mặt đi. Gươngmặt tuấn tú hiện ra trước mặt Thư. Mái tóc nâu bay bay bồng bềnh, đôimắt chớp chớp trong ánh đêm thật đẹp. Thư choáng ngợp, tim không nghelời lỗi đi một nhịp. Quả thật, cô đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tượngkhắc tinh xảo của hai anh em nhà Linh nhiều rồi nhưng cũng phải ngợp thở trước một gương mặt thánh thiện, thiên sứ đến kì lạ.

Đúng! Nhím mang một vẻ đẹp tựa thiên sứ. Nhưng vì những đau khổ của quá khứ đã lấy mất đi những nụ cười tươi như hoa, ấm áp như ánh dương. Chỉđể lại một chút gì đó u buồn, uất hận cứ vương lại cậu, che mất nụ cườithuần khiết đó. Vậy mà hôm nay, nét trong sáng ấy lại trở về, mang theomột nỗi đau day dứt, cứ dày vò, cấu xé tâm can cậu. Rạch đau. Buốt nhói. Đau đến tê dại. Gạt qua mọi đau đớn trong tâm hồn, cậu nhoẻn môi, nụcười toát lên nhẹ nhàng ngọt ngào như cây kẹo bông gòn của Hoàng tử màai đó luôn tìm kiếm. Người đã chìm trong quên lãng. Cô tịch. Tận trongtâm khảm mờ mịt, đen hun hút như đêm sâu.

Ai đó đang ngỡ ngàng, mang câu hỏi lạ:

[Có thật là không quen không?]

\_ Thiên sứ! - Thư bất giác chạm nhẹ vào má cậu, nói khẽ.

\_ Thiên sứ hả? Ha ha ha ha! - Chàng trai cười thích thú. - Tôi là quỷ thì có!

\_ Ừ ha! Cậu là Demon mà. Mà cậu có tên Việt Nam không? Tên của mình làPhạm Kì Thư! - Thư cười sượng, tìm một câu vớ vẩn để che đi nỗi xấu hổ.

Minh trả lời:

\_ Có chứ! Tên của mình là Hoàng Hiểu Minh.

\_ Cậu thân với Kang lắm hả?

\_ Từ nhỏ xíu tôi đã biết nó. Thằng đó đôi khi cũng không được bình thường cho lắm!

Thư trêu:

\_ A! Minh nói xấu bạn bè nha!

Minh hất mặt:

\_ Thì sao? Minh dám nói công khai luôn đấy!

\_ Hi hi! Vậy chắc cậu biết nhiều về cậu ấy lắm?

\_ Ừ. Không ít! Thôi khuya rồi! Để Minh đưa Kì Thư về sẽ an toàn hơn. -Minh choàng áo khoác của mình qua vai Thư, thân thiện nói.

\_ Ừ. Cảm ơn cậu!

Cả hai đợi xe của Minh tới. Cậu mở của mời Thư vào xe rồi cậu cũng vàotrong. Minh chạy xe khá chậm, cậu cũng đóng mui xe lại vì sợ Thư lạnh.Chiếc xe chầm chậm lăn bánh bỏ lại phía sau một nỗi buồn. Gần khuya, các cửa hàng cũng đã đóng cửa gần hết, xe trên đường cũng ít đi.

Ánh đèn cao thế hắt vào cửa kính vàng vọt, rọi rõ vào hai gương mặttuyệt mĩ trên xe. Thỉnh thoảng, Minh lại liếc mắt nhìn Thư, Thư cũngvậy, lâu lâu cô lại lén lút ngó sang Minh, tất nhiên hai ánh mắt chưa hề chạm thẳng vào nhau. Như một ánh sáng rất khẽ, đôi mắt tìm thấy nhau,nhưng ngập ngừng, chờn vờn, muốn tiến tới, lại dây dưa. E dè. Lặng lẽgặm nhấm. Lặng lẽ đắn đo. Rồi hoang mang.

Nhưng đột nhiên, đôi mắt hổ phách chạm đến cô gái khá lâu, chần chừ, cô hỏi:

\_ Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi à?

\_ Ừmm… Tại sao cô lại thích Kang đến vậy? - Minh chần chừ, nhưng cậu muốn biết được điều đó.

Phạm Kì Thư mỉm cười bẽn lẽn. Trên cánh tay trắng hồng, chiếc lắc bằngkim loại quý có một chiếc giày thủy tinh bé xíu treo rung rinh, sáng lấp lánh.

\_ Cậu có biết câu chuyện cổ tích Lọ lem và chàng Hoàng tử không?

Phạm Kì Thư mỉm cười bẽn lẽn. Trên cánh tay trắng hồng, chiếclắc bằng kim loại quý có một chiếc giày thủy tinh bé xíu treorung rinh, sáng lấp lánh.

\_ Cậu có biết câu chuyện cổ tích Lọ lem và chàng Hoàng tử không?

Cậu nói, trong ánh mắt xót xa với bao kỉ niệm tuôn trào.

\_ Biết, và cũng từng ước mơ mình cũng là một Hoàng tử hay đơn giản là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích đó.

Cô gái cười.

\_ Hoàng tử sao? Cậu cũng mơ mộng thật nha! Nhưng theo tôi nghĩ thì cậulúc nào cũng là một Hoàng tử trong lòng mọi người, đặt biệt là nữgiới!

Minh im lặng, cười nhạt nhoà.

[Được không? Khi Hoàng tử có đôi tay vấy bẩn vì máu?]

Đôi mắt ai khắc khoải, mong đợi. Lọ lem và hoàng tử đã chìmtrong dĩ vãng. Nỗi đau tái tê này ai xoa dịu được? Đôi mắt nàysao ngưng nhìn cô nổi? Ai đang điên dại? Ai đang nén lòng? Tâm canai đang xâu xé cùng lí trí?

Vì cô ấy tinh sạch. Vì cậu vấy bẩn. Cô là ánh sáng. Cậu làbóng đêm. Và cậu đến, chỉ là màu đen tối tăm. Cậu làm cô bẩnđi. Bàn tay trong sạch đó sẽ tanh tưởi. Vì định mệnh vốn để cô và cậu chia cắt.

Thà để tim đau. Xin em đừng đau. Anh muốn em cười!

\_ Hi hi! Nhưng đó là ước mơ trẻ thơ thôi! Chứ tôi mà là Hoàng tử nỗi gì? Vai phản diện thì có thể. Vai gì giờ nhỉ? Là phù thủy thì có cơ mayđấy! Hay là mụ dì ghẻ?

\_ Dì ghẻ? Hahaha! Nhưng cậu là nam mà. Để xem cậu có thể làm gì nào?Quân cận thần? Đức vua? Hay phu xe? Hay… là một vị Hoàng tử trong đêmdạ hội lung linh? - Thư cười tít mắt, hớn hở phân vai.

Em cười. Anh xé nát tim mình để em cười vui.

Tiếng đêm đang thở. Vọng trong nó có tiếng máu trong tim rỉgiọt. Mặc kệ. Vì em phải là người hạnh phúc nhất, để anhkhông hối hận vì đã xa rời em.

\_ Còn cô… chắc sẽ là nàng Lọ lem…

Đôi mắt Thư mơ màng nhớ lại những ngày hạnh phúc đó.

\_ Đúng rồi! Từ nhỏ tôi đã ước mình là nàng Lọ lem trong câu chuyện thần tiên ấy. Tôi ước sẽ có một ngày Hoàng tử cưỡi một con ngựa trắng, tay cầm chiếc giày thủy tinh đến bên tôi, rồi thì cậu ấy sẽ đưa tôi về lâuđài hạnh phúc của chúng tôi, cậu ấy sẽ yêu thương, chăm sóc tôi. Và đãcó một ngày tôi đã gặp được hoàng tử của lòng tôi!

\_ Là Kang sao? - Dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Trái tim cậu chợt chua xót lạ lùng.

Ánh mắt cô gái rưng rưng, cô đã chờ hoàng tử mười năm, mong đợi từngngày. Vậy mà giờ đây anh xa lạ, lạnh lùng, né tránh cô. Anh đã quên.Hay anh cố tình quên?

\_ Anh ấy có nụ cười rất đẹp. Anh ấy đẹp như một thiên thần… Học việnIQ… quả bóng lăn… bờ hồ có những rặng liễu… Và anh ấy đến cùng những câu chuyện thần tiên. Anh ấy là thiên sứ… Là cây kẹo bông ngọt ngào… Làchiếc giày thủy tinh kỉ niệm… Là cái ngoéo tay ngây ngốc… Là nụ hôn trẻcon vụng về… Và cũng là một lời hứa…

[Hoàng tử của lòng em, giờ này anh đang ở đâu?]

Hoàng Hiểu Minh hít một hơi thật sâu để dồn cái hơi cay xè đang xộcdần vào mũi, xông thẳng lên đôi mắt. Sao lồng ngực nhói đau như thế? Có dao đang rạch vào nó sao? Hay em đang xát muối vào tim anh?Rát buốt. Anh đã khóc. Khóc trong tim. Nước mắt anh đắng nghẹn. Thấm vào tim. Bỏng rát. Hơn cả thứ cồn nồng độ cao. Anh khôngmình đang đau, hay đau đến mức chẳng còn nhận ra.

\_ Lãng mạn thật đó! Nhưng lỡ Hoàng tử giờ đã quên mất Lọ lem thì sao?

Giọng Thư cao hơn, ánh mắt tràn ngập hi vọng và cô nói như một đứa trẻ. Đứa trẻ mong một cây kẹo. Nếu nó ngoan, nó sẽ có kẹo. Cô gái mong gặp Prince, sao Prince lại trốn tránh cô?

\_ Không đâu! Bell sẽ chờ mãi. Chờ cho đến khi nào Hoàng tử nhận ra Bell. Vì Hoàng tử và Bell có một lời hứa!

Trái tim Minh quặn đau, cơn đau quằn quại khiến đôi mắt cậu mờ đi. Nếu giờ này cậu nói ra thì có lẽ cậu sẽ kéo Thư trở về bên cậu như cái ngày của mười năm trước. Nhưng cậu không thể!

\_ Đúng rồi! Hoàng tử sẽ nhớ ra Bell. Hoàng tử sẽ không quên Bell đâu!Rồi sẽ có một ngày Hoàng tử sẽ đến bên Bell cùng chiếc giày thủy tinh.Hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Chỉ có thiên thần mới có quyền ở bên em, anh là quỷ và cần máu người đểtồn tại, anh không thể để đôi cánh trắng của em bị dấy bẩn được! Anh xin lỗi!

Thư xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn cậu, nhắc tới Linh là điều khiến cô vui nhất, cứ tíu tít suốt:

\_ Nhưng có điều mái tóc cậu ấy giờ đã khác. Lúc trước tóc cậu ấy màunâu, bồng bềnh rất đẹp! Giống tóc cậu vậy. Nhưng giờ nó đã được thaybằng một màu bạch kim. Mà cũng chẳng sao, nhìn cậu ấy cá tính ghê á!

Minh cười mỉm nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một sự chua xót, thêlương. Chí Linh đã thay cậu đảm nhận vai diễn của Prince - hoàng tử thiên thần của cô gái nhỏ. Có lẽ, Linh biết điều đó, vàtình yêu là mù quáng. Cậu ấy xem Thư là Jenny, còn Thư đã nhầm lần cậu ấy là Prince. Một câu chuyện tình oái oăm và nựccười nhất mà cậu đã từng nghe. Nhưng thà cứ thế đi, để cậuthấy lòng mình nhẹ hơn. Cậu không vứt bỏ cô, mà cậu đã trả cô về nơi cô đáng phải ở: thiên đàng, vì cô là thiên thần.

[Đúng! Em nói không sai! Hoàng tử của mười năm trước là anh. Câu chuyện thần tiên của mười năm trước cũng là anh! Cây kẹo bông của mười nămtrước cũng là anh! Và chiếc giày thủy tinh của mười năm trước cũng làanh! Nhưng mười năm sau, Hoàng tử có thể trao cho em hạnh phúc khôngphải là anh mà là một thiên thần có đôi cánh trắng không tì vết, khôngtanh tưởi, dơ bẩn vì máu, như anh. Anh sẽ chôn vùi tất cả để em đượchạnh phúc và viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình, Lọ lem của anh ạ!]

Một sự tò mò thái quá, cô gái nhỏ vô tình chạm vào nỗi đau vô hình của chàng trai. Trong một tình huống cứ ngỡ bình thường, nhưng sựlúng túng khiến những câu nói trở nên vô duyên mất kiểm soát.Cả hai không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, cứ bốirối, ngại ngùng, rồi che đậy.

Thư hỏi:

\_ Nói chuyện với cậu, hình như tôi thấy cậu đồng cảm với tôi thì phải? Cậu… nhớ… Jenny?

\_ Ơ… tôi…

[Thực ra là mình nhớ ai? Jenny hay là Bell đây?]

Minh nhíu mày đăm chiêu, cậu nín lặng vì khó xử. Cậu không hiểu nổi bảnthân của mình đang suy nghĩ gì nữa. Cậu đang xem cô gái trước mặt làBell hay Jenny đây? Trước kia, cậu đã có một lời hứa cùng Bell, lời hứamãi mãi bên nhau, dù có trẻ con nhưng cậu đã khắc cốt ghi tâm thậtlòng.

Vì một lí do mà đã khiến cậu mãi mãi xa rời cô bé lọ lem của mình. Banăm sau, một cô bé có gương mặt hệt như lọ lem kia, đến bên cậu, làm bạn với cậu. Cậu cứ ngỡ cô bé ấy chính là Bell, nhưng không phải. Cậu đã cố trấn tĩnh bản thân cô ấy chỉ là bạn, là em gái, là đồng đội tốt củamình nhưng cậu vẫn không thể chiến thắng trái tim mình.

Cậu lặng lẽ yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, như một người anh trai, có lẽ trên mức như thế nhưng cậu vẫn im lặng, gặm nhấm đau đớn một mình.

Giờ đây, lọ lem đã ở trước mặt cậu nhưng sao cậu lại nhớ tới một hìnhbóng khác? Bell trong sáng, tinh nghịch; Jenny thuần khiết, dịu dàng;cậu yêu cả hai, bối rối như mớ tơ vò.

\_ Demon! Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi. Mình không cố ý làm cậu buồn. Nhưng khi nghe nói có một người cực kì giống mình làm mình cảm thấy rất hứng thú. Mình không cố ý nhắc tới Jenny đâu! - Thư cúi đầu hối lỗi khi thấy Minh im lặng không trả lời.

\_ Ừ, không có gì đâu! Thực ra mình không tin là có người giống người với nhau đâu! Nhưng gặp cậu và Jenny thì mình tin rồi! - Minh cong nhẹ môitrấn an Thư, bất giác cậu cũng trăn trở vì sự việc kì lạ này. Quả thựcBell và Jenny rất giống nhau!

\_ Không hiểu sao mình lại tin vào một giả thuyết là: sẽ có những ngườicó gương mặt giống nhau dù họ không cùng một dòng máu, không hề quenbiết và thân thuộc với nhau. Thật kì diệu! - Thư chớp mắt, suy nghĩ đăm chiêu.

Minh xoay qua Thư, hỏi:

\_ Vậy cậu có cảm giác như có một hình bóng vô hình luôn ở bên cậu ngaytừ thuở ấu thơ, cùng cậu trò chuyện, vui đùa, chia sẻ với cậu như là một người bạn bí mật, có cùng một suy nghĩ, một cảm xúc không?

\_ Ừm, có! Sao cậu biết vậy?

Minh tiếp tục nói.

\_ Suy nghĩ đó thường hay xảy ra ở những đứa trẻ đồng sinh.

Thư bất ngờ, thích thú nhìn Hiểu Minh.

\_ Vậy sao? Nhưng mình không có chị em sinh đôi. Mình là con một. Sao cậu biết được điều đó?

\_ Vì mình là một đứa trẻ đồng sinh. - Minh vô thức nói tiếp, như lỡ lời cậu im bặt.

\_ Sao? Tức là còn có một người giống hệt cậu? Thật thú vị! Vậy cậu là anh hay là em? - Thư tít mắt cười tò mò.

\_ Ờ là em… à không, là anh!!! - Minh gãi đầu rối loạn.

Thư hỏi:

\_ Cuối cùng là anh hay là em?

\_ Là anh! - Minh trả lời, giọng hơi nghèn nghẹn như đang kiềm chế.

[Cuối cùng mình là Edward hay Kevin? Mình sắp không phân biệt nổi nữa rồi! Mình là ai?]

Đau khổ thật! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cậu - Edward Justin Stewart giờ lại mang tên anh trai mình - KevinJustin Stewart. Cậu - Prince, người bạn tri kỉ cùng với cô gáicạnh bên, giờ đây gặp nhau như người xa lạ. Cô - Bell ngày nàogiờ là hôn thê của cậu bạn thân nhất. Linh - người yêu say đắmJen đang phát rồ vì cô gái có dung nhan của người yêu cũ. Trongmối quan hệ rắc rối này đang bị ai đó điều khiển, giựt dây.Và cậu, Linh, Thư chỉ là một con rối đã phân sẵn một tuýp vai. Cả ba người phải yên phận diễn nốt trò lố này.

\_ Hay thật! Ước chi mình như cậu! - Cô gái nói. Đứa con duy nhất trong gia đình làm cô gái thèm muốn có thêm anh, chị em để bản thân bớt đơn lẻ.

\_ Nhưng giờ tôi chỉ có một mình. Người còn lại đã... - Minh chợt khựng lại, không nói nữa.

\_ Đã thế nào?

\_ Mình… mình không nói nữa có được không? - Minh nghẹn lời, cậu chẳng thể nào mở lời nói tiếp được.

Cô tiểu thư ỉu xìu, ánh mắt e dè thái độ của người cạnhmình. Dường như Minh là một mặt hồ rất xanh, trong vắt nhưng côkhông tài nào nhìn thấy đáy được. Cô thấy sợ ánh mắt củacậu.

Ánh mắt luôn nhìn cô với những cái nhìn kì quặc.

Minh lảng đi, xua cái không gian bối rối giữa hai người.

\_ Đến đường phía trước rẽ trái hay chạy thẳng?

Thư cũng lúng túng theo, cảm giác của cô như đang có một luồnlửa đốt cháy mình. Ánh mắt nâu đỏ của Hiểu Minh như phát lửa, thiêu đốt cả không gian.

[Tại sao tôi vẫn cảm giác cậu nhìn tôi rất lạ! Nói chúng tachưa từng quen, thế mà tôi vẫn thấy như ta rất thân thuộc. Nụcười của cậu sao mà ấm áp đến thế? Và đôi mắt ấy sao cứnhìn tôi, ngập tràn nước. Tôi sợ cái nhìn cháy bỏng của cậu.Nó không giống với cái nhìn bình thường của một người bạn.Xin đừng nhìn tôi nữa mà!]

Lảng đi, cô gái nhỏ ngậm tăm khẽ nhìn con người đang lái xe.Dưới ánh đèn đường vàng, kéo những vệt bóng đen chạy sọc trên gương mặt tinh xảo của chàng trai trẻ. Thư mím môi, không thểphủ nhận Minh rất tuấn tú. Gương mặt nhìn ngang với nhữngđường nét sắc sảo như được một nghệ nhân tượng sáp gọt dũatrau chuốt. Đôi mắt cô gái hạ dần xuống cổ chàng trai, nơi cóvết xăm hình thánh giá đen bí ẩn.

- Vết xăm này...sao mà quen quen! - Cô thốt lên.

Hiểu Minh nhíu mày, hỏi:

- Cậu từng thấy nó à?

- Ừa, hình như là vậy, hình như là trên một món trang sức...

- Sợi dây chuyền? - Mắt cậu sáng lên, hỏi dồn. - Cậu đã thấy nó ở đâu?

Thư gãi đầu, lúng túng:

- Ơ...bất chợt quá...làm Thư quên mất rồi!

Nhím ỉu xìu, nói:

- Đó là dấu hiệu riêng của gia tộc Stewart chúng tôi. Nếu Thư nhớ ra đã thấy nó ở đâu thì nói với tôi nha!

\_ Có chuyện gì sao? Vậy thôi… Ý, mà cậu thuộc họ Stewart hả? Tên đầy đủ là gì?

Đối với cô, Minh thật thú vị, cậu ấy như có rất nhiều bí mật, lúc nàocũng lấp lửng, cô không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm nhiều về Hiểu Minh như vậy, cảm giác rất thân thuộc như đã quen từ rất lâu rồi.

\_ Kevin Justin Stewart! - Minh nheo mắt cất lên tên của mình, ánh mắt rát bỏng như nuốt chửng cả Thư, cậu rất muốn hét lên rằng:

[Tớ là Prince! Prince của Bell đây! Bell đừng vô tư như thế nữa! Bell làm Prince đau lắm Bell có biết không?]

\_ Thật sao? Tức là cậu chính là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Star World sao? Gia tộc Stewart là một gia tộc rất giàu có và nổi tiếng trên thế giới,cậu là người kế vị vị trí trưởng tộc trong tương lai thật sao? - Cô nói vanh vách. - Cậu chính là thiên tài, 16 tuổi đã có bằng cử nhân của ba trường đại học danh giá trên thế giới. Không tin nha! Cậu là thần tượng của mình đó! - Thư huyên thuyên một hơi, cô bất ngờ thực sự vì thânphận của Minh.

Cũng đúng thôi, dù gì Linh cũng là Thái tử của Vương triều Thái, bạn bècủa cậu cũng không thể bình thường được. Không ngờ cậu ấy lại chơi thânvới quý tử của tập đoàn Star World. Đó là tập đoàn giàu có nhất thế giới hiện nay mà.

\_ Vị hôn phu của Thư cũng là thiên tài sao không đi mà ngưỡng mộ? Cậu ấy cũng đâu có thua kém tôi. - Minh xoay sang trêu đùa, dù rất khó chịutrong lòng.

Cậu không muốn mọi người biết về cậu trong lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài như vậy. Phía sau nó có chắc sẽ tốt đẹp như vậy không?

Cô tiểu thư lắc đầu cười:

- Tôi chỉ nghe cậu ta là phá gia chi tử thôi!

Minh cười. Bạn của cậu, cậu không rành thì ai rành.

Câu hỏi mang sự hoang mang thật sự, câu hỏi đau lòng nhất màcậu phải nói, một cách thật tự nhiên, thật bình thản:

\_ Chừng nào thì hai người kết hôn?

Nụ cười thẹn thùng, Thư đỏ mặt, ngón tay xoa vào nhau, nhìn cậu trong niềm vui hân hoan:

\_ Hai năm nữa thôi! Lúc đó mời cậu đến chung vui nhé!

Cười chua chát, những ngón tay bấu chặt vào volang để ngăn cơn lạnh lẽo đang phủ ngập châu thân.

Anh cứ giả vờ. Giả vờ bình thản. Giả vờ xa lạ. Giả vờ nhưchúng ta chưa từng quen biết nhau. Giả vờ là hai người dưng chạm mặt nhau trên con phố đông người. Giả vờ là những kẻ đã khôngcòn quá khứ.

\_ Tất...nhiên...là...sẽ đến mà!

Rồi tất cả lại bị cái sự im bặt lặng lẽo bao lấy. Kì Thưchẳng biết nói gì thêm. Sự gượng gạo vẫn cứ nhấn chìm cả hai con người. Hiểu Minh né tránh cô, tuy nhiên, ánh mắt ấy cứ luôn nhìn xoáy vào cô. Không suồng sã mà thầm lặng. Vậy mà thiêuđốt, nóng bừng. Nhìn. Rất sâu đậm. Đến nỗi cô gái phải ngạingùng quay mặt qua cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh đang lùi lạiphía sau để tránh đi đôi mắt như ngọn lửa bùng cháy kia.

Không gian tĩnh mịch nuốt chửng mọi thứ. Hai tâm hồn, hai tráitim đang mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Im lặng.Chắc có lẽ là liệu pháp tốt nhất để trốn tránh? Trốn tránhđiều gì?

Cô tiểu thư lâu lắm sau mới dám cất tiếng:

\_ Ơ... Minh ơi, dừng lại, tới nơi rồi!

\_ Hả? Ờ...xin lỗi! Ở đây sao? - Minh ngượng chịu, phanh xe, gãi đầu.

Cô gái nhanh chóng bước ra khỏi xe, chẳng cần sự trợ giúp củachàng trai bên cạnh. Có phần sợ. Có phần ngại. Và thấy chútgì kì quặc đến nỗi bản thân không hiểu nổi. Chiếc lắc giàythuỷ tinh lấy lánh trên cổ tay thon gầy.

\_ Rồi, cảm ơn cậu. Thư tự vào nhà được! Khuya rồi, lái xe cận thận đấy!

\_ À... Thư! Cái áo... - Cậu gọi. Đâu phải vì chiếc áo khoác,chỉ là muốn nhìn gương mặt đó thêm chút nữa. Dù một tích tắc ngắn ngủi nữa thôi.

Phạm Kì Thư thấy ngượng, cởi chiếc áo khoác đen trên vai mìnhxuống, trả lại cho cậu, đêm tối đã che đi hai bầu má đã ửngđỏ.

\_ Xin lỗi! Mình quên mất! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Good night!

Nhận lại áo, tiếc nuối. Mùi hương dịu dàng của phái nữ vẫn còn phản phất trên chiếc áo. Luyến tiếc vô cùng.

\_ Ừ, bye Thư nha! Chúc ngủ ngon!

Cô gái giơ tay chào rồi bước đi về hướng ngôi biệt thự mới xâymang tên chủ nhân là Chí Linh. Ánh mắt cậu không rời một cửđộng nhỏ của vóc dáng yếu đuối kia. Cứ nhìn mãi đến khi cômất hút sau cánh cổng to lớn.

Đêm lạnh. Xuyên thấm trong ánh đen đặc quánh là màu máu của tim đang pha lẫn. Trái tim lụi tàn. Mệt nhoài. Hình bóng ai đã tan biến. Vĩnh viễn tìm nhau trong chiêm bao.

Đôi mắtlặng yên, tràn trề hoài niệm. Hoàng Hiểu Minh tựa hẳn ngườivào ghế, mệt nhoài. Vết thương trong tim xót tấy, âm ỉ. Yêu làđau thế này? Vì quá yêu nên mới đau? Sao vậy? Tim chỉ là hàngvạn, hàng tỉ tế bào hợp lại, kết thành mô, thành cơ, chỉ đểbơm máu lưu thông toàn cơ thể. Nó không phải mắt, sao cứ luônhướng về hình dáng ấy? Nó nào phải tai sao mà muốn nghe lắmgiọng nói của em? Nó không phải da, sao mà biết đau, đau đến biluỵ thế này? Em là gì mà khiến tim anh đau?

Trong tâm khảm, chợt ùa về những kí ức xa xăm nhất. Những kíức chưa bao giờ cậu rũ bỏ được. Bên bờ hồ có hàng liễu rũ,hai đứa bé, một nam, một nữ đã cùng nhau ngoéo tay, cùng hứamột điều...

Lời hứa mãi mãi không thành hiện thực...

\*\*\*

Học viện IQ - Anh Quốc.

10 năm trước.

Trong quang cảnh một buổi sáng trong lành, tại sân trường vào giờ rachơi. Ánh nắng vàng mật ngọt ngào phủ lên những thảm cỏ được cắt tỉacông phu, ngôi trường quý tộc nuôi dạy những trẻ em đặc biệt - nhữngthiên tài tương lai của thế giới. Nghịch ngợm, thông minh, đáng yêu…Chính là những đứa bé ở đây.

Trong một góc sân, có một nhóm học sinh nhỏ tuổi cùng nhau chơi đùa cùng một quả bóng. Bất chợt, vô tình trong một cú ném, quả bóng lăn đi xatít về phía bờ hồ im ắng.

\_ Chết! Quả bóng lăn đi mất tiêu rồi! - Một cậu bé trong nhóm hốt hoảng kêu lên.

\_ A! Để Bell đi nhặt bóng về cho! - Một cô bé có mái tóc đen mun, gươngmặt đậm nét Á Đông thuần khiết, nét mặt xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần, giọng nói trong veo như phong linh trước gió. Cô bé vừa nói, vừachạy theo quả bóng vừa lăn long lóc về phía bờ hồ. Cô bé chạy vụt theo, mỗi lúc một xa sân trường hơn.

Bờ hồ vắng lặng không một bóng người, những hàng liễu cao tuổi thongdong thả người xuống mặt hồ. Mặt nước trong vắt thấy rõ những viên đácuội tận đáy, mặt nước yên như một tấm gương khổng lồ chiếu rọi tất cảcảnh quan bên trên in ngược xuống mặt hồ. Vài cơn gió rít lên lao xao,lũ chim nhỏ trên cành khẽ hót líu lo. Cả một không gian tinh khiết nhưmột bức tranh phong cảnh hoàn mỹ.

Cô bé chạy đến gần bờ hồ, đôi mắt căng ra tìm dáng hình của quả bóng.Cô bé tên Bell nhoẻn môi cười khi trông thấy quả bóng tròn đang nép mình cạnh một cây liễu khá to. Cô bé định chạy đến nhặt lấy nó.

Bất chợt, như ma xui quỷ khiến, quả bóng tự dưng lăn vụt đi, lọt tỏm xuống nước.

\_ Ôi không! Làm sao bây giờ? - Bell thốt lên, đôi mắt dán chặt lên hình ảnh quả bóng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Hình dáng nhỏ bé của cô loay hoay ở mép hồ. Đầu óc nghĩ ngợi tìm cách vớt quả bóng lên.

Một ý nghĩ vô tình vụt qua, Bell khẽ đưa đôi mắt tinh anh của mình liaxét khắp nơi. Một nhành cây khô nằm vô động gần đó, Bell nhón chân bướctới nhặt cành khô đó lên.

Cô bé trở lại mép hồ với cành cây khô trên tay, quả bóng dưới nước không yên vị mà lăn đi mỗi lúc xa hơn.

Bell cúi người ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ bé vịn chặt một cây liễunon gần đó, bàn tay kia cầm nhành cây nghiêng hơn nửa người ra khỏi hồkhều quả bóng vào trong.

Bất ngờ, bên trong hàng liễu run lên như có người. Một-bàn-tay-ai-đó ập tới, xô rất mạnh vào lưng cô bé.

Bell chúi người ngã nhào xuống nước, thân thể bé nhỏ vẫy vùng loạn xạ, bàn tay huơ huơ lên cao chới với.

\_ Cứu! Cứu tôi với! - Bell giãy giụa kịch liệt, đầu óc hoảng loạn rỗngtuếch. Tiếng kêu khản đục khẩn thiết cầu mong có một ai đó tình cờ pháthiện được cô đang rơi xuống nước.

Nhưng giờ ra chơi đã kết thúc, cả sân trường vắng teo không một bóngngười, tất cả đều quên mất sự mất tích của Bell. Cô bé ngoi ngóp tuyệtvọng, dưỡng khí trong buồng phổi ngày càng bị rút cạn. Cả con người lạnh cóng yếu ớt dần…

\_ Cứu tôi! Cứu! Có ai không… ? - Vẫn tiếng kêu khản đục và mất dần sứcsống, thanh âm vô lực như buông xuôi, bàn tay cô vẫn cố nhướn lên níukéo nguồn sống cuối cùng, cả cơ thể nặng nhọc chìm dần xuống nước, tâmtrí cô trống rỗng, tất cả chỉ là một bức màn trắng toát trùm kín trí óccô. Đôi mắt Bell mờ mịt dần, tai mụ mị ù lên.

\_ Nè! Cầm chắc lấy cành cây và đưa tay cho tôi! - Một thanh âm trongtrẻo vang lên, một cậu bé mặc đồng phục của học viện nhặt lấy cành câykéo cô bé lên. Mặt nước hồ chấn động loang thành vệt lớn, không còn hiền hoà như tấm gương khổng lồ trước đó.

Như bắt được phao cứu sinh, Bell đón lấy nhành cây và nắm chặt tay cậu bé.

Vật vã tranh đấu từng chút một, may thay, cô bé đã được cứu lên bờ.

Cậu bé mệt mỏi nằm dài trên thảm cỏ ven hồ, nhướng mắt nhìn cô bé đang ngồi phịch trên bãi cỏ bên cạnh.

\_ Hộc, hộc… Có sao không?

Gương mặt của cô tái xanh, cả người ướt sũng nước. Bell ho sặc sụa, tayvắt lấy chiếc váy sũng nước. Hơi thở dồn dập không thể che được vẻ hoảng sợ.

\_ Ặc! Ặc! Tớ không sao! Cảm ơn cậu đã cứu tớ nha!

\_ Bộ muốn chết hay sao mà ra sát hồ chơi vậy? Có biết là nguy hiểm lắmkhông? - Cậu bé choàng người ngồi dậy, dẩu môi ra mắng, gương mặt phúng phính hồng hào vô cùng đáng yêu.

\_ Tại... tại... - Bell ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình. Đôi mắt côbé mở to như hoá tượng. Câu nói định thoát ra trở nên đứt quãng, lộnxộn.

Cô sững người nhìn cậu bé trước mặt. Thiên thần sao? Đây là thiên đàng à? Chúa cho thiên thần đến đưa cô đi rồi sao?

Cậu bé trước mặt cô có nét đẹp tinh khiết như những tia nắng ban maitrên bầu trời. Nét mặt trong sáng, ngây thơ vô đối. Mái tóc nâu hạt dẻbồng bềnh. Đôi mắt to màu nâu phát lên những tia đỏ kì lạ. Cái mũi caothẳng tắp. Sắc môi màu hoa đào. Giọng nói ngọt ngào trong veo. Làn datrắng ngần mịn màng. Nhìn cũng có thể đoán được, tương lai cậu chắc chắn là một mĩ nam.

\_ Tại? Tại cái gì? Nè, sao vậy? - Cậu bé huơ tay trước mắt Bell hỏi tiếp.

\_ Tại... tớ muốn lấy quả bóng! - Bell ngập ngừng trả lời, tâm trí bịgương mặt của cậu bé lôi cuốn. Cậu quá mức rạng ngời, lấp lánh như những tia nắng ấm áp.

\_ Có một quả bóng thôi mà! Rơi xuống hồ thì bỏ đi, cần chi mà phải làmvậy? Mà cái hồ này cũng đâu có sâu lắm đâu? - Cậu bé tóc nâu cởi áokhoác của mình ra choàng qua vai Bell, đôi mắt to mở ra nhìn chằm chằmvào cô bé.

Bell nghiêng đầu hỏi, gương mặt hồng hào hơn. Cả gương mặt thanh tú giãn ra vài phần dễ chịu.

\_ Cảm ơn cậu! Ủa mà sao giờ này cậu còn ở đây? Bảng tên của cậu đâu rồi?

\_ Người ta cúp học mà kêu mang bảng tên vào, bộ muốn bị giám thị tóm đầu vào sao? Mà cậu tên Bell hả? - Cậu bé trước mặt nhướng đôi mắt lém lỉnh lia qua Bell, ánh nhìn tinh ranh biết chắc cậu không phải là một họcsinh ngoan ngoãn.

Bell gật đầu xác nhận, hàng mi rậm cong khẽ chớp chớp:

\_ Ừ đúng rồi! Còn cậu tên gì?

Cậu bé tóc nâu hếch mũi tự tin, đôi mắt nheo nheo lại trêu chọc.

\_ Không thích nói đó!

\_ Ừm, không nói thì thôi, vậy thì Bell sẽ đặt biệt danh cho cậu! - Bell cười bí hiểm nhìn cậu.

\_ Biệt danh gì nghe dễ thương một chút đó nha!

\_ Được rồi! - Bell chun mũi cười tươi. - Vậy Bell sẽ gọi cậu là Angel Prince!

\_ Được rồi! - Bell chun mũi cười tươi. - Vậy Bell sẽ gọi cậu là Angel Prince!

\_ Hả? Hoàng tử thiên thần? Là sao? - Cậu bé tròn xoe mắt hỏi.

Bell huyên thuyên giảng giải:

\_ Tức là cậu vừa giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, vừa giống như một thiên thần ở thiên đàng vậy. Thiên thần, cậu biết thiên thần không?

\_ Ừm, biết chứ. Thiên thần có cánh trắng, biết bay, sống ở bên Chúa. Thiên thần là người được Chúa phái xuống thế gian đểlàm cho con người hạnh phúc. Nhưng tớ không có cánh trắng, cũng không biết bay. Tớ không phải là thiên thần. - Cậu bé ngồi xếp bằng trên thảm cỏ say sưa kể.

\_ Ừ, vậy Bell chỉ gọi cậu là Prince - Hoàng tử trong truyện cổ tích. - Bell nheo mắt cười, hàng mi rậm cong cong như một cô búp bê xinh xắn.

\_ Hoàng tử là ai? Còn... truyện cổ tích là gì? - Cậu bé gãi đầu ngây thơ hỏi.

\_ Trời? Ngay cả truyện cổ tích mà cậu cũng không biết sao? -Bell trợn mắt trước sự ngây thơ quá đỗi của người bạn mới quen.

Cậu bé cười ngượng. Trong đôi mắt nâu đỏ bạt ngạt một bầu trời trong veo, thanh thoát như mây trời.

\_ Bell bảo tớ kể ra tiểu sử của Mozard, Bethoven, hay danh hoạ Leonardo da Vinci có lẽ sẽ dễ hơn đó.

\_ Vậy cậu cũng không biết cổ tích của cô bé Lọ lem và Hoàng tử luôn sao?

\_ Ừ, cũng không biết luôn!

\_ Được rồi, vậy Bell sẽ kể cho Prince nghe câu chuyện của Cinderella - cổ tích Lọ lem và Hoàng tử.

\_ Ừm, kể đi! - Cậu bé tên Prince hào hứng chống cằm nghe.

Nắng sóng sánh rót chảy trên mặt hồ tĩnh lặng. Qua những tánlá, nắng kéo thành sợi mượt mà như mái tóc của tạo hoá xinhđẹp. Gió thanh, ngan ngát hương liễu, mùi ngai ngái, tản vàokhông gian rộng thênh. Vài chiếc lá khô đáp xuống mặt hồ đangdần đã lấy lại yên tĩnh, làm nó lại loang ra. Như là quên dùng hồ đặc kết dính những phân tử nước lại, chúng cứ xáo động,luân chuyển.

Mặt hồ trong vắt, in hằn những bóng cây, và...có một vệt đenđang rất khẽ, quan sát, như loài kên kên săn mồi. Nó quác mắtvào hai đứa trẻ bằng ánh nhìn tức tối, pha lẫn rẻ khinh.

Cô bé xinh xắn mang màu mắt lục trầm như màu lá liễu, sâu đẹp. Dáng vóc nhỏ bé ngồi bệt trên cỏ non mềm, mịn như thảm. Cảhai đứa bé hong mình dưới nắng. Mái tóc đen nhánh của Bell đang khô dần, phồng xốp lên, bắt nắng thành những ánh quang lấplánh.

Cô bé hắng giọng:

\_ Ừm, vậy Bell kể nha!

“Ngày xửa ngày xưa... Có một cô gái xinh đẹp tên là Cinderella, cô là con gái của một vị công tước. Không may, mẹ của cô gáiqua đời sớm, thế là vị công tước cưới thêm một người vợ mới,bà ấy có hai người con gái riêng...

Không lâu sau, vị công tước cũng qua đời. Thế là cô gái khôngcòn được yêu thương như trước nữa. Suốt ngày cô bị bà mẹ kếvà hai cô con gái riêng của bà ta ức hiếp. Hằng ngày cô chỉbiết làm việc và làm việc thôi. Cô làm việc nhiều đến nỗimặt mày lấm lem bùn đất khiến mọi người không còn nhìn ra côgái đẹp như thế nào. Cho nên mọi người gọi cô là Cô bé Lọlem.....”

Bell ngồi trên bãi cỏ say sưa kể. Bên cạnh cô, Prince chăm chúlắng nghe. Nắng phủ dịu dàng lên người hai đứa trẻ. Cậu bé mơmàng theo câu chuyện cổ tích thần tiên của Bell. Là quả bí ngôkì diệu, là cô tiên diệu hiền, là đêm dạ hội lung linh, làchiếc giày thuỷ tinh định mệnh. Tất cả là cổ tích. Thế giớikhông có thật đầy sắc hồng ước mơ. Bell đã đưa cậu bé vàogiấc mơ thần tiên cùng cô. Thật kì diệu!

\_ Cuối cùng, Lọ lem và Hoàng tử đã sống bên nhau hạnh phúctrọn đời. - Cô bé mỉm cười kết thúc lại câu chuyện. Princengồi bên vẫn chìm đắm trong câu chuyện ngọt ngào. Tâm hồn nonnớt được thế giới cổ tích dụ hoặc. Phút chốc, cậu muốn được ở mãi trong câu chuyện đó. Nơi có Lọ lem và Hoàng tử sống bên nhau mãi mãi. Nơi chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc.

\_ Hay quá! Đó là chuyện cổ tích sao? Thật nhiệm màu! - Princevỗ tay, đôi mắt thán phục nhìn Bell, bầu má trắng sữa mang theo mùi hương ngan ngát của thứ hoa hồng bạch thuần khiết - mùihương luôn hiện hữu trên cơ thể bé nhỏ của cậu.

Bell cười híp mắt, ngắm cậu bé trước mặt. Bầu trời xanh caovời vợi, lũ sẻ nhỏ vẫn lít rít trên cành. Bờ hồ im lặng inlại bóng hình của cả hai.

\_ Ừm, cậu cũng giống như hoàng tử trong câu chuyện vậy!

\_ Nhưng tớ không có chiếc giày thuỷ tinh, cũng không có Lọ lemcủa mình, làm sao trở thành Hoàng tử được? - Prince chớp chớpmắt hỏi Bell, chiếc mũi nhỏ khịt khịt đáng yêu như một bétuần lộc vài tuần tuổi.

Bell đăm chiêu nghĩ ngợi rồi luồn tay vào cổ áo.

\_ Ưmm... Vì ban nãy Prince đã cứu Bell nên bây giờ tớ sẽ tặng cho cậu một món quà.

\_ Quà? Quà gì?

\_ Đây, đây là giày của cô bé Lọ lem! - Bell tháo sợi dây chuyềntrước cổ mình xuống giơ trước mặt cậu bé. Sợi dây chuyền làmbằng kim loại quý, đặc biệt hơn, mặt dây chuyền là một chiếcgiày thuỷ tinh nhỏ xíu, trong suốt vô cùng tinh xảo. Dưới nắngsáng toả, chiếc giày thuỷ tinh bung ra thứ hào quang nhã nhặnnhư trăng rằm. Chi tiết đơn giản của món trang sức lại mang mộtvẻ thu hút lạ lùng. Có chăng, chính là loài cát trắng tinhkhiết nhất đã thổi nên chiếc giày, làm cả màu sắc trong như hư ảo, vậy mà lại phát sáng vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh tế.

\_ Wow! Đẹp quá! Ở đâu cậu có nó vậy? - Prince đón sợi dây chuyền từ tay Bell thích thú ngắm nhìn.

\_ Quà sinh nhật của ông tớ tặng đó, nó là một bộ với chiếcvòng tay này, trên thế giới không có bộ thứ hai đâu! - Bell giơvòng tay đeo một chiếc vòng cùng kiểu cũng có mắc một chiếcgiày thuỷ tinh trên đó.

\_ Cậu cho tớ thật hả? - Prince nâng niu sợi dây chuyền trên tay, nhãn quang nâu đỏ sáng tinh anh.

\_ Ừ, tặng Prince đó, cậu phải giữ kĩ nó nha! - Bell gật gật đầu đồng ý, ánh mắt nghiêm túc nhìn Prince.

Prince cười tít mắt trả lời:

\_ Hi hi, cám ơn cậu, tớ hứa sẽ giữ kĩ mà!

\_ Cậu mà làm mất nó thì tớ sẽ giận cậu luôn đó!

\_ Biết rồi mà! Lọ lem kĩ tính quá đó!

\_ Cậu vừa gọi tớ là gì? - Bell mở đôi mắt tròn xoe.

\_ Lọ lem. - Prince vừa cười lúng liếng, vừa vô tư đáp trả.

\_ Tại sao?

Cậu bé ngây ngô giải đáp, giọng nói líu ríu, như sẻ con tập hót:

\_ Vì Lọ lem trong truyện giữ một chiếc giày, Hoàng tử cũnggiữ một chiếc. Tớ được gọi là Prince và cũng giữ một chiếcgiày, cậu có chiếc còn lại không phải cậu là Lọ lem còn gì?

## 37. Q.2 - Chương 4.2 : Bây Giờ Cậu Là Hoàng Tử Của Tớ, Mai Sau Tớ Sẽ Là Cô Dâu Của Cậu!

Cô bé đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng. Cánh môi mang sắc sen hồng chúm chím:

\_ Hi hi, Prince đừng trêu Bell mà!

Prince ngoan cố phùng má tiếp tục trêu:

\_ Tớ thích gọi vậy đó, Lọ lem!

\_ Đồ đáng ghét! Bell đưa tay ngắt mũi Prince rồi đứng dậy bỏ chạy.

Prince xoa cái mũi nhỏ vừa bị ngắt rồi phủi tay đứng dậy đuổi theo cô bé Bell:

\_ A! Cậu dám ngắt mũi tớ hả? Đứng lại! Bell chán sống rồi hả? Đứng lại!

\_ Hi hi, còn lâu mới bắt được tớ. Prince chạy chậm như con rùa! - Cô bé vừa chạy vừa quay lại thè lưỡi trêu.

\_ Nè, nói ai con rùa đó hả? Đứng lại! Tớ sẽ bắt được cậu cho mà xem!

\_ Lêu lêu con rùa. Con rùa chạy chậm!

\_ Đợi đó, tớ sẽ bắt được cậu, hi hi!

Hai nhân ảnh bé nhỏ vụt chạy theo nhau. Ánh nắng mát dịu phủlên trên những đôi vai bé nhỏ. Mặt nước trong xanh soi rọi hìnhảnh đáng yêu của những đứa bé. Tiếng cười giòn tan trong trẻovang lên. Một thế giới cổ tích thần tiên bên bờ hồ. Những đứatrẻ vô tư, không muộn phiền. Những nụ cười ngờ nghệch khôngchút mưu toan. Tất cả đều rất đẹp... nhưng... không giữ đượclâu...

\*\*\*

Phía sau bờ hồ, rặng liễu chợt rung lên. Vệt bóng đen trườn ra, lấm lét như rắn độc. Một cậu mặc đồng phục của học viện,mái tóc đen mun, đôi mắt to tròn xanh lục như màu của rừng đêm - đôi mắt quen thuộc như-ai-đó. Hàng mi rậm cong như cánh quạt,cái mũi nhỏ cao, làn môi sắc cam mọng nước. Cái má phúngphính hồng hào trông vô cùng dễ thương. Cả khuôn mặt toát lênvẻ châu Á điển hình.

\_ Edward! Tại sao cậu lại phá chuyện của tôi chứ? Là do cậu ép tôi.

Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa bên bờ hồ.Ánh mắt dấy lên sự phẫn nộ. Bất chợt, một bàn tay nào đósiết chặt lấy cậu, bàn tay còn lại bịt chặt miệng cậu lại:

\_ Ưm.. Ưm… Bỏ ra! Ưm...

\_ Suỵt! Nhỏ nào Black Jack! Ba đây mà! - Một người đàn ông độimũ lưỡi trai đen che khuất mặt, chiếc áo Jacket đen như khôngmuốn ai thấy rõ. Ông bế lấy cậu bé một cách trìu mến, âu yếm hôn.

\_Ba! - Cậu bé dang vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông lạ. - Con nhớ ba lắm!

Người đàn ông vuốt tóc cậu bé con tên Black Jack liếc nhìn cô bé đang vui đùa phía xa.

\_ Black Jack ngoan, sao con không đẩy con bé ấy xuống hồ ?

\_ Con có đẩy ấy chứ! Nhưng thằng bé đó đã cứu nó lên! - BlackJack dẫu cái miệng nhỏ ra nói, mắt liếc nhìn hai đứa trẻ phía bờ hồ bực tức.

\_ Vậy thằng bé ấy là Edward hay Kevin?

Cậu bé phụng phịu trả lời:

\_ Là Edward, Kevin đang học trong lớp. Con lấy cớ tìm Edward để ra ngoài!

\_ Được rồi. Đừng buồn con trai! Trò chơi còn dài mà. Thời gianqua vất vả cho con rồi! - Người đàn ông khoác Jacket đen điềmnhiên trả lời, bàn tay vuốt ve cái má bầu bĩnh của cậu bé.

Black Jack ngây ngô giương đôi mắt lục to sáng tinh anh lên nhìn bóng áo đen kia:

\_ Không có vất vả đâu! Vì con là con của ba mà!

\_ Con yêu của ba, tạm thời ba sẽ xa con một thời gian. Con cứ imlặng quan sát bọn chúng. Ba sẽ tặng cho chúng nó một món quà! - Người đàn ông thả Black Jack xuống, hai bàn tay ấn chặt vàovai cậu bé dặn dò.

\_ Quà gì vậy ba?

\_ Ừm, con không cần biết đâu. Cứ để lũ thiên thần đó vui vẻthêm một thời gian nữa đi. Sẽ không còn được lâu đâu! Thôi baphải đi đây! - Ông ấy khẽ hôn vào cái má mát lạnh của BlackJack. Nói rồi ông đứng thẳng người, kéo cái mũ khuất mặt rồinhanh nhẹn vụt đi. Mất hút sau những lớp liễu dày.

Black Jack lặng nhìn cái bóng đen khuất dạng, đôi mắt lại chaovề hai nhân ảnh bé con đang nô đùa cùng nhau. Chân mày thanh nhãchợt cau lại, cậu đứng tựa người vào thân cây, miệng nhếch lênnụ cười xảo hoạt vượt xa số tuổi:

\_ Tụi bây cứ việc hạnh phúc tiếp đi, sẽ không còn lâu đâu lũthiên thần ngốc nghếch à! Thứ tao không có được thì tụi bâycũng không được quyền có. Ngày tháng sau này của các ngươi chỉ còn là ác mộng. Cứ chờ xem!

Những cơn gió xôn xao khẽ lùa qua những tán lá, bầu không khítrong vắt xoa dịu dàng vào xúc giác con người. Cậu bé BlackJack phút chốc biến mất như những hạt bụi nhỏ li ti, lấp lánh. Tiếng cười man rợ từ địa ngục văng vẳng đâu đó như mở màncủa một ván cờ - ván cờ máu sinh tử. Cuộc đấu giữa thiênthần và ác quỷ chỉ mới bắt đầu. Ai sẽ thắng trong trò chơinày?

Bên bờ hồ, Prince cười tít mắt, vẫy tay chào cô bé tên Bell đã vội vàngchạy vụt về lớp sau thời gian vui chơi cùng Prince:

\_ Bye Bell nha! Hẹn mai gặp lại!

Phía sau, có bàn tay ai đó đập vào lưng cậu, rồi cất giọng lanh lảnh:

\_ Bắt quả tang có kẻ cúp học trốn ra ngoài chơi nha!

Một bé con có nét lai Âu - Á rất đẹp, mắt sâu, to tròn và đenláy như hai hòn than nhỏ, tóc đen mun, xoăn xoăn. Gương mặt trẻcon múp míp với bầu má lộ lên hai cái đồng tiền sâu hoắm, làn môi đỏ hồng như một trái dâu mơn mởn trên cây.

Prince ôm ngực, thở hắt:

\_ Lạy Chúa! Kang Suridathik, cậu làm tớ đau tim đấy! Tưởng đâu là thầy Rob chứ! Sao biết tớ ở đâu vậy?

Kang chun mũi cười lém lỉnh, vỗ ngực:

\_ Do mùi của cậu lảng vảng ở đây!

\_ Hả? "Mùi"? Ui cha, cậu định bắt chước cún Happy của cô Shayla ư?

\_ Hì hì, trong phạm vi 10 m tớ có thể nhận ra cậu đang ở gầnvì mùi hương hồng bạch trên áo cậu đấy! Thơm nứt mũi luôn!

Prince gãi tóc, cười:

\_ Ừ, ai trong nhà Stewart cũng thơm vậy mà! Tớ đến từ Dinh thự Hoa hồng cơ mà!

Cậu bé Kang có đôi mắt sáng lanh lợi cười tinh ranh, kè cổ Prince mà trêu:

\_ Ha ha! Tớ thấy hết rồi nha! Cậu trốn ra đây chơi với con gái,cô bé xinh ơi là xinh luôn! Tớ méc cô vì cậu trốn học để đichơi với cô bạn ấy cho xem!

Cậu bé có đôi mắt nâu đỏ phụng phịu, cãi lại:

\_ Có người cũng bắt chước tớ trốn ra ngoài chơi đó thôi!

\_ Hì hì, tớ tìm cậu mà Edward, tớ hổng có trốn học à nha!

\_ Xạo!

\_ Thiệt mà!

\_ Xạo!

\_ Thiệt!...

Có chiếc bóng đen lườm lườm nhìn hai đứa bé, hừ lạnh.

Trong lớp liễu dày, cái dáng bé xíu của Black Jack bị nhữngtán lá xanh um, rũ dài ôm gọn. Đứa trẻ mang màu mắt xanh trầmtư lự day môi, rồi tự tay tháo bảng tên trên ngực áo của mìnhra: "Song Hyung Sun" - tên của cậu. Thay vào đó là một bảng têntựa vậy: "Song Hyung Min" - học sinh cấp Royal của Học viện,cùng lớp với Kang và Edward - cậu bé với biệt danh Prince.

Hít một hơi sâu, cậu bé len lẻn bước ra khỏi khóm cây dày,giương màu mắt của rừng đêm hoà nhập với cảnh quang chung cóhai nhóc con kia. Nắng nhấp nhô trên bờ vai nhỏ, chúng e dè chảy tới khuôn mặt thanh tân, trắng hồng kia. Nét mặt BJ toát lênnét ngây thơ, trong sáng làm ai đó vô tình bắt gặp cũng muốnhôn lên bầu má kháu khỉnh đó, nựng nịu cho thoả thích.

Ánh nắng tà tà đáp trên những ngọt cây, rớt xuống mặt đấtthành sắc vàng tươi. Chói mắt. Nắng rót khẽ. Êm ru. Nắng hoàcùng mây xanh. Âm thanh huyên náo của lũ bồ câu lạch phạch tungcánh và tiếng cười nói của mấy bé con đánh động không gian yên ắng này thành một nét kì lạ mà ai cũng phải chú ý.

Đứa trẻ đi dọc theo con đường lót gạch con sâu, vờ như đang tìm kiếm, BJ cất giọng từ xa, lanh lẹ:

\_ Nè, Edward, Kang, hai người đi đâu nãy giờ vậy? Tớ đi lòngvòng kiếm nãy giờ. Cô Emily hùng hổ nói là sẽ kỉ luật nếuhai cậu không chịu vào lớp ý. Eo ơi, mặt cô rùng rợn như làQuỷ Satant vậy! Đáng sợ lắm!

Prince trông thấy bé con, bạn thân của mình, Hyung Min thì cười lanh lảnh, nheo mắt:

\_ Bà cô phốt phát đó sẽ làm gì nổi nếu tớ không chịu vào?

"Hyung Min" rít một hơi qua kẽ răng, mặt co rúm hù doạ:

\_ Cô sẽ...sẽ...mách lại với phụ huynh đó!

Kang chớp mắt:

\_ Rồi sao nữa?

\_ Thì tụi mình ăn roi chớ sao! - "Min" nuốt khan.

\_ Ui, đừng lo. - Prince phẩy tay. - Họ sẽ không dám động vào tớđâu! Tớ là ai kia chứ! Ha ha, mami sẽ không đánh mình. Và côgiáo sẽ biến mất nếu như dám chạm vào một sợi tóc của tớ!

Bé con tên Kang méo mặt, nhìn BJ:

\_ Min à, nhưng tớ sẽ bị quản gia cho ăn đòn nếu bị nhà trường bán vốn.

"Min" gật đầu:

\_ Điều tồi tệ nhất là sẽ bị đuổi khỏi học viện. Chúng takhông có quyền lực như mấy đứa trẻ mang họ Stewart kia đâu!

\_ Này Min, cậu đang ám chỉ tớ đó à? - Prince nói.

\_ Vâng, tớ nói thẳng là cậu - đứa bé ngỗ nghịch và phá phách đáng sợ nhất trong lớp.

Kang cười:

\_ Trái ngược hoàn toàn với Kevin á ha! Cậu ấy vừa chăm, vừangoan! Tại sao Ed không có xíu gì đức tính của anh cậu nhỉ?

\_ Ơ, Kev là Kev, tớ là tớ. Dù hai tớ giống nhau thì sao chứ! - Nhóc Edward phản bác, mặt méo mó giận dỗi.

Kang khoanh tay như một ông cụ non, cười mím chi bí hiểm làm hai cái lúm đồng tiền thêm sâu hơn:

\_ Thôi nào Min, tụi mình vào lớp thôi. Tớ sợ quản gia lắm! Chắc Ed không muốn vào đâu nhỉ?

"Min" bé nhỏ gật gù, làm bộ mặt tinh quái, đôi mắt màu rừng đêm đẹp đẽ tối lại thành mảng u ám, hù doạ:

\_ Hờ hờ, tớ cũng vào luôn. Cho Edward ở đây một mình đi, lát rồi sẽ bị "ông kẹ" bắt ăn thịt luôn!

\_ Eo khiếp! - Kang rùng mình, kéo tay "Hyung Min", co giò chạy. - Tớ sợ quá! Vào nhanh thôi Min!

\_ Ờ! Mình vào thôi! Ở đây chơi vui nghen Ed!

Rồi hai đứa trẻ bỏ chạy biến, rất nhanh. Tiếng mấy bước chânnhỏ đập xuống nền đất kêu thùm thụp. Thoáng chốc, hai bé vụtnhanh như đã tan vào không khí ngan ngát hương hồng bạch, của Ed. Nhóc Ed ngơ ngác đứng nhìn, thộn mặt:

\_ Ơ, sao chạy nhanh thế?

Bờ hồ vắng tanh, không một bóng người, trừ cậu. Xa xa, gầngiữa hồ, quả bóng của Bell lềnh bềnh trôi. Gió nhẹ thổi làmđợt lá héo úa trên những tán cây rơi rụng xuống, những chiếclá liễu dài, khô cứng, nét sắc lẹm như lưỡi dao chao đảo trênđỉnh đầu, mùi nồng nồng, hơi giống hương tràm vùng nhiệt đới.Mặt trời đứng yên, lửng lơ trên đỉnh đầu. Mây bị xé vụn thànhnhững đám nhỏ, bay lang thang khắp nơi. Cả không gian giãn ralặng như tờ, heo hút. Gió heo heo luồn qua gáy của Prince, kêu vi vu. Đứa bé nhỏ xíu giữa một bức tranh thanh tĩnh của tạohoá, khiến nó rúm ró, hoang mang:

\_ Ê, Kang, Min, hai cậu bỏ tớ thiệt hả? - Nhìn dáo dác xungquanh. - Ơ, đợi tớ với mà! Ở đây có "ông kẹ" thiệt hả? Ya! Edsợ! Đừng bỏ Ed mà mấy bồ ơi! Sợ quá!

Prince nuốt nước bọt, miệng cứ oang oang lên, hét lên khiếp đảmrồi ba chân bốn cẳng co giò chạy thục mạng theo hai đứa bạnquỷ quái. Trong bàn tay bé nhỏ nắm chặt sợi dây chuyền cóchiếc giày thuỷ tinh đeo trên cổ của Bell tặng, không dám buông,như sợ rơi mất, vì cậu đã hứa với Lọ Lem sẽ giữ cẩn thậnsợi dây chuyền.

\_ Aaaaaaaaaaaa....thấy ghê quá à! Mami ơi! Edward sợ quá! Ááááááááááa!!!

\*\*\*

Suốt một thời gian sau đó, ngày nào cũng có hai đứa trẻ hẹnnhau ở bờ hồ, niềm vui tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên như ánhmai rạng rỡ, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Cứ thế, chìmđắm say sưa, lan toả nhẹ nhàng, dịu êm. Là những thiên thầnkhông hề có buồn đau, cùng sống trong một giấc mơ cổ tích hồnnhiên. Bell đã đưa Prince đến với thế giới cổ tích thần kì,đầy những phép tiên nhiệm màu. Những câu chuyện cứ nối dài ra, vang vang đều bên bờ hồ trong xanh. Có khi là nàng Bạch Tuyếtxinh đẹp ăn nhầm quả táo độc của mụ phù thuỷ; là nàng tiêncá sẵn sàng đánh đổi giọng nói để có được tình yêu; có khilại là nàng công chúa được đánh thức bởi nụ hôn của chànghoàng tử nơi rừng sâu; khi là chuyện tình của người đẹp vàquái vật.;...

Prince mê say cùng giấc mộng cổ tích đó, cùng Bell. Ngày ngàyvẫn có hai đứa bé rượt bắt nhau bên bờ hồ thơ mộng, trao chonhau những cây kẹo bông ngọt lịm, những que kem mát lạnh hay vẫn cùng nhau cất lên những bài hát trẻ con. Họ cứ ngỡ sẽ mãimãi cùng nhau trải qua tuổi thơ êm đềm như vậy, ngập tiếngcười, ngập niềm vui.

Bên bờ hồ trong vắt, hàng liễu rũ dài như mái tóc của mây,nắng mật lướt qua hai đứa bé, chúng đã ngoéo tay nhau hứa mộtđiều:

"Bây giờ cậu là hoàng tử của tớ, mai sau tớ sẽ là cô dâu của cậu!"

Lời hứa trẻ con ấy đã lắng đọng rất sâu trong tâm khảm củanhững đứa trẻ. Trong một chiều tà, bờ môi hồng hào của Princenhẹ nhàng chạm vào má Bell, rất nhẹ, rồi vụt chạy như một cơn gió tinh nghịch đã lướt nhanh qua má của đứa bé gái. Nụ hônngốc xít, vụn dại của con nít chứa đựng sự ngây thơ, ngờnghệch, không hề mưu tính. Thật đáng yêu! Nhưng...vẻ đáng yêu đó không còn kéo dài được lâu.

Rồi có một ngày...

\_ Prince à, gia đình mình sắp hết hạn làm việc tại Anh, cha tớ sẽ đưa cả nhà về Hàn Quốc. Chiều mai Prince có thể đến bờhồ để tạm biệt Bell không?

\_ Tất nhiên rồi! Prince sẽ tới chứ! Mà bao giờ Bell trở lại Anh? Thôi nào, ngoan, đừng có khóc!

\_ Hức hức, không biết mai mốt tụi mình có gặp lại nhau được không nữa! Hứa là mai sẽ đến thật đó!

\_ Hứa mà bé ngốc! Bell không tìm Prince thì Prince sẽ đi tìm Bell!

\_ Hứa là không được quên Bell đó!

\_ Prince nhớ mà! Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu!

\_ Thật chứ?

\_ Thật! Tớ hứa với Bell!

Cô bé mang gương mặt đượm buồn, tia mắt ngập tràn ánh buồn đaunhưng vẫn cố cười. Rất buồn. Cô tin ngày mai Prince sẽ tới!

\*\*\*

Ngày hôm sau.

Prince không hề tới. Bell đợi. Xa xăm trong những rặng mây chợt u ám, xám đục. Sắp mưa.

Bell nhủ thầm:

\_ Nhất định cậu ấy sẽ đến mà!

Cô bé vẫn đợi.

Chiều. Cơn mưa phùn rải rắc trên nền cỏ xanh, len lõi chảy dài trên những kẻ lá. Lạnh. Mây xám đen.

Prince vẫn không đến.

Bell đinh ninh:

\_ Không phải là Prince quên đâu! Prince hứa sẽ đến mà!

Cô bé núp dưới tán cây, hứng những đợt mưa phùn se se. Chờ đợi.

Chập choạng tối. Mưa đặc quánh thành một bức màn trắng toát.Lạnh cóng. Cô bé đã ướt sũng dưới cơn mưa. Vẫn kiên trì:

\_ Prince à, cậu ở đâu? Mau đến đây đi! Tớ lạnh quá à!

Tối. Đen như than, bầu trời nén chặt ánh dương từ hồi chạng vạng dưới màn mưa rả rít, giờ thấy lạnh tái tê.

Người quản gia tìm ra cô bé trong cơn mưa tầm tả. Cô bé lạnhđến mức mê sảng, run cầm cập, vẫn chờ cậu bằng hi vọng nhỏnhoi.

\_ Tiểu thư! Cô sốt cao lắm! Mọi người tìm cô khắp nơi! May quá,tìm ra cô rồi! Mau về thôi nào, cô nhiễm phong hàn rồi! - Dướitán ô, người quản gia ôm lấy thân thể bé nhỏ, sốt ruột.

Bell bướng bỉnh, đôi môi tím tái run bần bật, nức nở vùng ra khỏi người quản gia:

\_ Không! Nhất định phải chờ Prince! Prince sẽ tới mà! Hức hức!

\_ Về thôi, đừng chờ nữa. Trời mưa lớn lắm, Prince sẽ không đến đâu!

\_ Prince! Hức hức! Muốn Prince cơ! Phải đợi Prince cơ!

Mặc kệ đứa trẻ vùng vẫy, người quản gia ôm lấy đứa bé ướtsũng, ghì chặt vào người, quấn lên người cô chiếc áo măng tôdày của mình. Cái bóng người di chuyển đến chiếc Lexus vẫn mở đèn sáng, cần gạt nước hoạt động liên hồi, cả màu sơn nâuđất cũng đen thui vì bầu trời tối kịt, lạnh lẽo kia. Bell đuối sức, không vẫy nữa, đưa đôi mắt đăm đăm nhìn về bờ hồ bị mànmưa như trút nước, nhạt nhoà. Ánh mắt khắc khoải nhìn qua bóng đêm, cùng kiệt.

[Nhất định Prince sẽ tới mà! Bell sẽ đợi Prince! Prince không có thất hứa đâu mà! Bell sẽ đợi! Prince ơi!]

Có biết đâu trước cái ngày mưa nặng hạt ấy đã mang theo Princerời xa mãi mãi. PRINCE ĐÃ CHẾT. Thân xác ấy vẫn vẹn nguyên màlinh hồn đã rời đi. Prince chỉ còn là quá khứ. Đã mãi mãi tan biến... Như chưa bao giờ tồn tại...

\*\*\*

Một tuần sau đó.

Không khí học viện ão não lạ lùng, bên bờ hồ, cậu bé có mái tóc xoăn, nụ cười lún đồng tiền giờ đây ngồi thẫn thờ tựangười lên thân cây liễu. Đôi mắt u buồn trĩu nặng:

\_ Edward, tớ nhớ cậu quá! Hức! Hức!

Một giọng nói trẻ con nhẹ nhàng, trong trẻo như âm thanh của pha lê vang lên. Là Prince... nhưng... không phải...

\_ Kang, cậu ở đây à?

\_ Kev... in... Kevin? Hu hu, cậu đi học rồi sao? - Kang ngước mặtlên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình. Ánh mi buồn thăm thẳm, đôi mắt đỏ húp vì khóc.

Cậu bé tên Kevin cất tiếng trả lời bằng chất giọng đượm buồn. Ánh mắt miên man đầy đau khổ không giống như một đứa trẻ vô tưbình thường.

\_ Không. Tớ đến để xin nghỉ học. Sau đám tang của Edward, vìmuốn bảo vệ an toàn cho tớ nên tớ sẽ ở nhà học với gia sư.

\_ Hư... hư... Tớ nhớ Edward quá! Nhìn cậu tớ càng nhớ cậu ấygấp bội! Hu hu! Cậu ấy chết thật rồi sao? - Kang giương đôi mắtđẫm lệ khẽ khàng hỏi. Cậu không muốn tin vào sự thật này.

Kevin cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đau thương, lặp bặp nói, ánh mắt u uẩn, đau đáu.

\_ Không... Edward còn... à không, Edward chết thật rồi! Tớ là... Kevin... anh trai của Edward, hức hức...

\_ Hu hu... Kevin…

Kevin lấy trong túi một sợi dây chuyền có mặt là một chiếcgiày thuỷ tinh bé nhỏ. Có điều, chiếc giày trở nên u uất,không còn lấp lánh, tinh khôi như trước nữa. Nắng rũ dài trênvai hai đứa trẻ, tràn lên khuôn mặt trẻ thơ với bao điều đã làm thay đổi số phận của chúng. Mây lững lờ.

Kev nói:

\_ Trước khi Edward mất, nó đã nhờ tớ gửi lại sợi dây chuyềnnày cho một cô bé tên Bell, cậu biết cô bé ấy chứ? Đây là dinguyện cuối cùng của nó. Tớ không gặp được cô bé ấy. Nếu cậu gặp được, hãy đưa nó cho Bell và xin lỗi cô ấy giúp... Edward.Cảm ơn cậu!

\_ Hic... Ừm, mình hứa khi gặp lại cô ấy mình sẽ đưa nó. Hức!Đó là di nguyện của Edward mà! Mình nhất định sẽ giữ kĩ! Huhu… - Kang đưa tay đón lấy kỉ vật, tiếng thút thít nho nhỏ khẽkêu, đôi mắt sưng mọng, cái mũi nhỏ đỏ ửng cả lên.

\_ Được rồi! Hức... Hyung Min đâu rồi? Tớ muốn gặp nó! Tớ sắpphải đi rồi! Nếu có rảnh nhớ đến thăm tớ nha! - Cậu bé tênKevin gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống má, cốgượng cười tiếp tục nói.

Kang quệt nước mắt, vỗ vai Kevin, cố gắng cười.

\_ Ừ, nhất định tớ sẽ thường đến thăm cậu! Hyung Min bị sốctrước tin của Edward nên sốt cao, đang nghỉ ở phòng y tế, cậutới thăm nó đi!

\_ Ừm... Tớ đi nha! Tạm biệt cậu! - Kevin cười yếu ớt rồi ôm chầm lấy Kang một cách ray rứt, đầy sự tiếc nuối.

Kang siết chặt vai Kevin thì thầm...

\_ Giữ gìn sức khoẻ nha Kevin! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Rảnh rỗi tớ sẽ đến thăm cậu.

Kev quay bước rời đi, đôi mắt nặng trĩu u sầu. Đứa bé hít hơisâu, mắt ướt, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền thập tự kì lạgiấu trong cổ áo. Nó mím môi, bên tai văng vẳng lời căn dặn của vị quản gia, lời dặn dò khiến đứa bé mãi mãi sống trong một cuộc đời khác, không phải của nó...

[Thiếu gia, hãy nhớ cho kĩ: Kể từ bây giờ cậu là Kevin. Hãyxem như là gia đình Stewart chúng ta không hề có đứa trẻ nào tên là Edward. Cậu là Kevin Justin Stewart - người thừa kế duy nhấtcủa dòng tộc Stewart huyền thoại, đứa trẻ mang quyền lực tốicao và giữ trọng trách bảo vệ bí mật về Angel. Tuyệt đốikhông được đánh mất sợi dây chuyền trên cổ cậu. Hãy nghĩ đếnđiều gì đó kinh khủng hơn cả cái chết. Kevin ạ, đến năm 17tuổi, khi cậu đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc, thì chủtịch sẽ giao quyền sở hữu công thức Angel. Hãy hạn chế qua lại với Kang và Min, biểu hiện của bọn chúng có vấn đề. LàKevin! Kevin Justin Stewart. Thưa ngài trưởng tộc tương lai!]

Tiếng bước chân rảo chậm, nặng trịch. Kev đưa đôi mắt ngẩng nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Hình như...cuộc sống hồn nhiên củađứa bé 5 tuổi đã khép lại từ đây. Định mệnh đã giết chếtEdward trong nó mất rồi!

Một sinh linh nhỏ bé đã tạ thế.

Nước mắt hoá đen.

Tương lai xám đục.

Cuộc sống là thù hận,

Những ước mơ nhỏ nhoi chìm trong hư vô.

Máu ướt đôi bàn tay nhỏ.

Đôi mắt ngùn ngùn căm hờn.

Trách nhiệm nặng trên lưng.

Đứa bé vùng dậy, gạt nước mắt, nuốt đau thương.

Nó sống!

Để thù!

Để trả!

Máu đền máu!

Ân tình đền ân tình!

Chấm dứt tất cả những tháng ngày vô tư.

Đôi cánh của những thiên thần bắt đầu nhuốm đen...

Sự căm hận bắt đầu từ đây…

\*\*\*

Việt Nam.

Hiện tại.

Hiểu Minh nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe con tim mình tràn ngập những kí ức xa xôi. Đứa bé ngày nào nay đã lớn. Nó sốngđúng với cả vỏ mà người ta đã xây dựng cho nó. Rồi giờ, nóthấy hối hận. Hối hận thật sự. Giá như ngày hôm đó không ngập máu. Giá như ngày hôm đó nó không xúi anh trai cùng ra ngoài.Giá như nó là người chết thì giờ sẽ yên bình biết bao!

Đau.

Rạn nứt.

Mệt nhoài.

Có ai biết cậu muốn gào thét lên để muốn nói rằng cậu là Edward?

Sao thế này? Mọi chuyện rối loạn đến mức cậu muốn điên loạn. Muốn nổ tung! Muốn chết!

Đã là quỷ thì không chết được!

Ừ, không còn đường quay lại thật rồi! Đã đến những bước cuối cùng rồi! Không được buông xuôi!

[Nếu như xem như chưa từng quen, em hãy cười lên, hãy hạnh phúcđể tôi không thấy hối hận vì đã từ bỏ em! Em là thiên thần.Tôi chỉ là gã quỷ dữ đến từ địa ngục không có trái tim. Quêntôi đi! Em hãy quên Prince. Quên hết đi! Như tôi! Tôi quên mình làai. Tôi quên tôi còn là con người với linh hồn của quỷ. Tôi quênem. Quên cả bản thân. Vì tôi là Kev, là người đòi nợ máu! Sẽvô nghĩa nếu anh nói: Tôi yêu em! Xin lỗi! Lọ em ạ!]

Những kí ức héo úa đó chỉ tiếp tục hành hạ tâm hồn cậu thêm xót xa, ray rứt. Bóng hình ai đã chìm sâu trong màn đêm mờmịt, người con gái cậu yêu vô cùng, người khiến tim cậu đau têtái - mối tình đầu của cậu. Thế giới cổ tích đã tan biếntheo Prince, rời xa thế giới này, là những hạt bụi li ti, lánhlánh tan vào không gian...

Lụi tàn...

Chợt, một cơn đau choáng váng bất ngờ từ lồng ngực xâm nhậpthẳng vào từng tế bào cảm giác của cậu. Nhịp tim dồn dập,căng tức như bị mũi khoan đục đẽo mà đau vật vã. Đôi mắt nâuđỏ sáng quắc trong bóng tối.

Minh cảm nhận cơn đau thắt từ ngực trái liên tục trào lên.

Bàn tay chàng trai trẻ bóp chặt lấy ngực. Minh cắn chặt môi.Thân nhiệt nóng bừng. Những giọt mồ hôi túa ra khắp mặt, mạchmáu chạy trong cơ thể như phát lửa, hung hăng tấn công đến trungương thần kinh. Huyệt thái dương lên xuống phập phồng hằn rõ gân xanh. Những mạch máu ở khoang ngực như đang co rút lại đóikhát, tím xanh cả người. Tay chân cậu thiếu niên dần co quắp,gân tay rút lại làm bàn tay trở nên khô xác. Rất đau. Đau dồndập.

Hoàng Hiểu Minh nghiến răng, gặm chặt lấy cơn đau, từ cuốnghọng khẽ rên ư ử. Mặt biến sắc, ấn đường nhíu chặt.

Những ngón tay run rẫy, hoảng sợ lần tìm thứ gì đó ở trong xe, cậu lục soát tất cả ngăn tủ.

Tìm được thứ cần tìm - một lọ thuốc không nhãn. Vội vàng mởnắp, những viên thuốc con nhộng hiện diện trong tay Minh. Rấtnhanh, Minh nuốt vội số thuốc ấy vào miệng, cố gắng duy trì hô hấp thật bình ổn.

Lát sau, cơ thể dần xìu xuống, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, tiếng thở nhẹ nhõm hơn. Nhịp tim lấy lại bình ổn, riêng ngực vẫn êẩm. Làn da tái xanh chuyển sang trắng nhợt. Minh đưa tay xoangực, mắt đen sầm, như lo âu, rất lo. Đưa tay ngắm nhìn lọ thuốc không nhãn, cậu cười chua chát:

\_ Nếu mày chết lúc này thì mọi việc mày làm sẽ đổ sông, đổbiển. Mày không được quỵ ngã, Ed à! Mày phải cố đến cùng!

Vô thức, bàn tay theo thói quen sẽ nắm lấy sợi dây chuyền thậptự trên cổ. Nhưng...cổ trống không. Minh bấu tay vào volang, gằn, rít răng:

\_ Lão Huy khốn kiếp, sợi dây chuyền của mình...

Mặt trăng dần no tròn trên bầu trời u tối. Thời gian rã rờitrôi. Mệt nhoài, Minh ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ hiếm gặp. Cólẽ, quá nhiều biến cố trong một ngày khiến cậu đã mệt lả.

Như một chiếc máy cần nạp đủ năng lượng, Minh nhắm nghiền mi mắt, lưng tựa vào ghế, thim thiếp.

Trong bóng tối, một gương mặt thuần khiết đã say ngủ, giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Ngắn ngủi thế ấy những sẽ giúp cậu tỉnhtáo hơn. Sau đó là những kế hoạch đang chồng chất dở dang. Cậu phải cố, dù biết sức khoẻ mình đang bị tàn phá nghiêm trọng. Vì trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ có thù hận, là những toantính lạnh lùng.

Đến 0 giờ đêm nay sẽ có một cuộc hẹn, khi hồi chuông thứ nhất vang lên...

## 38. Q.3 - Chương 1: Thiên Thần Lolipop

Hôm nay đãchính thức là mùa hè. Ừm, cái cảm giác ngột ngạt và oi bức của mùa hè đã rõ ràng thật rồi. Nhất là thấy những khối không khí nóng quét qua thành phố cùng những cơn mưa rào ẩm ương bất chợt.

Vai diễn đầu tiên của tôi thật đáng yêu, tôi thích nhân vật đó. Nhưngđiều tôi cảm thấy quái đản nhất trong đoàn là sự thiếu hụt của hai khốivai quan trọng của nam chính và nam thứ suốt hơn nửa tháng qua. Quá đỗikì lạ! Họ ở đâu? Sao họ chưa xuất hiện nhỉ? Các phần quay không có những bạn diễn đó đã hoàn thành gần hết, tức là thời gian tới thì sẽ gặp bạndiễn chính nhanh thôi. Hôm qua tôi gặp cậu bạn diễn vai An Tử Đằng - một hotboy trong phim, vai đó khá tưng tửng, nhưng mà cậu bạn của tôi làkhá rụt rè, trầm tính, ấy thế mà khi quay lại điên hệt như Tử Đằng. Cảnh quay sáng giờ ở trường trung học làm mọi người cười muốn đứt ruột vìdiễn xuất của tôi và Dolly, cảnh ở phòng giám thị, hai đứa con gái bịthầy giám thị bắt lên vì tội dám "hành hung" một học sinh có máu "35",làm cậu ấy phải nằm viện vì... hí hí, ngại quá!

Tôi thấy mình đang sống trong khoảng thời gian vui nhất trong hè, trừ sự bực bội cố hữu khi Hạ Khánh Di cứ tò tò theo đưa đón tôi tới phimtrường. Mất tự do khủng khiếp! Oa, tại sao ba tôi lại ban hành một đạoluật kì cục như thế? Tức chết được!

10 giờ tối, cảnh quay cuối ngày đã xong, đến giờ nghỉ rồi! Hura!

Mấy chú ánh sáng đang hạ mấy tấm phản quang xuống, chú Huy cùng tôi ngồi coi lại cảnh quay. Đèn phản quang sáng trưng, toả sáng cả một gócđường, mà mỗi lần tôi nhìn cây đèn đó lại cảm thấy ác cảm. Có lẽ là ứccái vụ làm tong một "em" đèn rồi nên giờ thấy nó là y như rằng tôi sẽchạy xa 16m50 để đỡ gây họa.

Dolly đến chỗ biên kịch trao đổi kịch bản. Mấy người dân hiếu kì coiquay phim cũng tản dần, lác đác vài người. Đoàn film rủ nhau đi ănkhuya, tôi vòi chú Huy bao cả đoàn ăn ốc, chú cười xuỳ, móc hai cái túiquần trống rỗng ra, than rằng cháy túi rồi!

Tôi biết rõ ông đạo diễn ki bo này mà, thấy ghét ghê. Có mấy chú trongtổ đạo cụ là rủ nhau đi ăn hủ tiếu gõ, còn lại ai cũng than mệt quá nênmuốn về. Tôi cũng muốn về. Đợi Dolly cái đã!

Phía xa, chiếc Novor màu đen đã đứng đợi nãy giờ, Hạ Khánh Di ngồi trênxe, thấy Dolly thì cười híp mắt, quay qua tôi lại lườm lườm. Mỗi lầnngồi trên xe Di là tôi lại ra sức cấu véo con khỉ vàng đó cho bỏ tức, Di nhịn đau mà hậm hực, về nhà mách ba tôi. Kết quả tôi bị ăn đòn, hic!

Hôm nay tôi nhất quyết đòi đi xe đạp, dù sao thì trường quay cách nhà có hai cây số, thế mà Di ác ôn nằng nặc không cho, hắn rè rè chạy theo xeđạp tôi đến chỗ quay mới chịu. Nghe Cherry nó mách tôi thì ba đã trả một khoản lương hậu hĩnh cho công việc tài xế kiêm vệ sĩ của Hạ Khánh Di để hắn bảo vệ cho công chúa của ba (đích thị là Mai baby này nè). Nên thấy khỉ già đó sốt sắng lắm. Hừ, mê tiền đến mù mắt!

Hắn quỷ quái đến mức ghim đinh làm xì bánh xe của tôi. Báo hại tôi phảigửi đi thay lốp. Nhìn cái mặt nhăn nhít đó mà muốn đâm cho lòi phèo ra!Đôi khi thì dễ thương lắm lắm, đôi khi thấy ghét không chịu nổi!

Dễ thương khi trưa nắng, hắn lăng xăng như trợ lý đưa khăn lạnh, nướcmát cho tôi, khi thì nhẫn nại ngồi dò thoại với tôi nữa. Suốt ngày cứtheo sát lấy tôi, làm nhỏ Dolly mừng thầm rằng nhỏ đã thoát khỏi cái vệtinh này. Ai nói thế! Gặp Dolly là tôi thấy trong mắt Khánh Di lại đậplên hai trái tim bự tổ bố, kèm theo dòng chữ "Đắm đuối như cây chuối!",hắn cũng lăng xăng chăm sóc nhỏ bạn kia hệt như lo cho tôi thôi.

Điểm đáng ghét thì tôi kể tới Tết Công Gô cũng không hết đâu!

Làm sao thoát khỏi ma trảo của hắn đây?

A! Nhờ Dolly giúp mới được!

Tôi chạy tới chỗ con bé đang lăng xăng với xấp kịch bản dày cộm, tíu tít với chị Shara - biên kịch của film. Giả vờ không thấy Khánh Di đangđứng ở góc đường, lặng lẽ quan sát mình, tôi cặp cổ nhỏ bạn thân, híhửng:

\_ Về được chưa?

Con bé phẩy tay, ỡm ờ:

\_ Hôm nay mày ngủ ở nhà tao mà, đợi xíu mình về chung! Tao chạy qua nhà Vĩ An xíu rồi về.

Tôi sờ trán nó:

\_ Con hâm! Giờ mấy giờ mà còn đi kiểu ấy? Mày tới nhà ổng làm gì? Có gì quan trọng lắm à?

Nó lắc đầu:

\_ Tao muốn nhìn mặt Vĩ An chút thôi!

\_ Mày si cái "tủ lạnh di động" đó quá rồi nghen! Vì trai mà bỏ bạn được hả? - Tôi nguýt. - Thấy ghét! Tao đi về trước đây!

\_ Ê, rồi tao tính sao? Mày tới nhà tao ngủ mà! Mày về sớm vậy rủi ba mábiết tao trốn đi kiếm An sao? - Nó víu lấy tai áo tôi, lãi nhãi.

Tôi tháo mấy ngón tay bấu trên áo mình ra, gãi đầu:

\_ Aishi! Đi đâu thì mau về đi má! Con đứng ngoài cổng đợi má cùng vô làok chứ gì! Hê, mà mau về nghen, tao mà bị muỗi chích nhừ thân là màybiết tay tao!

Nó véo má tôi, nựng, ngọt ngào:

\_ Yêu bé quá! Thương thương nhiều nha!

Tôi khều nó, vô mục đích chính:

\_ Mày ngăn ông Di lại đi! Có ổng đưa tao về là nhà mày biết đấy. Cáichiếc Novor động cơ ồn lắm! Vô xóm nhỏ là nhà nào cũng hay. Tao đi lấycái xe, tự về!

Nhỏ Dolly nhếch mày, tự tin:

\_ Xời, tưởng gì! Dễ như ăn cháo ý mà!

Sau khi xi-nhan trước với cô bạn, tôi dọn đồ của mình vào giỏ xách, tính lẻn trong đám đông lộn xộn, chuồn trong êm đẹp. Tôi đã nhờ chú Huy choké một đoạn để cắt đuôi Di rồi! He he, Action!

Bịt khẩu trang, đeo mắt kiếng, đội mũ rộng vành, nhìn tôi kín mít nhưmấy tín đồ Hồi Giáo. Lẻn lẻn, tôi giả ngơ, ra khỏi film trường.

Lén lút. Lén lút...

\_ Đứng yên! Ngươi đã bị bắt!

Cái giọng trầm trầm, hơi đớt chút xíu theo cái kiểu người Việt sống ởnước ngoài lâu năm vang lên. Kế đó là cái bóng đen, dài lọng khọng, từsau lưng tôi ập tới. Tôi khựng người, mặt mếu máo. Thôi rồi, Hạ Khánh Di chứ không ai nữa!

\_ Nghiêm! - Di ra lệnh.

Tôi bị liệu, làm theo.

\_ Đằng sau... Quay!

Hờ hờ, ngu chắc! Quay ra sao để ngắm khỉ à? Quay luôn 360 độ cho biết mặt! (mà quay 360 độ chẳng khác gì y như vị trí ban đầu!)

Tên khỉ vàng nghiến răng, chạy tới trước mặt tôi:

\_ Tới lớp mấy rồi mà chưa học "Quay đằng sau"? Bảo quay 180 độ mà bà quay 360 độ luôn vậy hửm?

Tôi che mặt kín mít, cái mắt kính đen cũng thấy Di đen thui. Ha ha, khỉ đầu vàng thành tinh tinh đen xì!

\_ Ơ, ai đây ta? Sao chặn đường mình vậy cà? - Nhại giọng người khác, tôi giả điên.

Hạ Kháng Di nhanh tay kéo khẩu trang, lột mắt kiếng của tôi ra, nhếch môi:

\_ Bà tưởng bà che kiểu này là tui không nhìn ra à? Càng quái dị hơn người ta càng bị chú ý đó bà.

Lộ tẩy! Chết rồi! Chết rồi!

\_ Ủa? - Cười ngu ngơ. - Di đó hen, kiếm tui có gì hông?

\_ Đưa bà về chứ còn gì.

\_ Uầy, tui đi xe đạp, về chung với Dolly mà. Khỏi đưa, đằng này có giò, có cẳng đàng hoàng!

Di kéo tay tôi, lôi về cái xe dựng ở góc đường. Hừ, chưa đủ 16 tuổi màđi xe tay ga, đi chung với cậu chắc có ngày lên đồn ở quá!

Tôi vùng tay ra, kèo nèo không chịu đi. Khỉ già cứ lôi tôi đi mãi!

\_ Khánh Di! - Ôi chao, giọng ai mà ngọt như mía lùi thế này?

Oh yeah! Viện binh tới rồi! He he.

Hạ Khánh Di buông tay tôi ra, giật mình, rồi ngại ngùng quay dòm sau lưng.

Dolly đứng phía sau, tay đeo cái tép nhỏ. Nó cười tươi ơi là tươi - nụcười có thể khiến "ai đó" sùi bọt mép, chảy máu mũi vì "say".

Di ngập ngừng:

\_ Ơ... Ngọc Linh! (tên thật của Dolly).

Nhỏ bạn tôi cười xinh như tiên nữ, đến gần Di:

\_ Bạn Di đến đón Mai về đó à? Lãng mạn quá nha!

Hạ Khánh Di lúng túng như gà mắc tóc:

\_ Ơ! Không phải! Không phải như Linh nghĩ đâu nha! Di... Di chỉ đang làm vệ sĩ bảo vệ Apple theo lời nhờ của bác Tâm thôi mà!

Chu cha! Khỉ vàng biết đỏ mặt kì bà con ơi!

Nhỏ Linh nháy mắt với tôi, cái giọng nói với Di vẫn như là "mật ngọtchết ruồi". Tôi hiểu ý nhỏ đang giúp mình đánh lạc hướng Di, nên lén lút đi lùi dần, thật khẽ.

\_ Ôi, cần gì về sớm. - Mỹ nhân kế nè! Dolly khoác tay lên vai Di, cười giả lả. - Tụi mình đi ăn khuya rồi hẳn về!

Di chần chừ:

\_ Nhưng mà còn...

Con bé ấy đứng đối diện Di, buộc cậu nhìn thẳng vào nó, quên béng đi tôi.

Tôi cứ lén lén đi, cách Di chừng 10 m là bắt đầu chạy nước rút. Không dám ngoáy đầu về sau.

Chỉ khi nghe tiếng réo văng vẳng:

\_ Apple! Đứng lại!

Tôi đã phóng lên yên xe sau của chú Quang Huy, đội vội cái nón bảo hiểm, vỗ vai chú tới tấp:

\_ Chú Huy! Chú Huy! Dzọt lẹ chú ơi! Nhanh! Nhanh!

Đạo diễn Quang Huy ngơ ngẩng, đưa tay tra chìa khoá khởi động con AirBlade của mình, rồi lèm bèm:

\_ Ô hay, cái con bé này vừa đi cướp tiệm vàng hay sao mà hối dữ dạ?

Tôi thúc:

\_ Chạy nhanh đi, con kể sau!

Chiếc AirBlade đỏ đen kiêu hãnh rời đi. Phía sau, Di vừa chạy tới, chống gối thở hồng hộc, nhìn theo tôi đang tí tởn quay mặt lè lưỡi trêu. Diứa gan, tay giơ nắm đấm giữa không trung một cách bất lực.

La la la, kế hoạch tẩu thoát khỏi tay khỉ vào đã "đại công cáo thành!".

\*\*\*

Sài Gòn đã bị màn đêm nuốt trọn. Bóng tối lan dần nuốt chửng từng cảnhquang một. Những ánh màu lấp lánh từ các cửa hàng thời trang, ăn uống ,dịch vụ chớp nháy đến nhức cả mắt. Vài cơn gió khô nóng nghẹt mùi xăngdầu liên tục tra tấn vào xúc giác của tôi.

Hội chứng "MB3" (Mê bồ bỏ bạn) của con best friend thật kinh khủng. Đúng hơn là nó và An có chính thức là bồ bịch đâu mà con nhỏ đó đã đắm đuốinhư vậy. Nhỡ mà An thành một cặp với nó rồi thì nó quăng con bạn này rarìa luôn quá! Vì trai mà cho bạn mình đi lấy xe đạp một mình, ép mìnhphải vật vờ đợi nó về cùng để ba mẹ khỏi la. Ôi thôi, ngán thật! Mình có đứa bạn thật là "vĩ đại"!

Tôi đi nhờ xe chú Huy một đoạn, nằng nặc bảo chú dừng ngay chỗ tiệm sửaxe lớn, nơi mà tôi vá lốp xe, may mà nó chưa đóng cửa do kẹt sửa máy cho một vị khách sộp. Sau đó, tôi tình tang đạp xe đi về nhà.

Quay phim đúng là mệt thật, tôi đã biết xót cho các diễn viên và cả êkip không ngại nắng mưa để ra đời những bộ phim cho chúng ta xem. Đúng làrất vất vả!

Học thoại còn khó hơn trả bài tại lớp, vì phim của chú Quang Huy thutiếng trực tiếp nên phải diễn cảm được lời thoại, đúng từng từ một, phát âm rõ ràng. Cứ như thế mà cổ họng tôi bắt đầu khô rát, mệt mỏi rã rời.

Còn con nhỏ Dolly nữa, bạn bè thế đấy! Vừa quay xong là đòi đi theo"tiếng gọi của tình yêu" ngay. Nó đúng là đứa "mê trai, tôn thờ trai, vì trai vong thân" hết chỗ nói.

Chả cần ơn nghĩa vì nó đã giải vây cho tôi, đúng hơn đó là một phần đềnbù rủi ro tôi sắp... đem ra làm mồi cho muỗi vì nó mà! Từ đây đến 11 giờ 30 phút mà con bé ấy không về thì tôi đi thẳng vào nhà nó luôn, khỏiđợi chờ.

Tên Vĩ An trời đánh đó có sức quyến rũ chết người nào để khiến con bạncủa tôi dám bỏ tôi đi bộ đến chỗ sửa xe để đến nhà Vĩ An xem ổng... ngủchưa!? (^\_^ !)

Haizz, gặp tôi chỉ cần nhắn tin hai từ: "Ngủ chưa?" thì hắn đã repllytới tấp rồi. Ở đó mà lặn lội đạp xe gần 5 cây số qua nhà ổng hóng hớt.

Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho con Dolly, đường đường là một hotgirl thiếu chi người đeo đuổi mà lại mê như điếu đổ cái tên "động vật máu lạnh"đó. Tên đó mọi lần nhận tin nhắn của nó là khoá máy, tắt nguồn, vô tìnhthấy sợ!

Mà tội nghiệp nhỏ đó ai tội nghiệp tôi nhỉ? Tự dưng phải làm "quân sưquạt ruồi" kiêm "quân bưu hoả tốc" cho nó mà không được chút huê hồngnào. Ờ, có hưởng. Mà lỗ vốn còn nhiều hơn nữa. Ai bị khỉ Di hành hạ cholên bờ xuống ruộng vì tôi giúp nó "tỉnh tò" với An? Nhớ lại chuyện xưamà muốn trào nước mắt. Hic.

Nhiều khi càng nghĩ sao tôi càng thấy mình giống tổng đài "Thay lời muốn nói" của nó ghê á! Nó dám bỏ tôi cho cha Di "xẻ thịt" mấy lần để rảnhtay rảnh chân đi rình trai đấy thôi. Kiếp trước tôi mắc nợ nó sao trời?

Mà đừng thắc mắc vì sao mà nó đi về khuya như vậy mà ba má nó không larầy gì nha! Chính xác là nó có bia đỡ đạn. Mà chính xác cái bia đỡ đạnthường xuyên bao che cho nó đích thị là tôi! (ức chế!)

Hai bác luôn nghĩ rằng, khi đi chung với tôi - một tấm gương sáng ngờingời với lí lịch đẹp như mơ, đạo đức tốt, ngoan hiền, lễ phép thông minh thế ấy mà làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.

Chỉ cần nàng ta nói rằng đang đi chung với tôi thì cho dù về khuya cáchmấy cũng được mở cửa cho vào. Thế là tôi với nó cứ như bóng với hình,chuyện nó qua nhà tôi ăn ké hay tôi qua nhà nó ngủ nhờ là chuyện rất chi là bình thường. Nhiều khi bị phụ huynh tra xét, nó chỉ việc nói :

“Dạ, con với Mai đi học thêm ở trung tâm Anh ngữ ạ!”

hay

“Vâng, Mai với con đi học nhóm ở nhà bạn XYZ ạ!”

Xong, nó sẽ được thông hành vào cửa ngay (ức chế tập 2!)

Tất nhiên vì thế mà di động của tôi luôn được hai bác ưu ái gọi đến xác thực. Khi nào mà phụ huynh của nó gọi thì tôi phải ậm ừ:

“Dạ, Linh đi với con đấy ạ! Hai bác thấy Linh vẫn khoẻ chứ? Tội nghiệpnó, học nhiều quá! Hai bác nhớ bồi dưỡng thêm cho nó nha!”

Đó, nó bắt tôi nói như vậy đó! Nếu tôi không nói vậy thì chắc chắn hôm sau sẽ bị nó xé xác ra! (hic, ức chế tập 3!)

Hu hu, vì nó đã sang nhà Vĩ An mà báo hại tôi long nhong ngoài đường,đợi nó về tôi mới được vào nhà. Tôi vùng vằng đi nhận lại xe đạp đợi nó. Nhưng dù có chậm cỡ nào thì cũng sắp tới nhà nó rồi! Khổ quá đi!

Nhà Dolly không quá xa nhà tôi, nằm ở một khu dân cư vắng, ranh giới giữa nội ô và ngoại ô. Có rất nhiều đường đến đó.

Cụm nhà của nhỏ đó nằm giữa hai con đường. Con đường thứ nhất là một đại lộ mới xây còn thơm hăng hắc mùi nhựa mới, nhộn nhịp, xe cộ tấp nậpngày đêm. Con đường thứ hai nhỏ hơn, lớp nhựa đã xỉn màu, vắng lặng dẫnđến một cây cầu cũ kĩ trơ trọi bị bỏ quên trong kí ức của mọi người ởcái đất Sài thành này.

Song song với nó, cách chừng 400m, bóng dáng một cây cầu mới kiêu hãnhvươn mình trong ánh đèn cao thế sáng rực. Hai con đường, hai cây cầusong song tồn tại như hai bộ mặt của thành thị. Nơi mới mẻ sầm uất, náonức, chộn rộn. Nơi cũ kĩ, im lìm, tĩnh mịch, đìu hiu. Tôi lại thích đicon đường cũ hơn, thích cái vẻ hiu hắt ở đó.

Nó cho tôi cảm giác như đang sống ở một vùng nông thôn yên bình. Tôi thích cái không khí thanh tĩnh, tinh khiết ở đó.

Chú Quang Huy đã tấm tắc khen ngợi khả năng diễn xuất của tôi và con nhỏ bạn vào hôm nay. Điều đó làm tâm trạng tôi phơi phới lên.

Tuy nhiên, cũng không có gì làm lạ vì tôi và nó đã có thâm niên sinhhoạt ở Nhà văn hoá thiếu nhi, từng hát thánh ca và diễn kịch ở nhà thờbiết bao nhiêu năm, chưa kể biết bao nhiêu thành tích văn nghệ và thànhviên chủ chốt trong đội kịch ở trường. Vốn lại là chị của Cherry - côdiễn viên đình đám của thành phố.

Trang sử "hào hùng, oanh liệt" đó làm tôi và nhỏ Linh nghiễm nhiên trởthành một cặp bài trùng cùng "song dép hợp guốc" suốt mấy năm trung học. Ôi thật là hiển hách!

Ý, lạc đề rồi, tôi đang xỉ vả cái con "MB3" đó mà ta. Con gái sao lạiphải mê trai? Trai phải mê mình mới đúng chứ! Học hỏi ta nè Dolly, không bao giờ mê trai, chỉ để trai mê mình thôi. Hì hì...

Tôi đạp xe chầm chậm, miệng lầm bầm nguyền rủa cái con bạn trời đánh,vừa hi hả vì thoát khỏi nanh vuốt của tên ôn dịch thối nát Hạ Khánh Di.Nếu ai trông thấy cảnh tượng này sẽ hốt tôi vào Chợ Quá mất!

Thoáng chốc, đã tới cây cầu cũ rẽ vào nhà nhỏ Dolly.

Cây cầu thép rỉ sét khi bước qua lại oằn lên những âm thanh cót két,thoáng tưởng nó như một cây cầu dây văng bắc qua một thung lũng sâu hút. Cả cơ thể trơ trọi xương ngủ thiếp trong màn đêm.

Trong bóng tối xơ xác, không khí bớt hanh nồng mà trở nên lành lạnh. Bờsông tối đen như mực, hun hút những vạc lục bình trôi lơ đãng. Cây cầulộ vẻ điêu tàn với thời gian, ăn mòn vào trong không gian tĩnh mịch.Những vạc cỏ dại mọc đầy, ẩn núp tiếng kêu của côn trùng vang vọng dadiết như một bản giao hưởng do các nghệ sĩ của thiên nhiên trình bày.

Chỉ cần tôi băng qua cầu, rẽ trái hai lần nữa sẽ đến nhà của Dolly.

Khoan đã, hình như trên lang cang cầu có ai đang ngồi ở đấy. Trời tốivắng vẻ, người đó ngồi ngước mặt ra trước sông, chỉ một chút sơ xuất sẽngã tòm xuống nước ngay.

Tôi xuống xe dắt bộ, cố tình nhìn kĩ người đó, hình như là con trai. Xetôi đã lên dốc cầu, cách người đó chừng 5m. Hình như bóng người đó cònrất trẻ, chiếc áo khoác da màu đỏ néon rất chói không thể lẫn vào bóngtối được.

Khuya rồi, tại sao còn ngồi ở đó? Hóng mát sao? Nơi đây quá cô độc, quạnh quẻ, ngắm cảnh gì ở đây chứ?

Có lẽ, bây giờ, người ta thích hóng mát ở cầu Ánh Sao mới được xây dựnghơn rồi. Đó là một công trình hiện đại tiêu biểu của thành phố được cáctrẻ em, thanh niên, người già qua lại tản bộ. Trên cầu có những ngọn đèn nhỏ dát xuống nền cầu như muôn vàng tinh tú sáng lung linh.

Hóng mát ở nơi vắng vẻ này thì con người trước mặt tôi rất là... can đảm.

Tôi nhanh chóng gạt bỏ trường hợp đó đi, sang trường hợp hai: Ngồi chênh vênh kiểu đó đừng nói là muốn... tự tử nha! Nơi đây vắng, ít người qualại, muốn nhảy sông thì khó ai thấy mà cản được. Suy nghĩ cùng cực gì mà người ta lại từ bỏ cuộc sống kia chứ?

Tên con trai trước mắt tôi đang chán đời sao? Không được! Thấy chết màkhông cứu thì thật thất đức lắm! Nhưng ngặt nỗi tôi không biết bơi, khihắn nhảy xuống sao mà cứu? Đổi chiến thuật, đàm phán khuyên nhủ thôi.

Lấy triết sống của tôi: "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêmngày nữa để yêu thương", yêu đời, vô tư mà sống, tôi cực ghét ai hễ chút là đòi kết liễu đời mình nên nhất quyết phải giúp. Đinh ninh soạn lờisẵn trong bụng, tôi đang tính hoá thành "Quan thế âm độ thế" mạnh dạndắt xe tới gần đối tượng để hỏi chuyện thì tôi chợt khựng lại cách tênđó cự li 3m (dễ thoát thân), không bước tới nữa.

Đầu óc linh hoạt nhanh chóng lập trình ra trường hợp 3. Hắn... Có phảilà... Yêu râu xanh không ta? Chuyện mấy tên biến thái chặn đường giở trò xằng bậy với mấy cô gái yếu đuối, ngây thơ tôi nghe nhan nhản ấy chứ.Lỡ hắn thuộc loại đó thì tôi tiêu thật quá!

Với tinh thần cảnh giác cao độ, tôi cúi người cởi một chiếc sandanttrên chân mình ra, lăm lăm trên tay làm "vũ khí". Nếu có chuyện gì bấttrắc thì a-lê-hấp, tôi sẽ xử hắn như mấy tên giựt điện thoại, móc túi đã từng xử.

Con gái lúc nào cũng phải có nhiều chiêu trò để tự vệ: ngũ trảo công,cẩu xực xí quách, cù lét quyền và "hoạn công" thủ tôi đều luyện tinhthông đến bậc cao thủ rồi. Nhưng dù sao cũng đề phòng cho chắc.

Tôi dắt xe tới gần, tay trái cầm một chiếc giày phòng thủ khập khiễngđến gần hắn hơn. Ý, mà sao tôi thấy tên này quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi!

Tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng vóc, nét mặt cắt ngang và đặc biệt đôimắt sao mà quen đến thế? Cậu con trai này thật giống, vẫn mái tóc bạchkim kiêu hãnh, dáng người to cao lịch lãm này sao lại giống... người cứu tôi hai lần - Nguyễn Chí Linh.

Khi tôi bước tới gần, tiếng đế giày gỗ của tôi vô tình gõ choang choangxuống xuống nền cầu kim loại kêu lên vài tiếng lốc cốc. Do cứ vẩn vơ suy nghĩ nên tôi không để ý điều đó.

Tên con trai nghe động, xoay mặt lại nhìn tôi, cơn gió từ sông thổi lênmát lành làm tóc hắn bay lòa xòa che khuất một bên mắt. Gương mặt hắn... đẹp đến mức làm tôi suýt nín thở, chính gương mặt này, đúng rồi! Bạchmã hoàng tử ở Vô Định: Nguyễn Chí Linh.

Linh mỉm cười quay lại nhìn tôi, hình như là nhận ra tôi. Hai chân cậuấy đung đưa vô định, hai tay chống lên lang cang cầu, ngồi xoay ra trước mặt sông thật tự do. Cậu ấy cất tiếng nói, giọng nói hơi cao như giễucợt:

\_ Con gái mà đi về khuya quá vậy? Nhỏ không sợ bị kẻ xấu bắt cóc luôn sao?

Linh mỉmcười, quay lại nhìn tôi, hình như là nhận ra tôi. Hai chân cậu ấy đungđưa vô định, hai tay chống lên lang cang cầu, ngồi xoay ra trước mặtsông thật tự do. Cậu ấy cất tiếng nói, giọng nói hơi cao như giễu cợt:

\_ Con gái mà đi về khuya quá vậy? Nhỏ không sợ bị kẻ xấu bắt cóc luôn sao?

Tôi ngây người, trợn tròn mắt nhìn cậu ấy. Vì sao cậu ấy đến đây chứ?

Những cơn gió cứ ùa vào tai tôi nghe ù ù, mái tóc của tôi cũng khôngngoan ngoãn mà rối tung lên. Tôi im lặng không biết đối đáp thế nào,lặng người suy nghĩ, Linh bất chợt lại cất tiếng:

\_ Trần Thị Phượng Mai, sinh ngày 19/5/199x, học sinh Trường THCS ThanhDu, địa chỉ: 47/5 hẻm 3, đường \*\*\*, Phường N, quận K. Gia đình gồm bốnngười: cha, mẹ, nhỏ và em gái..., nickname là: Apple, heo hồng,...Facebook: Apple Mai Trần, best girl friend is Ngọc Linh, hay gọi làDolly, cạ cứng là Khánh Di, Vĩ An và...

\_ Anh cho người điều tra em đó hả? - Tôi cướp lời. Quái lạ, tôi đâu cónói cho cậu ta biết những điều đó! Tôi chỉ mới gặp Chí Linh có hai lầnthôi, chẳng lẽ cậu ta có phép thần?

\_ Hì hì, ừ, muốn biết người mang ơn của mình có khả năng đền đáp ơn huệcủa mình tới đâu thì phải xem người ta có những điều kiện gì chứ! - Linh nheo mắt cười, mũi chun chun lại, thoải mái quay người lại nhìn thẳngvào tôi.

Nếu sơ xuất, chắc chắn cậu ấy sẽ ngã ngửa ra sau rơi xuống nước. Nhưngxem ra Linh rất tự tin, cứ ngỡ cậu ấy là chủ không gian ở đây, mọi sựvật đều như bị cậu ấy chế ngự.

Tôi thả chiếc giày xuống mang lại vào chân, bớt cảnh giác hơn, gạt chống xe cố định rồi giương mắt lên hỏi.

\_ Anh đến đây chờ em à?

\_ Vì cả hai lí do, vừa hóng mát, vừa chờ nhỏ. Không phải từ cây cầu nàyrẽ phải qua hai ngã ba nữa là sẽ đến nhà nhỏ sao? - Linh vuốt lại máitóc bị gió làm cho hỗn tạp trả lời, chân mày nhướn, tiếng của lũ dế rảrít trong màn đêm làm cho nơi đây càng thêm trầm mặc.

\_ Đến giờ bị đòi nợ rồi sao? Anh không định kéo tới nhà em luôn chứ? -Tôi xụ mặt, dẫu miệng phụng phịu. Hôm trước chính tôi đã nói là tôi cònthiếu Linh một món nợ cứu mạng mà, phải không?

Đúng là qua cầu rẽ phải qua hai ngã ba nữa là sẽ tới nhà tôi. Nhưng hômnay ba mẹ tôi không có nhà, tôi đành qua nhà Dolly, lần này ghét Di rồinên ứ thèm tới nhà hắn. Nhà nhỏ thì ngược lại, qua cầu rẽ trái hai lầnlà sẽ tới. Linh rõ tới ngõ vào nhà tôi để đón, bái phục!

\_ Rõ ràng là nhỏ thiếu nợ, không trốn được đâu! - Linh nháy mắt, cườimỉm nhìn tôi. Sắc đỏ từ chiếc áo khoác của cậu ta thật nổi bật, lấn átcả không gian chung quanh.

Tôi đưa mắt dè xét, giọng điệu thiểu não ngước nhìn cậu ấy.

\_ Vậy bây giờ anh muốn gì?

Chí Linh lại nháy mắt, tự tin như chắc rằng tôi sẽ đồng ý với điều kiện đó.

\_ Anh muốn... nhỏ ngồi đây chơi với anh!

\_ Nhưng em còn phải về nhà! Ba mẹ đang đợi! - Tôi thoái thác. Ý đồ gìđây? Tự dưng phải đứng đây nói chuyện phiếm với cậu ta sao? "Trả nợ"trong hoàn cảnh kì cục thật làm tôi hơi đắn đo.

\_ Hi hi, nhỏ lừa anh hả? Anh biết hôm nay ba mẹ nhỏ không có nhà và nhỏcòn phải chờ một cô bạn cùng về mới được vào nhà bạn ấy ngủ nhờ! - Linhlật tẩy tôi. Tại sao cậu ấy biết được điều đó chứ?

\_ Sao anh lại biết?

\_ Anh đoán mò!

\_ Dễ ghê chưa? - Tôi bĩu môi.

\_ Vậy nhỏ có thể ngồi đây đợi Ngọc Linh về, trong lúc đợi thì trò chuyện với anh! - Chí Linh chớp mắt nhìn tôi như cầu khẩn.

\_ Ừm... vậy cũng được! - Tôi đồng ý, rời khỏi chiếc xe, tới gần chỗ Linh ngồi, tựa lưng vào lang cang. Dù gì thì cũng phải đợi con nhỏ mê traiđó. Thôi đành ngồi đây "tám" với mĩ nam đỡ buồn vậy.

Thế rồi tôi và Linh ngồi gần nhau hơn. Tôi luôn thắc mắc tại sao Linhlại biết nhiều điều về tôi như vậy. Cậu ấy theo dõi tôi sao? Không giancàng khuya càng mát lạnh, những cơn gió man mác thổi lao xao làm mặtsông vờn vợn sóng.

Trong cái bóng tối đục ngầu, thăm thẳm của mặt sông như một cái vực đentối luôn chầu chực nuốt chửng mọi sinh vật rơi vào miệng nó.

Linh ngước mặt lên trời, ánh mắt chao về một nơi xa xăm ở tít chân mây.Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cả hai.

Trên bầu trời đêm, những đám mây đêm quệnh đặc màu đen tối, những ánhsáng xanh đen của bầu trời đêm phẳng lặng làm tâm hồn con người cảm giác cũng thật bình yên.

Trên trời cao, ánh trăng khuyết no hơn nửa dự báo sắp đến tuần trăngtròn. Tôi chợt nhớ, vài hôm nữa là rằm rồi. Ánh khuyết như cánh quạt toả ra sắc vàng hoà nhã. Nó như một con mắt to lớn giữa đêm đen thanh tịch.

Xung quanh đó, muôn vàng tinh tú lấp lánh những tia sáng yếu ớt điểmxuyến vào bầu trời đêm thêm phần lung linh, thanh khiết hơn.

Tôi nhớ, một nhà văn đã so sánh những ngôi sao trong đêm tối giống nhưnước mắt của những nô lệ da đen. Hình ảnh so sánh thật thú vị. Tôi thích nó. À! Dường như lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ngắm trăng sao thìphải!

Tôi nhớ lúc nhỏ, trăng đẹp nhất có lẽ là Trung thu, tôi thường hay cùnglũ con nít trong xóm đi rước đèn, phá cỗ, thi nhau tưởng tượng ra chúCuội, chị Hằng, thỏ ngọc trên cung trăng. Khoảnh khắc đó thật đẹp.

Còn hai tháng nữa là sẽ tới Trung thu. Hi vọng năm nay sẽ có được mộtđêm rước đèn thuận lợi (Trung thu rơi vào những tháng mưa!)

Tôi chợt xoay qua Linh. Kì lạ thật! Cậu ấy bảo tôi ở đây cùng trò chuyện nhưng nãy giờ tuyệt nhiên không hé miệng nửa câu.

Cậu ấy cứ im lặng ngắm nhìn cảnh vật của bầu trời đêm mùa hạ cô tịch, có chút nóng bức, có chút se sắt của những hạt sương đêm.

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy. Gương mặt hoàn mỹ sắc xảo như không có thật.Đẹp hơn cả những oppa Hàn tôi thường hâm mộ. Cậu ấy có vẻ đẹp lai Á - Âu vô cùng hoàn hảo. Làn da trắng mịn khiến tôi phải ghen tỵ, đôi mắt đenláy chớp chớp như hai hòn than, toát lên nét tinh anh xuất phàm, cái mũi cao ơi là cao, môi đỏ hồng như được thoa son ánh lên sắc dâu chín mọng. Cậu ấy đẹp quá!

Cậu luôn cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn. Khi tôi gặp nguy hiểm làLinh xuất hiện. Như một vị cứu tinh. Cậu thật hiền, và dịu dàng nữa. Đôi mắt đó luôn nhìn tôi với cái nhìn thật ôn nhu. Cái nhìn khiến tim người ta dễ trật nhịp đi.

Bóng tối ập dài bên bờ sông, phủ lê thê trên mặt nước. Ánh đèn cao thếnhạt nhoà hắt xuống chân cầu huyền hoặc. Đây là một nơi ranh giới củanội ô và ngoại ô thành phố. Mới hơn 10h tối, sắc cảnh nơi đây đã im lìmthấy rõ, khác xa cái không khí chộn rộn, náo nức ở khu trung tâm. Chốcchốc, vài chiếc xe con con lại vụt qua, hơi hối hả một chút, dường nhưhọ sợ cái không gian vắng vẻ nơi đây. Nhưng, những người ưa sự tĩnh lặng lại xem đây là một địa điểm tuyệt vời để thư giãn.

Bên dòng sông bao la ngút mắt, những vạt lục bình trôi vô định một cáchbất cần, lạc lõng đáng sợ, một hình khối khổng lồ vươn những thanh thépvững chãi, trơ trọi xé toạc màn đêm. Đây là một cây cầu cũ kĩ trơ xươngnhư một con quái vật khổng lồ mang dấu ấn cổ xưa của lịch sử. Nó chứađựng những ký ức của thời gian đã qua đi, nơi mà tưởng như cả thành phốđã bỏ quên. Nó im lìm ngủ thiếp bên dòng sông ngọt ngào mang đậm hươngvị phù sa.

Những thanh sắt hoen gỉ đâm lên màn đêm đậm nét u hoài, trên lang cangcầu, một thân ảnh tuyệt mĩ đang ngồi trên đó, chiếc bóng dài lêu nghêukéo thành vệt đen phủ xuống mặt đất. Bên cạnh, bóng của tôi đã bị bóngđêm lấp mất. Cái sự tự do, thoải mái của chàng trai làm những người nhìn thấy được ắt hẳn sẽ ghen tỵ. Mặt cậu hướng ra trước mặt sông, hai chânbuông thõng thả dài xuống, hai cánh tay chống vào thanh vịn. Nhìn cậuthật điềm nhiên, phút chốc, cứ ngỡ như cậu sẽ bay được. Mái tóc bạch kim rạng ngời bị những cơn gió thổi đi phất phơ, phủ loà xoà trên gương mặt thánh thiện đó.

Tôi chần chừ, nhìn Linh, rồi cũng thoát ra khỏi môi cái điều muốn nói nãy giờ:

\_ Tay của anh đỡ chưa?

Linh không nhìn trời nữa, gương mặt quay qua tôi:

\_ Lành rồi, thỏ trắng ạ! Chân nhỏ sao rồi?

\_ Đi như bay nhảy kiểu này thì chắc ok rồi! - Tôi cười.

Khoé môi kia cũng cong nhẹ, nhưng sao thấy trong đôi mắt ấy hôm nay lại trầm mặc biết bao.

\_ Anh đang buồn?

\_ Không.

\_ Vậy sao anh không nói chuyện?

Linh xoa đầu tôi:

\_ Anh hơi mệt!

Tôi ngước mặt:

\_ Làm sao anh hết mệt?

\_ Ngồi cạnh nhỏ là mỏi mệt, muộn phiền bay đi mất à. Chỉ cần nhỏ thôi!

Tôi phì cười.

\_ Mồm mép!

Cơ mặt Chí Linh giãn ra thành nụ cười hiền, rồi lại đưa mắt nhìn trời mây.

\_ Anh...có bạn gái chưa?

Cậu đáp nhẹ bâng:

\_ Rồi.

Tự dưng trong lòng tôi ngứa ngáy như bị lông vũ chạm qua, như là hụt hẫng. Mà tôi hụt hẫng cái gì?

\_ Nhưng mà... giờ đang alone. - Linh nói thêm.

\_ Bạn gái của anh chắc đẹp lắm?

Linh cười vu vơ:

\_ Đẹp như tiên tử vậy.

Cô gái có thể xứng với chàng trai này chắc cũng hoàn mỹ lắm! Tôi thấy cô gái này thật hạnh phúc. Nhưng sao cậu lại nói đang cô đơn? Họ chia tayrồi sao?

\_ Sao hai người chia tay? - Tôi nuốt khan.

Tôi thấy bàn tay kia bóp chặt trên thanh vịn, rất mạnh bạo. Cậu quay qua tôi, trong màu mắt đen là những tia máu đỏ ngầu, như nổi giận.

Tôi đã hỏi gì sai sao? Sự tò mò của mình thật thái quá! Ngốc quá Mai à!

Tôi nín lời, cụp mắt xuống. Trái lại, Linh buông thõng mấy ngón tay bấutrên thanh sắt gỉ ra, đưa tay vuốt tóc tôi, giọng nói có phần gằn nhẹ:

\_ Vì-anh-hận-cô-ấy!

## 39. Q.3 - Chương 2.1 : Angel , Sta-r And Time Machine

Hận? Yêu mới hận. Mà phải yêu sâu đậm lắm mới biết hận. Vậy là Linh đã yêu rất nhiều, và hận cô gái cậu yêu nhất. Đúng không?

Tôi thấm ướt làn môi khô khốc, ánh mắt e dè, chẳng dám hỏi gì thêm. Hình như tôi quá tò mò rồi.

Mái tóc bạch kim bay bay trong gió, rung khẽ như mang theo nỗi buồn sâu lắng. Linh buồn. Cậu chỉ đang cố che đi.

\_ Sao không hỏi nữa? - Tiếng nói bên cạnh tôi cất lên nhè nhẹ.

Tim thoáng run rẩy, lúng túng. Biết hỏi gì đây?

Không thấy tôi trả lời, chất giọng trầm ấm đó lại vang lên. Tôi nghe trong gió có hương thơm thảo mộc quen thuộc.

\_ Nhỏ có tin vào thiên thần không?

Tôi ngẩng cao đầu, nhìn Linh. Đôi mắt ấy trong veo. Đẹp quá! Đôi mắt như tinh tú giữa đêm thanh bình.

\_ Tin chứ! - Tôi đáp. - Vì em theo Thiên Chúa Giáo.

\_ Thiên thần là ai? - Chí Linh hỏi tôi.

Hình như dạo gần đây tôi hay nghe nhiều người nhắc tới thiên thần: côbạn Kì Thư xinh xắn, cái nick Darkness kì lạ, giờ là Chí Linh. Như là có một mạch liên kết vô hình giữa họ. Có gì đó lẩn khuất thật khó hiểu.

Tôi day môi, suy nghĩ. Đêm mát lạnh, tiếng côn trùng cứ rả rít trong đêm sâu.

\_ Là người được Chúa phái xuống trần thế, mang niềm vui và hạnh phúc đến cho con người.

\_ Câu trả lời vẫn vậy. - Cậu tự nhiên tiu nghỉu.

Tôi hỏi:

\_ Anh sao thế?

\_ Có thiên thần nào mang đôi cánh đen không?

Tôi phì cười:

\_ Chỉ có ác quỷ.

Vẻ mặt kia chợt chùng xuống, trong đáy mắt sóng sánh một tia nhìn miên man, khắc khoải.

\_ Phải rồi! Em chưa bao giờ là thiên thần. Em là quỷ dữ!

\_ Hả? - Tôi chớp mắt.

Chí Linh tặc lưỡi.

\_ Không! Anh không nói nhỏ đâu. - Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi. - Vậy giữa thiên thần và ác quỷ, nhỏ thích là ai?

\_ Là người. - Tôi đáp ngay, không chờ đợi. - Làm con người là kiêu hãnh nhất!

Linh phì cười, xoa đầu tôi. Cái bàn tay ấm áp, ôn nhu đó vuốt trên tóctôi rất dịu dàng. Tôi lia mắt xuống tay của Linh. Bây giờ tôi mới pháthiện tay phải cậu đang cầm một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền nửa úp vào bàn tay, hình như là một chiếc đồng hồ quả quýt màu nâu.

Áng mi của cậu thâm trầm, ngửa mặt lên cao như muốn được bay vào khôngtrung. Phải chi, sau lưng cậu ấy có thêm một đôi cánh, có lẽ lúc đó cậusẽ bay đi. Bay đến nơi mà cậu ấy muốn đến. Không cần nhìn với ánh mắtkhao khát như thế.

\_ Nhỏ nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy? - Linh quay sangmỉm cười nhìn tôi, nhãn quang lấp lánh trong bóng tối. Linh giống nhưmột thiên sứ lạc loài, vô định trong bóng đêm, không giá lạnh, cô độc mà ấm áp, u buồn, nét buồn thật khó đoán, khó phát hiện.

\_ Đâu có! - Tôi gãi đầu cười sượng, chần chừ rồi nói tiếp:

\_ Tại anh rủ em ngồi đây chơi mà tự dưng lại im lặng như tờ thế ấy nênem mới không biết nói gì ấy chứ! Mà hình như... anh đang... có chuyệnbuồn sao? - Tôi dè ánh mắt nhìn Linh, tôi cảm nhận được sự u uất trongánh mắt đó. Nỗi buồn sâu xa khiến nụ cười của cậu cũng phảng phất một sự chua chát khó tả.

\_ Sao nhỏ nghĩ vậy? - Chí Linh nghiêng đầu hỏi, đồng tử mắt có phần lãnh đạm hơn, dường như cậu ta đang dùng chính đôi mắt của mình dò xét tôi.

\_ Em đoán! Vì mắt anh... nó nói thế. Mà sao sợi dây chuyền trên tayanh... giống như... - Tôi vẫn giữ thanh âm dè dặt, những giác quan thinhau tra xét đối tượng trước mặt. Sự tò mò của bản thân kích thích lítrí tôi thốt ra những điều mình đang cố che giấu.

\_ Phải, nó là một chiếc đồng hồ quả quýt! - Linh đưa sợi dây chuyền đung đưa trên tay, cất giọng trả lời như đoán trước được câu hỏi của tôi.Đôi mắt chăm vào ảnh vật trên tay rồi đột nhiên mở mặt trong của nó ra.Bên trong đó là một cỗ máy thời gian thu nhỏ, lớp vỏ ngoài màu nâu,không chút nổi bật. Nhưng bên trong nó, một chiếc đồng hồ với ánh vàngkim lấp lánh, dường như nó được làm từ vàng nguyên chất.

Linh đưa tôi xem cái đồng hồ trên tay, nụ cười dịu dàng vẽ trên môi:

\_ Đẹp không? Nhỏ thấy cái đồng hồ này có điều gì kì lạ không?

Tôi chăm chú nhìn rồi thích thú reo lên:

\_ A! Hình như cả kim giây, kim phút, kim giờ đều chạy ngược! - Thật kìlạ, chiếc đồng hồ của Linh có những chiếc kim hoạt động thật kì quặc, nó quay từ trái sang phải, tức là chạy ngược chiều, thời gian trong đồnghồ cũng chạy lùi về sau.

\_ Ừ, đúng rồi, vì nó từng bị va chạm mạnh xuống mặt đất, có lẽ bộ máycủa nó đã bị hỏng, thời gian của nó chính là quá khứ! - Cậu ấy sờ vàomặt đồng hồ, gật đầu xác nhận câu trả lời của tôi.

Cậu ấy như đang kể cho tôi nghe một bí mật ẩn sâu trong chiếc đồng hồ.

\_ Sao anh không sửa nó? - Tôi tròn mắt hỏi, mắt đăm đăm vào chiếc đồng hồ kì lạ.

\_ Không, anh muốn nó như vậy. Một chiếc đồng hồ có thể quay ngược lạiquá khứ, quay ngược về thời gian ta đã lãng quên. Có những lúc, ta đãquá vội vàng bỏ mặc những điều ý nghĩa của cuộc sống. Thời gian qua đikhông thể nào quay lại. Cũng như không thể níu kéo được những linh hồnđã rời xa chúng ta. Chiếc đồng hồ này đã chạy sai quy luật của nó. Vôtình, nó cho ta cảm giác được quay về quá khứ. Một quá khứ khiến ta...ân hận suốt cuộc đời... - Linh trầm ngâm nói, đôi mắt dấy lên một niềmbi thương thầm kín.

Tôi lặng người lắng nghe Linh nói, hơi thở của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy trầm tư.

\_ Em có thể xem nó một chút không? - Tôi nhẹ giọng hỏi, tất cả giác quan đều nén chặt trong lớp vỏ e dè. Linh khẽ cong môi, gật đầu. Thả sợi dây chuyền đang cầm trên tay vào lòng bàn tay của tôi. Tôi thích thú đónnhận, ngón tay vân vê mặt đồng hồ.

Kim giây thanh mảnh cứ tích tắc quay, một cỗ máy thời gian rời khỏi quỹđạo, như một chuyến tàu hoả bị trật ray. Dòng thời gian trong nó cứ xoay ngược lại. Làm ta như được quay về những khoảnh khắc của quá khứ.

Trước mắt tôi như dội ngược về những kỉ niệm đã qua, vui có, buồn có, tất cả như một phép nhiệm màu.

Bất giác, tôi chăm chú ánh mắt về tấm hình nhỏ được gắn trong nắp đồng hồ. Vỏ ngoài màu nâu trơn bóng, không có gì đặc biệt.

Nhưng bên trong nó, đối diện với cái đồng hồ khép mình ở trong, hình ảnh một cô bé vô cùng xinh xắn đập vào mắt tôi. Tóc cô bé xoã dài, trên tóc cài một băng đô hồng, tóc của cô đen mun, mượt tắp.

Gương mặt xinh đẹp như một cô tiên nhỏ trong truyện cổ tích, nét thánhthiện, thanh tú thoát tục nở lên một nụ cười dịu dàng, cô béđẹp-như-một-thiên-thần.

Tôi ngước mặt quay qua Linh, bất chợt cất tiếng hỏi:

\_ Cô gái này... là gì của anh vậy?

\_ Là bạn gái. - Linh trả lời, thanh âm nhẹ tênh như lông vũ bay trong gió, ánh mắt trìu mến nhìn cô bé trong hình.

Tôi sửng sốt khi nghe câu trả lời đó. Vì cô ấy giống hệt như... Kì Thư - cô bạn của tôi. Thư và Linh yêu nhau sao? Vậy đây là... Prince mà Thưthường nhắc? Chí Linh là Prince?

Tôi thốt lên:

\_ Kì Thư?

Trái lại, Linh nhìn tôi với cái nhìn bình thản nhất:

\_ Phạm Kì Thư.

\_ Hai người... là....

\_ Người dưng! - Cậu đáp tỉnh bơ.

Tôi lắp bắp, không hiểu gì.

Là người dưng, vừa là người... yêu?

Đoạn, cậu giải thích với tôi:

\_ Hai cô gái có cùng một gương mặt.

\_ Anh biết Thư?

\_ Là một sự nhầm lẫn mơ hồ. Anh nhầm cô ấy với người con gái này.

Vậy tức là cô gái trong tấm hình không phải là Thư?

\_ Họ là chị em sinh đôi hả?

Linh đáp:

\_ Không. Cũng là người dưng. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Cô bé trong hình còn rất trẻ, có lẽ nhỏ hơn cả tôi, chừng 12 - 13 tuổi,sao có thể là bạn gái được chứ? May thay không phải là Thư. Sao lòng tôi nó cứ khó chịu, cồn cào, rất ngứa ngáy. Thật sự rất khó chịu.

Tôi đưa mắt nhìn, có lẽ điều tôi nghĩ là đúng, hỏi:

\_ Tấm hình này chụp lâu rồi phải không?

\_ Ừ, tấm hình này... chụp vào 2 năm trước... - Linh ngập ngừng nói. Cóchút chua xót vương lại, ánh mắt cậu thấp thoáng nét bi thương.

À, ra thế!

Tôi im lìm ngắm nhìn, tôi sợ sẽ khơi gợi lại nỗi đau trong Linh. Tôinhìn Linh. Mái tóc bạch phất phơ trước trán cậu. Cả gương mặt điềm nhiên đang cố che giấu đi niềm đau thương.

Chợt, tôi dừng ánh nhìn lại trên trán Linh. Nó bị che khuất bởi những sợi tóc loà xoà.

Cơn gió từ mặt sông cuốn những sợi tóc ấy phất lên, để lộ một vết thương rỉ máu. Vệt máu khô trên mặt vết thương như bị một vật thể sắc bén rạch vào. Màu máu khô đen xỉn trên làn da trắng, hơi tái. Chút máu quệch vào tóc Linh thành một nhúm tóc đỏ trầm, khô xác, cứng ngắc. Tôi vô thứcthốt lên:

\_ Trán anh... bị thương kìa!

Linh mở to mắt nhìn tôi, đưa tay sờ lên trán, cảm nhận thứ chất lỏng ươn ướt chạm vào xúc giác của tay, cậu ấy đưa tay xuống nhìn rồi lại mỉmcười:

\_ Ồ, chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu!

\_ Sao lại không sao? Nếu không xử lí vết thương sẽ nhiễm trùng đó! - Tôi cau mày lo lắng, thu hẹp tầm mắt vào vết thương trên trán Linh, giọnghơi gấp rút.

Chí Linh thư thái trả lời, thản nhiên không chút ý tứ:

\_ Kệ nó, anh quen rồi!

\_ Chờ em một lát, ngồi yên đây nha! - Tôi đứng thẳng dậy, thả sợi dâychuyền vào tay Linh, bước tới chiếc xe đạp, gạt chống lên, dắt đi.

Linh vươn cổ nhìn theo, cất giọng réo gọi:

\_ Nhỏ đi đâu vậy?

\_ Chờ chút! - Tôi trả lời, ngồi lên yên xe, đạp đi. Tôi phải đi ngay đến một nơi...

Tôi đạp xe qua cầu, thả dốc, gió đêm lành lạnh luồn vào gáy tôi. Cảm nhận làn da mình bị không khí chung quanh vuốt ve mơn mớn.

Tôi chạy vội đến hiệu thuốc tây ở ngã ba phía trước. Ngó nghiêng cáiđồng hồ trên tay: 10 giờ 25 phút. Hi vọng hiệu thuốc còn mở cửa.

Tôi đạp nhanh. Vòng quay trơn tru cứ tiến tới, ma sát vào không khí nghe vù vù.

Ngã ba mở ra trước mắt. May thật! Cửa hiệu thuốc vẫn chưa đóng cửa!

Tôi vội vàng dựng xe, tiến vào trong, mua vội thuốc sát trùng, bông y tế, một số dụng cụ băng bó vết thương.

Có lẽ đây là công việc mà tôi có thể làm để đền đáp ân nhân của mình. Tôi lên xe, đạp nhanh về cây cầu cũ .

Tiếng gió rít trong không khí o e ngọ ngoậy trong óc tai. Sương nhẹ rơi trên mu bàn tay tôi, mát lạnh và tinh khiết khôn tả.

Khi tôi trở lại cây cầu, Linh vẫn ngồi đó, mặt quay vào trong, hai chânđạp lên các thanh kim loại gỉ sét, hai tay chống vào thanh vịn. Tiếng dế kêu rả rít trong những vạt cỏ dại. Cậu ấy ngồi bất động như một photượng tuyệt mĩ lẫn khuất trong bóng tối. Tôi xuống xe, tấp vào sát lề,vơ lấy gói thuốc trong xe rồi tiến lại chỗ Linh.

\_ Mua gì vậy? - Chí Linh tròn xoe mắt hỏi.

\_ Ngồi yên đi! - Tôi nháy mắt cười, lúi cúi mở bao xốp ra.

Bất chợt, tôi ngẩng đầu lên hỏi Linh:

\_ Anh muốn nghe nhạc không?

Linh gật đầu. Tôi lấy tai nghe trong túi ghim vào di động của mình. Áp tai nghe vào tai Linh.

Một bản nhạc quen thuộc mà tôi thường nghe. Bài hát buồn, da diết, ca sĩ trình bày vô cùng cảm động. Linh lim dim mắt nghe nhạc, còn tôi thì lấy dụng cụ ra chuẩn bị xử lí vết thương giúp Linh.

\_ Nhỏ làm gì vậy? - Linh mở mắt hỏi.

\_ Suỵt! Anh chỉ cần ngồi yên nghe nhạc, còn em sẽ giúp anh xử lí vếtthương. Coi như em đền ơn đáp nghĩa! - Tôi chun mũi nói, tay vặn vặn mởchai oxi già.

Linh nhoẻn miệng cười rồi lại im lặng, tiếp tục nhắm mắt lại như cho phép tôi chạm vào vết thương.

"...

Ánh trăng mỏng manh

Khẽ rơi bên thềm, nhẹ như khúc ca êm đềm.

Đóa hoa mùa thu, xanh ngát hương đêm.

Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy.

Khi màn đêm về trên phố dài

Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết,

Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi.

Để lại đây một mùa đông lạnh giá...

..."

Tôi tỉ mỉ lấy nhúm bông y tế ra khỏi bao. Nhỏ những giọt oxi già vào vết thương trên trán Linh. Làn da được diệt khuẩn nổi lên một màn bọt trắng xì xèo. Linh khẽ cau mày, có lẽ hơi rát. Mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu ấyđang ở yên trong bài hát của tôi. Thực ra, việc tôi mời Linh nghe nhạcchỉ để thay thế một liều thuốc gây tê, âm nhạc sẽ làm dịu bớt sự đau đớn của vết thương.

Hàng mi của Linh nhắm nghiền, rậm đen, cong vút. Chân mày kiếm thanh túthật đẹp. Cả da mặt của cậu ấy cũng rất đẹp, trắng mịn hệt như da em bé.

Vết thương của Linh không sâu lắm nhưng còn vướng lại vài mảnh thuỷ tinh vỡ cắm vào da thịt. Nó nhỏ xíu, lấp lánh như kim tuyến, chắc là mảnh vỡ của một dụng cụ bằng thuỷ tinh khá lớn.

Tôi áp mặt gần Linh hơn, ngửi được cả mùi cồn trên người cậu ấy. Mùirượu toả thoang thoảng trong tóc Linh. Tay tôi vẫn nhẹ nhàng lau sạchnhững vết máu rịn ra từ vết thương.

Tôi nhẹ tay dỡ những mảnh thuỷ tinh nhỏ ra khỏi da, hi vọng là không bịsót mảnh nào. Nếu như còn sót lại, vết thương sẽ sưng tấy, gây áp xe vànhiễm trùng. Chính vì vậy mà tôi rất tập trung.

Như một vị lương y đang chăm chú chữa trị cho bệnh nhân của mình. Lauxong những vệt máu, bây giờ chỉ cần thoa thuốc đỏ và băng lại thì hoàntất.

Chậm chậm thuốc đỏ lên vết thương, màu sắc nó giống như màu máu, có lẽ tái hơn một chút...

Chí Linh hé hé mi mở mắt, tôi cảm nhận được ánh nhìn của Linh đang xoáyvào tôi. Tôi không quan tâm lắm, vẫn nghiêm túc thực hiện công việc.

Sợ cậu ấy đau, tôi thổi nhè nhẹ lên vết thương, ngón tay e dè thật chậm trãi.

Vẫn cảm nhận đôi mắt ấy dán chặt vào tôi, ánh mắt ấy có chút gì đó tiếc nuối, cậu ta đang nghĩ gì thế?

[...]

[Anh có đau lắm không? Tại sao lại đánh nhau với tụi đó vì em chứ?]

[Vì tụi nó nói em là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, anh không muốn ai nói về Jenny như vậy cả!]

[Bỏ đi, tại các bạn ấy không hiểu thôi!]

[Em đừng hiền lành như thế chứ! Jenny,em nghe đây: Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em! Không cho ai ức hiếp Jenny cả!]

[Thật không?]

[Thật! Á, ui da đau! Em nhẹ tay một chút chứ!]

[Hì hì, em xin lỗi, mai mốt đừng có đánh nhau vì em nữa nha! Anh làm em lo đó!]

[Ha ha, anh nguyện bị đánh để Jenny băng bó cho anh cả đời mà!]

[Ừ, thì anh ngốc lắm! Nhưng anh thích Jenny chăm sóc cho anh thế này cơ!]

[Đồ ngốc! Đáng ghét!]

[Ừ thì ngốc lắm, hi hi!]

[...]

Linh đang nghĩ về điều gì đó không rõ ràng, ánh mắt toát nét đau thương không giấu giếm. Điều gì đó rất đau khổ.

Tôi làm nốt những thao tác còn lại, dán miếng gạc trắng trên trán cậu ấy. Tôi cũng làm khá đẹp đó chứ!

\_ Xong, quá đẹp luôn! Anh nhớ đừng để vết thương thấm nước, không nên ăn các thực phẩm có tính phong như cá biển, thịt gà, thịt bò, cũng khôngnên ăn rau muống, nước tương khi vết thương chưa lành hoàn toàn và.... - Tôi mỉm cười, phủi tay mãn nguyện nhìn "tác phẩm" của mình, đang ôn tồn giảng giải thì... Bỗng, Linh ôm chầm lấy tôi, ôm siết chặt đến nổi tôikhông chống cự được.

Tôi vùng vằng giẫy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu ấy.

\_ Nè! Nguyễn Chí Linh! Anh làm gì vậy? Buông ra!!!

\_ Một chút thôi! Chỉ một chút thôi! Cho anh làm phiền nhỏ một chút! Choanh mượn chút hơn ấm từ nhỏ! Chỉ một chút! - Linh nói, nghèn nghẹn nhưsắp khóc. Giọng nói khẩn khoảng đầy chân thành như muốn tôi san sẻ chútnỗi khổ tâm của cậu.

"...

Và anh nhớ... khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em,

Nụ cười hồn nhiên, trái tim anh bỗng chợt như cháy lên.

Những phút giây cồn cào, nỗi nhớ em dâng trào

Từ trong mưa, anh luôn nhắc tên em!

Người yêu hỡi, hạnh phúc đôi khi chỉ như giấc mơ

Lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần qua ngón tay

Nụ hoa khép vội vàng, từng chiếc lá sớm nay,

Rơi đầy... lối anh về...

..."

Tôi im lặng, không giẫy giụa nữa. Im lặng để lắng nghe một trái tim đang oà vỡ, im lặng để một tâm hồn vơi bớt đi đau thương trong lòng.

Linh siết chặt lấy vai tôi, bờ vai gầy rộng khẽ run lên, vài tiếng thút thít nho nhỏ khẽ bật lên trong không gian vắng lặng.

Tôi đưa tay vỗ vai cậu ấy đồng cảm, cảm nhận trên vai mình có thứ chấtlỏng gì đó ươn ướt thấm vào áo, dính chặt vào da tôi. Là sương đêmhay... nước mắt?

Cậu ấy khẽ thốt lên những âm thanh đứt quãng:

\_ Jen...ny... Jenny... Anh... nhớ em lắm! Jenny! Jenny!!!

Jenny? Có phải là tên của cô gái trong tấm hình trên sợi dây chuyền đồng hồ quả quýt của Linh không nhỉ?

Trong màn đêm u tối, Linh ôm chặt vai tôi khẽ thì thầm gọi tên cô gáiđó. Tôi cảm thấy có một dòng cảm xúc xót xa len lén lan toả. Cơn gió mát dịu thổi những sợi tóc tôi bay phất phơ, lia nhồn nhột qua gáy. Hơi ấmcủa Linh lan toả sang người tôi. Mùi thảo mộc vẫn len lén tràn trongkhoang mũi hoà cùng hương rượu nhè nhẹ.

Tôi biết Linh đang khóc. Cậu ấy cố tình ôm tôi thật chặt để tôi khôngthấy được những giọt nước mắt yếu mềm bị chôn giấu trong lớp vỏ mạnh mẽcủa con trai ít khi nào được bộc phát. Cô gái ấy thật may mắn khi cóđược một người con trai khóc vì mình như vậy.

Gió cứ thổi nhẹ nhàng, man mác vào hai chúng tôi. Trên cao, dường nhưđang có một vì sao như đang loé sáng. Mặt trăng mỏng manh toả sắc vànghiền hoà phủ lên cái bóng dài lê thê của Linh và vệt đen ngắn ngủn củatôi.

Tôi đưa tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim của Linh. Nó thật mềm mượt. Tôi cảm thông với Chí Linh, có lẽ quá khứ của cậu rất buồn.

Trước tới giờ, chỉ có hai người nam được phép ôm tôi. Một là ba tôi, hai là Vĩ An. Khi ba Vĩ An mất, cậu ấy cũng ôm chầm lấy tôi mà khóc. Lúcnày đây Linh thật giống với An. Có lẽ Linh cần ai đó để chia sẻ. Vậythì... tôi sẵn sàng làm một người bạn để cậu ấy tin tưởng sẻ chia nhữngđiều đã giấu nhẹm trong quá khứ...

"...

Đêm, dòng sông nhìn mây trắng bay

Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất

Lời yêu thương như áng mây trôi cuối nơi chân trời

Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ

...."

Bây giờ, tôi và Linh đều ngồi trên lan can cầu, ngửa mặt trước sông, ánh vàng của trăng chiếu xuống lấp lánh. Mặt nước đen ngòm đầy bí ẩn.

Sau hồi lâu ôm tôi, cậu ấy cũng chịu thả tôi ra. Khoé mi Linh đỏ hoe, ráo hoảnh, buồn cười như con nít.

Cậu ấy lại ngước mặt về phía xa xôi nào đó ở đường chân trời. Tôi đungđưa chân thả lỏng. Quả thật, ngồi thế này thật thích, tuy có hơi chênhvênh nhưng cảm giác thật tự do. Tôi quay sang Chí Linh, mím nhẹ môi chần chừ.

\_ Sao hả? Nhỏ muốn hỏi gì sao? - Linh tháo một bên tai nghe xuống nhìntôi mở lời trước. Vẫn thái độ điềm đạm, dịu dàng như chưa có gì xảy ra.

Tôi ái ngại cất tiếng hỏi, thanh âm thấp trầm vang lên trong đêm tối:

\_ Ờ... Jenny... là cô gái trong hình sao?

\_ Ừ, là cô ấy! - Linh gật đầu xác nhận, đôi mắt cụp xuống long lanh, ngón trỏ của tay vân vê những thanh vịn hoen gỉ.

Tôi ngây người chớp mắt hỏi:

\_ Có chuyện gì xảy ra với hai người sao?

\_ Cách đây 2 năm... Jenny đã mất... trong một tai nạn... đúng hơn là một vụ bắt cóc! - Âm thanh khàn trầm của Linh có gì đó nghẹn lại ở thanhquản.

Hơi thở Linh dài và nặng nhọc hơn rất nhiều, tôi thấy được trong đáy mắt Linh đang sũng nước. Cậu ấy cắn môi, nuốt hơi thở cay xè của mình ngược lại. Nhìn cậu ấy thật đáng thương.

Tôi mở to mắt kinh ngạc, thì ra Jenny đã mất. Thì ra Linh có một quá khứ đau buồn đến vậy. Ánh mắt tôi đăm đăm nhìn Linh, lộ vẻ xót thương kìmnén:

\_ Sao chứ? Có chuyện đó sao?

\_ Nhỏ muốn biết sao? - Chí Linh chợt cong nhẹ môi, giọng nói ấm áp tản mát vào bầu trời đêm yên ắng.

\_ Em có quyền đó sao? - Tôi gãi đầu cười, chúng tôi đối đáp nhau bằngnhững câu hỏi nối tiếp, không ai ăn nhập vào ai. Sự khắc khoải kéo dàimiên man.

\_ Ừ thì có! - Linh cúi đầu gần mặt tôi trả lời. - Nếu như nhỏ chân thành lắng nghe!

Tôi gật đầu. Một niềm tin loé sáng trong mắt Linh. Rất tốt! Cậu ấy chịu mở lời với tôi, chia sẻ để nhận được sự thấu hiểu.

Linh mỉm cười đưa tai nghe bỏ xuống áp vào tai trái tôi. Bản nhạc vẫn êm dịu trào dâng, bài hát kể về nỗi nhớ day dứt của một chàng trai vớingười yêu. Bản nhạc đau thương như càng cồn cào sâu hơn nỗi đau trongLinh.

\_ Có một thằng bé ngốc vì cái chết của chị nó mà đau đớn hành hạ bảnthân mình. Nó ngược đãi, phá hoại bản thân nó. Rồi từ thiên đàng, chị nó đã gửi một thiên thần đến bên nó, thay thế chị gái yêu thương, chăm sóc nó. Cô bé đó thánh thiện vô cùng. Nụ cười ngây ngô không chút mưu toan, đem nắng ấm sưởi ấm tâm hồn nó. Cô tặng nó những cây kẹo lollipop ngọtngào, bên cạnh chăm sóc nó, yêu thương nó. Ngỡ như thiên thần lollipopvà nó sẽ bên nhau mãi mãi nếu như không có ngày đó. Cái ngày định mệnhtước đoạt thiên thần bé nhỏ khỏi tay nó. Thiên thần không ở bên cạnh nónữa. Cô ấy đã về thiên đàng, từ nơi đưa cô ấy đến. Vì ngày hôm đó! Cáingày Chúa không cho thiên thần ở bên cạnh nó nữa....

\*\*\*

- Anh Quốc 2 năm trước -

\_ Bác sĩ! Nhanh lên! Cấp cứu! Nhanh lên! - Tiếng gọi thất thanh đầyhoảng loạn của một thiếu niên đang bế một cô gái chạy vào bệnh viện.

Cô gái đó có gương mặt trắng bệch, xanh xao, mái tóc đen xoã dài rũ rượi.

Không khí hè oi ả của vùng ôn đới càng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Người thiếu niên thất thần bế chặt cô gái trong vòng tay, chiếc áohoodie đen đắp trên người cô bị siết chặt trở nên nhàu nhĩ, nhăn nhúm.Người thiếu niên cố gắng tìm được phòng cấp cứu, tuy biểu hiện của cậubấn loạn như sắp phát điên nhưng vẫn toát lên nét tuấn mĩ niên thiếu toả sáng khắp căn phòng trực ban. Mái tóc đen xoăn xoăn ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng chuyển sang đỏ lừ, gương mặt châu Á lai Tây Âu tuấn mĩ với cái mũi cao ngạo nghễ, đôi mắt đen láy như hòn than dấy lên những tia kinhsợ hằn rõ những mạch máu nhỏ trong nhãn cầu.

Cô gái nhắm nghiền mắt thiêm thiếp, cánh tay buông thỏng vô lực dẫn mộtdòng máu đỏ tươi tí tách chảy xuống nền gạch trắng tinh của bệnh viện.

\_ Đừng nhắm mắt nữa Jenny, đến bệnh viện rồi, đừng ngủ nữa, em tỉnh dậyđi! - Chàng trai ấy đưa tay vỗ nhẹ má cô gái khẩn hoảng. Cậu sợ cô gáiấy sẽ nhắm mắt ngủ mãi. Cậu sợ vô cùng.

Đừng để cô ấy rời bỏ cậu! Cô gái bị lay động khẽ mấp máy môi, hàng michấn động nhẹ rung lên lên lao xao, bờ môi trắng tái không sắc máu conglên một nụ cười trấn an chàng trai.

Đội ngũ nhân viên cấp cứu nhanh nhẹn đẩy băng ca tới. Mọi người xungquanh ngoái nhìn khung cảnh nhốn nháo. Phía sau chàng trai, một nhómthiếu niên cũng chạy ùa đến.

## 40. Q.3 - Chương 2.2 : Angel , Sta-r And Time Machine

Một thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt lạnh lẽo, đôimắt màu huyết ngọc tinh anh, cả gương mặt đẹp mang theo vẻ cô độc, thấtthần. Cậu chạy theo sau bóng chàng trai đang bế cô gái chạy, vạt áoblazer đen vơ vét gió mà trở nên căng phồng.

Sau cậu, một cậu bé chừng mười hai tuổi, mái tóc đen mun, chiếc áoT-shirt tím ướt đẫm mồ hôi. Cậu bặm môi hoảng sợ, gương mặt non nớt toát lên vẻ khôi ngô, nét mặt hao hao giống chàng trai đang bế cô gái chạy.

Tiếp đó, phía sau họ, một đôi nam nữ cũng nắm tay nhau chạy tới.

Người thiếu niên chạy sau có gương mặt trong sáng, đáng yêu như mộtthiên sứ. Đôi mắt to tròn, làn môi sắc cam, sắc mặt không kém phần nhợtnhạt. Chiếc áo hoodie trắng nhớp nháp máu loang lổ, gương mặt mệt nhoàivới những giọt mồ hôi rịn ra từ huyệt thái dương. Cậu nắm chặt tay côgái đi cùng cậu.

Cô gái theo sau có gương mặt lai sang trọng, mái tóc nâu vàng và đôi mắt nâu đỏ vẫn chưa hết vẻ kinh sợ. Cô mặc chiếc quần skinny đen cạp cao và đôi bốt đế bằng, cổ giày đính lông thú màu xám tro.

Những nhịp giày gõ khô khốc xuống nền gạch lạnh giá. Chiếc áo chemisemỏng màu trắng được dúng tai bèo trước ngực của cô rung theo từng bướcchạy. Chiếc băng ca được kéo tới, cậu thiếu niên nhanh chóng bế cô gáibị thương đặt lên. Bốn người phía sau cũng chực ào tới:

\_ Jenny, hứa với anh là em không sao nhé! Cố lên! Đừng có xảy ra chuyệngì đó! - Người thiếu niên vừa đặt cô gái xuống, tay vuốt mái tóc xõa dài rối bời của cô.

Cô mặc một chiếc váy màu thiên thanh xếp nhiều tầng toát lên vẻ thanhtân. Trên ngực áo ướt đẫm một vùng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn chảy.Một tay cô bị người thiếu niên nắm chặt, tay còn lại của cô nắm chặt một vật \_ một sợi dây chuyền có mặt to tròn như một cái đồng hồ quả quýt.Nạn nhân xấu số cười yếu ớt, cả gương mặt thanh tú tím dần đi. Làn datrắng hồng bắt đầu tái xanh, cô gật nhẹ đầu trả lời chàng trai.

\_ Jenny! Em hứa là không được ngủ mãi đó! Phải bình an trở ra! - Cô gáichạy theo cũng nắm chặt cánh tay cô gái tên Jenny lo lắng, những giọtnước mắt vô tình chảy ra, lăn dài trên má cô.

\_ Jenny, em không được ngủ luôn đó! Em chưa đan xong áo len cho anh! Emphải khoẻ lại để đan tiếp nó cho anh! - Người thiếu niên mặc hoodietrắng sợ nhẹ vào má Jenny rấm rứt khóc.

\_ Chị Jenny! Đừng bỏ em! Chị ơi! - Cậu bé mặc T-shirt tím cũng nắm chặt cánh tay của Jenny mếu máo.

Duy chỉ có chàng trai có mái tóc nâu vẫn đứng lặng sau lưng họ, ánh mắttuyệt vọng ngắm nhìn, cậu lạnh lẽo không chút cảm xúc hệt như một cáixác vô hồn. Y tá đẩy băng ca tới trước phòng cấp cứu. Jenny mím môi nhẹnhàng, đẩy tay mọi người ra:

\_ Red! Em không sao! Đừng lo lắng! - Cô thều thào với người thiếu niênđã bế mình đến bệnh viện, cô lại xoay qua bốn người còn lại, mím nhẹmôi, trấn an:

\_ White, Ella, Deuce, Black! Jenny không sao đâu!

Y tá đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật, cánh cửa trượt khép dần rồi đóng chặt im ỉm.

Thời gian chậm chạp trôi bao trùm không khí nặng nề bên ngoài phòng chờ. Tất cả như bị treo ngàn khối đá.

Chàng trai đã bế Jenny đến \_ Red ngồi bất động trên băng ghế. Ánh mắtsững sờ ngập nỗi lo âu. Chiếc áo chemise trắng của cậu dấy lên những vệt máu dần khô cứng, xỉn màu, tanh nồng.

Sự chờ đợi chứa đầy nỗi hoang mang buốt giá.

Red đưa bàn tay chống lên trán mệt mỏi. Cậu sợ sẽ có điều bất trắc xảy ra.

Đối diện băng ghế của cậu, chàng trai mặc áo hoodie trắng - White nhưhoá tượng, mắt mở to giàn giụa nước. Đứa em gái cậu xem như ruột thịtđang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia, tâm trí cậu hỗn độn như một sợidây đàn bị kéo căng.

Bên cậu, cô gái tên Ella khẽ khàng lau những giọt nước mặt White an ủi:

\_ Thiếu gia à! Jenny không sao đâu! Đừng lo lắng quá mà! - Cô nói như cố thuyết phục bản thân thật bình tĩnh.

Giọng Ella nghẹn lại, đắng chát, nước mắt cũng tuôn rơi không chút ýthức trên má. Bên cạnh Red, cậu bé tên Deuce mặc T-shirt tím mở mắt tròn xoe nhìn Red, hơi thở nóng bừng đầy sợ sệt, thanh âm nhỏ xíu, đứtquãng:

\_ Chị Jenny... sẽ... không sao phải không?

\_ Phải! Jenny nhất định sẽ không sao! Đừng quá lo lắng! Phải rồi! Phảithật bình tĩnh, bình tĩnh! - Red bấu chặt hai cánh tay mình vào vaiDeuce lẩm bẩm như cố thôi miên bản thân.

Những giọt nước mắt long lanh rơi muôn vàn hạt xuống nền gạch trắng.

Ngọn đèn đỏ báo hiệu như phát lửa toả xung quanh năm con người.

Black - chàng trai tóc nâu mặc blazer đen đứng tựa vào tường, đôi mắt mở to, ráo hoảnh, không lộ tí chấn động trên mặt, mắt đăm chiêu nhìn vàongọn đèn đỏ báo hiệu kia. Không gian ngợp thở đầy hoang mang khiến đầuóc con người trở nên rỗng tuếch, mất dần sức phản kháng. Cả năm conngười trẻ như cũng dần mất đi sự sống trong từng nhịp chờ đợi. Ngọn đèngay gắt như thách thức sự nhẫn nại của con người.

Nền gạch trắng lạnh toát đọng đầy những giọt nước mắt và mồ hôi âu lo.Đầu óc ai cũng mụ mẫm cực độ. Những lời cầu nguyện rầm rì đến Chúa dànhcho Jenny. Hi vọng cô ấy sẽ không có gì xảy ra!

Cái khoảnh khắc phải chờ đợi như muốn xé nát thần kinh con người.

Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Vị bác sĩ rakhỏi phòng, như mặc định, cả đám thiếu niên hớt hải bu lấy ông.

Red nắm chặt vai người bác sĩ đó rối rít, gương mặt nhợt nhạt đến thảm hại, hơi thở nghẹn cứng, ứ trệ nơi thanh quản:

\_ Bác sĩ, sao rồi? Cô ấy có sao không? Jenny... Cô ấy vẫn ổn chứ?

\_ Xin cậu hãy bình tĩnh! Tôi... Tôi... - Vị bác sĩ bị Red lắc mạnh vaiđến hoảng loạn, ấn đường tối sầm, những nếp nhăn trên trán dính vàonhau, giọng nói đứng quãng, không rành mạch.

\_ Jenny? Jenny thế nào? Ông mau nói đi! - Ella níu tay bác sĩ khẩn thiết, đôi mắt dấy lên từng tia bi kịch đầy nỗi ám ảnh.

\_ Chị Jenny thế nào? Ông đừng có "tôi, tôi" nữa mà! Ông mau nói đi chứ! - Cậu bé Deuce kéo tay vị bác sĩ inh ỏi, mái tóc đen mượt bị rối lên vìdẫy dụa.

Vị bác sĩ cất tiếng, âm vực lớn hơn, ông hít thở sâu căng cả lồng ngực để bình tĩnh.

\_ Bình tĩnh! Tất cả xin hãy bình tĩnh! Hiện giờ... Bệnh nhân…

\_ Hiện giờ Jenny sao rồi? Cô ấy ra sao? Các người phải cứu lấy cô ấy!Nếu Jenny có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ cho người phá nát bệnh việnnày! Mau gọi bác sĩ giỏi nhất cho tôi! - Red dựng người bác sĩ gào lên,thần kinh căng thẳng như bị lửa đốt.

\_ Red, bình tĩnh! Ông ấy là Viện trưởng của bệnh viện này! - Black kéovai Red nhắc nhở, gương mặt vẫn lạnh lùng, bình thản không hề có chútchấn động trong tâm trí. Cứ như trái tim của cậu được băng tuyết bao bọc lấy, không hề có chút đau thương. Một con người bị tướt đoạt mất linhhồn, vô cảm.

\_ Xin lỗi tất cả, vì vết thương của bệnh nhân quá nặng, mất quá nhiềumáu. Ngân hàng máu của chúng tôi không có nhóm máu của cô ấy vì đó lànhóm máu O'bombay, một loài máu hiếm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọingười có thể gặp cô ấy lần cuối! - Viện trưởng trầm giọng trả lời, đôimắt vô vọng, thái dương tuôn dài những giọt mồ hôi lạnh buốt.

\_ Mất máu quá nhiều? Nhóm máu O'bombay ? Ok, tôi cũng mang nhóm máu đó,tôi có thể truyền máu! - White níu lấy tay Viện trưởng cầu khẩn. Thậttrùng hợp! Cậu và Jenny có cùng một nhóm máu rất hiếm.

\_ Thiếu gia! Cậu bình tĩnh lại! Cậu đừng quên bản thân mắc hội chứng máu khó đông. Cậu không thể truyền máu được! - Ella kéo cánh tay White lolắng, đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng.

\_ Xin lỗi! Bây giờ dù có nhóm máu đó đi nữa thì tôi cũng không chắc cóthể cấp cứu kịp...Ý chí sinh tồn của bệnh nhân quá yếu. Dường như cô ấyđã buông xuôi tất cả! Tôi e rằng... Cô ấy sẽ không qua khỏi. Cô ấy cònvài điều trăn trối với mọi người. Xin tất cả hãy tranh thủ thời gian! -Vị viện trưởng tháo cái kính cận không gọng ra khỏi mắt, xoa xoa ấnđường mệt mỏi.

Cậu bé Deuce sụp người xuống, ánh mắt bàng hoàng.

\_ Tại sao như vậy chứ?

Mọi người như chết lặng. Có phải là một cơn ác mộng không?

Tất cả lặng lẽ theo chân vị bác sĩ tiến đến phòng hậu phẫu. Sự lạnh cóng đột ngột xâm chiếm thân xác của các thiếu niên.

Họ phải làm sao bây giờ?

Trong cănphòng sắc trắng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng choáng ngợpcả bầu không khí. Hơi lạnh tê cóng không biết từ đâu bủa vâynhững thanh niên nhỏ bé. Jenny nằm trên giường, lớp drap trắngtinh tươm bị mái tóc đen dài của cô phủ lên vô trật tự. Hơi thở nhẹ đến mức như không còn vướng víu trên thân xác. Năm conngười bên ngoài chậm chạp lê bước chân nặng trĩu như treo đábước vào trong, đôi mắt dấy lên từng tia đau xót không thể kiềmchế.

Thời gian giãn nở, kéo dài dằng dặc. Cơn khủng hoảng ghê khiếp in đậm trong những bộ não non nớt đó. Nhịp thở của họ cũngchậm lại theo nhịp thở của Jenny.

Cô gái xinh xắn nằm vô lực trên giường, máy tiếp oxi gắn chặttrên mũi. Tiếng kêu “tít...tít...tít...” phát ra từ máy đo điện tim như âm thanh đếm ngược của thần chết. Không gian đặc sánhnhư ngưng đọng tất cả hoạt động của con người. Chiếc váy màuthiên thanh của Jenny hơn nửa bị biến thành những vệt đen phasắc đỏ chết chóc, ngập mùi tanh tưởi của máu, sắc đỏ như xénát cả thị giác lẫn tâm can của mọi người. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang vô cảm bọc lấy những con người bên dưới. Redào vào trước, nắm chặt bàn tay ghim đầy dây nhợ của Jenny. Bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

Giờ đây, Jenny yếu ớt hệt như một đứa trẻ sơ sinh, gương mặtnhợt nhạt, tái xanh, môi tím thẫm không còn chút máu. Các khối cơ trên cơ thể cô trở nên vô lực, ù lỳ. Cả cơ thể run lên lẩybẩy. Cả sinh mạng của cô bây giờ mỏng manh như ngọn nến thắptrước gió.

\_ Jenny!... - Red cất tiếng gọi nhẹ nhàng, mi mắt bị luồn hơithở cay xè phả đến xâm chiếm, trái tim thít chặt đập cuồngloạn.

\_ Jenny!

\_ Jenny!

\_ Chị…

Cả Ella, White, Deuce cũng ập tới, sắc tái nhợt khủng hoảngtrên gương mặt. Từng nhịp tim đập mạnh đau đớn như sắp vỡ bungra khỏi lòng ngực.

Phía sau ba người, Black lững thững bước vào, gương mặt phẳnglì không chút cảm xúc hệt như một cái mặt nạ được đúc bằngplastic. Đôi mắt cậu đau đáu dán lên thân ảnh cô gái nằm trêngiường. Không ai biết được đằng sau gương mặt vô cảm đó là mộttrái tim đang rỉ máu, cảm giác nóng rực, đau đớn như muôn ngànmũi tên đâm xuyên qua lồng ngực của cậu.

Cậu vẫn cố che giấu cái cảm xúc xót xa đó chìm trong khoangngực như cố nuốt đi một hòn than âm ỉ cồn cào rát bỏng tâmcan.

\_ Red… - Jenny khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt như cơn gió heo mây vi vu trong không gian ảo não.

\_ Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại phải giúp anhđỡ một phát đạn như vậy chứ? - Red nắm chặt bàn tay của côgái đang thoi thóp, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, thần kinhbị cơn hoảng sợ vơ vét trở nên rỗng tuếch, mái tóc đen mun rối lên bù xù.

Jen níu bàn tay Red thều thào, cô như muốn rút cạn sinh khí của mình trong từng lời nói, bàn tay nhớt nhác máu lạnh dần đi.Khoé mi rưng rưng lên, đỏ ngầu, cô đã chọn cách buông xuôi:

\_ Em...tình nguyện mà...! Anh không nhớ là...em từng hứa...vớianh là...sẽ trở thành...một thiên thần...để mãi mãi bảovệ...chăm sóc...cho anh sao?... Em đã hoàn thành...nhiệm vụ củamình!... Em không thể...ở bên anh...được nữa!... Em phải trởvề...với Chúa!... Sẽ có một thiên thần khác...thay thế em...yêu thương...chăm sóc...bảo vệ anh! Em...hứa...

Cô không thể nào đứng chung trên hai chiếc thuyền được nữa. Côkhông thể nào tiếp tục hãm hại, bán đứng những người bạn ởđây được nữa, họ vô tội. Cô không thể nào làm hại tới Red\_côđã yêu cậu, yêu bằng chính trái tim của mình.

Chỉ có cách ra đi cô mới có thể tròn vẹn đạo nghĩa với cả hai phía: Q và MR.M.

\_ Không! Anh không cần thiên thần nào khác nữa! Anh chỉ cầnJenny! Chỉ cần em thôi! - Red gào lên, hai tay áp chặt vào má côgái, nước mắt không thể điều khiển tuôn trào ướt đẫm cả khuônmặt cậu.

Jenny khẽ cong nhẹ môi, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má Red. Quay sang nhìn những gương mặt còn lại:

\_ White, Ella, Deuce,...Black... Mọi người có thể hứa với Jenny một điều chứ?

\_ Bất cứ việc gì anh cũng hứa! - White chồm lại giường khócnấc, đôi mắt to sưng húp, hàng mi cong trĩu nặng những giọtnước mắt mặn chát.

\_ Chị hứa! - Ella cũng gật đầu, cố hít thở sâu để nuốt lấy những giọt lệ cứ ngỗ nghịch trào ra khỏi mắt.

\_ Em cũng hứa mà! - Cậu bé tên Deuce gật gật đầu, nhìn cậugiống như một chú mèo nhỏ ướt sũng trong cơn mưa, run cầm cập,tiếng nấc ư ư vang trong thanh quảng đều đều.

\_ Còn Black? - Jenny cố rướn người len ánh mắt nhìn cậu thiếuniên đứng sững người phía sau, cất tiếng hỏi thều thào.

\_ Ừ, tớ hứa! - Black cất tiếng trả lời, đầu gật nhẹ xác nhận.

Cậu đang cố nguỵ tạo một lớp vỏ vô cảm bên ngoài, giấu tráitim chi chít tổn thương đau nhói trong ngực. Cậu đau lắm. Cậuđang kiềm chế, cậu không được khóc!

\_ Mong mọi người...giúp Jenny...chăm sóc ...cho Red... Mình không…còn...đủ sức nữa...

\_ Không! Em không được nói như vậy! Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhấtđến chữa trị cho em! Không được bỏ cuộc! Cố lên Jenny! - Redhoảng loạn nắm chặt bàn tay yếu ớt mất dần sự sống kia gàolên.

\_ Không được! Jenny không được chết! Không được!

\_ White, em...xin lỗi...em không thể...đan xong...chiếc áo len...để tặng anh...em không...còn cơ hội nữa rồi!...- Jenny cười khổngước nhìn White, giọng nói nhỏ dần đi.

\_ Anh không cần áo len! Anh cần Jenny! Em hứa sẽ là em gái củaanh mãi mãi mà! Em không được bỏ anh mà! - White khóc ròng, cậu sắp mất đi cô em gái đáng yêu mà cậu hết mực yêu thương. TuyJenny không phải em ruột của cậu nhưng cả hai đã cùng nhau lớnlên, trải qua nhiều kỉ niệm, cậu không thể Jenny ra đi như thếđược.

\_ Jenny, em còn muốn biết bí mật của chị mà. Em hãy khoẻ lạiđể nghe chị kể về thiên thần của chị! Em không được buông xuôi!Em còn muốn biết người mà chị thầm thích là ai mà! - Ellacũng nức nở. Mọi người dùng mọi cách để khơi gợi lại ý chísống trong Jenny. Sẽ có kì tích xảy ra! Jenny phải sống!

\_ Em biết...người đó...là ai rồi!...chị yên tâm...em sẽkhông...nói ra đâu..! - Jenny bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của Ella, tiếp tục rướn hơi sức cuối cùng trối hết ra. Cô quay sang Deuce dịu dàng nhắc nhở.

\_Còn Deuce...em phải ngoan...không được bướng nữa...phải nghe lời Red...hai người là...anh em mà...đừng...chống đối anh nữa...nhớ không?

\_ Dạ! Em nhớ! Chị đừng chết mà! - Deuce kéo vạt áo lên lau lấy lau để những giọt nước mắt cứ trào ra, nghẹn giọng trả lời.

\_ Còn Black...tớ nhớ...cậu từng ước...được gặp mẹ cậu...đểnói rất nhiều điều...chưa kịp nói...tớ sắp đi rồi...cậucòn...muốn gửi...lời gì...với bác gái...thì hãy nhắn vớitớ...tớ sẽ...chuyển lời giúp cậu! Nói đi! - Jenny mỉm cườinhìn Black. Sau cái chết của mẹ Black, cậu bắt đầu sống khépkín, trốn trong cái thế giới xám xịt trong niềm ân hận, dằnvặt của bản thân, Jenny hiểu rõ tính cách của cậu. Black rấtđáng thương.

\_ Tôi...tôi... Nhờ cậu chuyển lời giúp tớ: "Con xin lỗi mẹ, conrất nhớ mẹ, con yêu mẹ!" chỉ vậy thôi. - Black trả lời, thanh âm có chút run run nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên như mặt hồ tĩnhlặng.

\_ Black, sao cậu lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu muốn Jennyphải... - White ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên quát Black.

\_ Không ai tránh khỏi cái chết cả! Đó là quy luật của tựnhiên! Hãy để Jenny ra đi!.. - Black cất tiếng trả lời, đôi mắtnâu hằn lên những tia đỏ đau thương như muốn bằm nát không giantrước mặt.

\_ Được rồi! Mình hứa...sẽ chuyển lời...giúp cậu, Red... - Jenny lại cười.

Nụ cười thanh thản nhẹ tênh, đưa bàn tay của Red nâng lên nhẹ nhàng.

Bàn tay Red giơ ra lửng lơ trong không trung, Jenny đưa ngón tay cónhững dòng máu không ngừng tuôn chảy từ vết thương trước ngựcdẫn xuống cánh tay khẳng khiu của mình.

Những ngón tay lạnh cóng của cô đặt trên bàn tay Red, ngón taynặng nề nguệch ngoạc vẽ lên lòng bàn tay Red một hình ảnh. Làmột ngôi sao được vẽ từ chính máu của cô, sắc máu đỏ tươi, ấm nóng. Cô cất tiếng hỏi Red, ánh mắt trìu mến, thiết tha:

\_ Anh có nhớ...lần đầu tiên...em gặp anh...em đã vẽ ngôisao...trên sàn gỗ...bằng nước mắt của anh...và...nói gì không?

\_ Khi một linh hồn...đã rời xa nhân thế...họ sẽ hoá thành mộtngôi sao...để luôn luôn được ngắm nhìn...luôn luôn được bảovệ...người thân của mình... Họ sẽ nhờ Chúa...gửi đến nhữngngười thân của họ...những thiên thần hạnh phúc...thay họ chămsóc...yêu thương...người vẫn còn ở thế gian.. - Red nghẹn lời,cổ họng ứ trệ một cảm giác đau buốt, nước mắt cứ tuôn rơi,bàn tay run lên hình ảnh một ngôi sao sắc máu còn nóng hổi.

\_ Phải! Em sẽ trở thành...một ngôi sao... Em sẽ luôn ở bên anh... Em sẽ dõi theo anh... Em có thể xin anh...một yêu cầucuối...được không? - Giọng nói run rẩy của Jenny khiến mọi người phải đau xót. Hàn khí cứ tiếp tục xâm chiếm lấy thân thể cô.Lời thỉnh cầu của một linh hồn sắp tạ thế, ánh mi cô chớpchớp đầy hi vọng.

\_ Được! Em nói đi! - Red đan chặt bàn tay mình vào tay Jenny, đầu gật loạn lên bằng lòng.

\_ Được! Em nói đi! - Red đan chặt bàn tay mình vào tay cô, đầu gật loạn lên bằng lòng.

Ánh mắt Jenny vẫn không thôi nạo vét từng trái tim cũng mọi mọi người, cào cấu lòng họ những vết rạch sâu hoắm.

\_ Em...có thể...hôn anh không?.... Em muốn ...nụ hôn đầu tiên...và cũnglà ...nụ hôn cuối cùng của mình...sẽ thuộc về anh...chỉ là của anh,...được không ?... - Jen thấm ướt làn môi khô khốc, tiếp lời. -Và...em...muốn...mọi người...hát tặng em...một bài hát ...có được không? - Jenny nhìn bao quát những gương mặt còn, đôi mắt bắt đầu mịt mờ, thân thể vô lực lạnh dần đi.

Red xiết chặt tay cô gái rũ rượi oà vỡ:

\_ Được, mọi người sẽ làm tất! Chỉ em đừng ra đi!

\_ Hát đi! - Jen mỉm cười nhìn những người yêu thương đang ở quanh cô.Tất cả đều có mặt đầy đủ để đưa tiễn cô ra đi đế thế giới vĩnh hằng.

Black cất tiếng hát trước, giọng hát ngập ngừng, đứt đoạn như không kiềm chế được nữa. Giọng hát trong veo, ngọt ngào cao vi vút của cậu vanglên trong không gian quệnh đặc vị giác. Xé nát tri giác mọi người xungquanh.

\_ Every night in my dreams...

I see you...

I fell you...

That is how I...know you...go on.

Far across...the distance...

And spaces...between us...

You have..e to show you...go on...

\_ Near...far...and wherever you are...

I believe that the heart does go on... - Tiếng hát nghẹnngào cũng những người còn lại run bật, nức nở. Nước mắt tuônnhiều lắm! Tim cũng đau nhiều lắm! Jen yêu dấu của họ...

Red lau nước mắt trên má. Cậu cuối người đặt trên môi người con gái mà mình yêu thương nhất một nụ hôn.

Nụ hôn đầu người ta hay bảo sẽ rất ngọt ngào, ngốc xít nhưng tại sao nụhôn đầu tiên cậu dành cho Jenny chỉ có vị mặn đắng? Đắng chát và đầy bithương choáng ngợp tâm trí cậu. Nước mắt cứ tuôn rơi trên khoé mi củangười thanh niên trẻ. Từng giọt mặn chát thấm vào môi ướt đẫm.

Bờ môi của Jenny khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, bờ môi bắt đầu giá buốt. Cô tận hưởng cái hương vị ngọt ngào từ môi Red - bờ môi mềm mạisắc đỏ mọng như một quả dâu chín thơm dịu. Bàn tay cô bắt đầu buông lơi. Trong bàn tay trái đang nắm chặt sợi dây chuyền đồng hồ quả quýt đangbấu chặt trên lớp đệm bắt đầu dãn ra. Trên khoé mắt cô tuôn ra một dòngchất lỏng trong veo, mặn chát, chạy ngang má lăn đến mạch thái dương,hoà vào mái tóc đen mun, rối bời.

Sự lạnh giá bao phủ toàn cơ thể cô, từng dòng hơi thở nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng vụt bay đi khỏi thân xác nặng nề.

\_ Once more...you open the door...

And you're here in my heart...

And my heart will go on and on...

[Em chọn cách ra đi để toàn vẹn tất cả. Em không thể làm hại anh nữa,em không thể trở thành một con người sống hai mặt được nữa! Các anhkhông có lỗi, em sinh ra là đã làm việc cho Mr.M, em đã đến bên anh vìmục đích của mình - mục đích vì tổ chức. Nhưng...em đã yêu thực sự,em đã phản bội Mr.M. Ông ấy sẽ làm hại anh! Chỉ có cái chết của em mới có thể khoá chặt cái bí mật kinh hoàng mà em và những con quỷ khát máu kia đãlàm. Em hận bản thân mình! Hãy để em ra đi để trả giá cho những tội lỗicủa bản thân! Em không phải là thiên thần! Em phải trở về địa ngục đểtrả giá cho sự ngu ngốc của mình. Em thật tồi tệ! Sẽ có một thiên thầnthực sự thay thế em yêu anh! Cô ấy sẽ tốt hơn em! Quá khứ của em mãi mãi là một bí mật - một bí mật giấu kín tận thiên thu, để anh nhìn em nhưmột thiên thần, không thù hận, không oán trách em! Em xin lỗi...!Nhưng...em yêu anh!]

\_ Love can touch us one time...

And never let go on tii we're one...

Love was when I loved you...

One true time I hold to in my life we'll always go on... - Tiếng hát vẫn vang đều, nghèn nghẹn cố che giấu sự oà vỡ trong mỗi trái tim.

Nụ cười bình yên của cô nhẹ nhàng vẽ lên môi, cuốn theo hơi thở cuối cùng của cô tan...theo...tiếng...hát...

Red ra sức nắm chặt bờ vai mảnh khảnh của Jenny mà lay, cậu gào lêntrong tuyệt vọng, điên loạn như phá nát tất cả cảnh tượng trước mắt:

\_ Jenny! Em tỉnh lại đi! Em đừng nhắm mắt mà! Tỉnh lại đi Jenny! Anh van em! Đừng bỏ anh mà!

Mọi người như sụp đổ, sự tang tóc phủ kín ngập căn phòng.

Jenny đã ra đi mãi mãi. Cô ấy đã từ bỏ cuộc sống để đến một thế giớikhác. Sẽ là thiên đàng, hoặc cũng sẽ là địa ngục, tuỳ theo phán xét củaChúa...

\_ Near, far, wherever you're

I believe that the heart does go on...

Once more you open the door.

And you're in my heart

And my heart will go on and on...

There is some love that will not go away.

Anh I know that my heart will go on.

We will stay forever this way.You are safe in my heart.

And my heart will go on and on...

"Loang choang...títttttttttttttt......" - Bất chợt, sợi dây chuyền trêntay cô bỗng rơi xuống đất, tiếng rơi đập khô khốc vào nền gạch trắng.Chiếc máy đo điện tim vang lên âm thanh chói tai, biến thành đường thẳng kéo dài trên màn hình, âm thanh rùng rợn nhất mà chẳng ai muốn nghethấy.

\_ Jenny...!

\_ Chị Jenny! Chị ơi!

\_ Tỉnh lại đi em! Đừng ngủ nữa mà!

Tiếng réo gọi trong nước mắt vô vọng của mọi người không ngăn được quyết định của Jenny.

Cô ấy không còn nữa. Mãi là người của quá khứ.

Có những trái tim đau buốt tê tái vì cô ấy. Và cũng có một trái tim quặn thắt vì đau, dù lòng vẫn cô trấn tĩnh rằng: cô ấy đã được bình yên...

[Cầu chúc em sẽ có được một cuộc sống mới yên bình, không bi kịch, trầmluân như kiếp con người nữa. Mọi người sẽ luôn nhớ đến em! Hãy ở bênChúa và có nhiều niềm vui! Jenny à!]

Trong không gian não nề ở căn phòng trắng toát, dù mùa hạ có vẻ oi ả bên ngoài nhưng ở đây, tất cả như bị một lớp băng tuyết bao phủ lấy, giábuốt đầy âm khí.

Ác quỷ đã đón tội nhân trở về với địa ngục - cô gái đã chọn cái chết để kết thúc tất cả.

Một thiếu niên có mái tóc đen huyền, đôi mắt sắc lục như rừng đêm lẫnkhuất trong góc tối, đôi mắt ngắm nhìn một lũ thiên thần ngốc nghếch đau khổ, vật vã vì một con tốt thí vừa bị đá văng khỏi ván cờ - cô gái vừara đi. Cậu khẽ cong nhẹ môi, gương mặt đầy giễu cợt thì thầm:

[Chuột Bạch à! Đây là cái giá mà em phải trả cho hành động ngu xuẩn củamình! Những kẻ phản bội lại tổ chức đều phải chết! Em làm anh quá thấtvọng! Đôi cánh đen của em đã không còn đẹp như trước nữa! Nó lốm đốm sắc trắng kinh tởm của lũ thiên thần. Trên người em đã có mùi của bọnchúng. Em phải ra đi thật sự! Chỉ còn anh và "cô ấy" tiếp tục cuộc vui!Hi vọng "cô ấy" sẽ không như em , trở thành một con thiêu thân phải bỏmạng trong ván cờ này! TRÒ CHƠI CÒN RẤT DÀI...]

Cậu khoanh tay trước ngực, chau ánh mắt về cái xác lạnh lẽo kia như gửi lại dòng tin cuối cùng cho linh hồn đã khuất.

Xung quanh cô, những đôi cánh trắng chập chờn - đó là thế giới của thiên thần. Ác quỷ như cậu rất kinh tởm điều đó.

Như chưa từng tồn tại, thân ảnh cậu tan ra như những hạt bụi nhỏ li ti,sắc đen lẫn khuất len lõi nơi ánh sáng không thể chiếu tới được.

Bên ngoài bệnh viện, nơi khuôn viên cây xanh, ô cửa mở toang có thểtrông thấy những hình ảnh trong phòng hậu phẫu. Bầu trời ập tới một trận gió hanh hao cuốn đi vài chiếc lá khô bay vi vu lên trời, thổi chút ítvào căn phòng chứa đầy tang thương.

Lẫn khuất trong lớp lá khô, một bệnh nhi vui chơi gần đó vô tình nhặtđược, trong lớp lá giòn khô đó, đứa trẻ mỉm cười nhặt lên một thứ:

\_ A! Một quân bài Jack đen! Của ai thế nhỉ? Hi hi đẹp quá!

## 41. Q.3 - Chương 2.3 : Angel , Sta-r And Time Machine

 Đứa trẻ vô tư cầm ảnh vật đó trên tay nâng niu. Có ai biết đâu đó là cái tên của ác quỷ đã để lại: BLACKJACK - dành cho những thiên thần ngốcnghếch...một mùa hè...đẫm nước mắt...

\*\*\*

\_ Chúng ta phó thác Julia Song Hyo Mi, tên thường gọi Jenny về cho Chúa. Chúc cô sẽ có một cuộc sống bình yên ở thế giới vĩnh hằng! A-men! -Người Cha gập quyển kinh thánh lại, trân trọng đọc lời cầu chúc cuốicùng dành cho cô gái xấu số vừa ra đi.

Trên nền mộ mới, đất nâu xốp mềm âm ẩm bong ra từng hạt. Ngôi mộ vun cao đất, trên đó, những bông hoa hồng trắng tinh do người thân trân trọngđặt lên buồn như sắp héo rũ. Những cánh hoa trắng trãi đều trên nền đấtđẫm u buồn, bên cạnh là thanh kẹo lollipop đủ màu sắc mà cô thích ănnhất.

Xung quanh người Cha tôn nghiêm, những thiếu nên với trang phục đen đứng lặng, cuối đầu u uất chào cô gái mang đi niềm thương tiếc của biết baocon người.

"MỘ PHẦN: Song Hyo Mi

Tên thân mật: Jenny

Sinh ngày: 1/5/199x

Mất ngày: 13/5/20xx

Hưởng dương: 13 tuổi

Quốc tịch: Hàn QuốcMọi người sẽ luôn nhớ tới cô, hãy yên bình trong giấc ngủ thiên thu...

Vĩnh biệt!"

Từng tốp người với hắc phục lần lượt ngắm nhìn di ảnh của cô, là bạn bè, đồng đội của cô, là vị sếp nghiêm khắc hằng ngày của Q cũng phải bậtkhóc vì tiếc nuối.

Một thiên tài tâm lí tội phạm đã ra đi quá sớm, một tương lai chưa kịpchạm tới, một tình yêu vừa mới chớm nở. Tất cả theo cô ngủ yên trong đất giá lạnh, đẫm sương mù của Anh Quốc.

Chôn chặt triền miên...

\*\*\*

Hiện tại.

Tôi lặng người nghe câu chuyện tình yêu đẫm đầy nước mắt bi thương củaLinh. Đôi mắt vô thức chực trào những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.Câu chuyện của cậu ấy thật đau lòng. Thật đáng thương cho Jenny. Cũngđáng thương cho cậu ấy.

Linh kết thúc câu chuyện buồn, đôi mắt ráo hoảnh khác lạ, thư thái như được giải toả thứ gì đó bị dồn nén quá lâu trong lòng.

Cậu ấy xoay qua nhìn tôi, ngón trỏ đặt nhẹ lên má tôi, ngón tay chạm vào những hạt pha lê nhỏ mặn chát trên má của tôi, thì thầm:

\_ Đây là...lần đầu tiên anh kể chuyện quá khứ của mình cho người khácnghe đấy! Và...nhỏ cũng là người con gái đầu tiên mà anh tin tưởng sauJen mà cho phép nhìn thấy anh khóc, khóc vì một người...

\_ Sao anh lại tin em? - Tôi nhẹ giọng hỏi, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.

Linh đưa tay lên gãi đầu, cười sượng:

\_ Không biết nữa. Có lẽ...anh cả tin!

\_ Hi hi, em đáng được anh tin mà! Thôi, anh đừng có buồn nữa nha! - Tôi đặt tay lên vai Linh an ủi, đắn đo rồi thỏ thẻ:

\_ Vì Jen đã bỏ anh ở lại trần thế một mình nên anh mới hận chị ấy?

\_ Hận vì Jen quá ngốc! Rất ngốc! - Giọng Linh có phần nghẹn ngào, nhưng nét mặt vẫn cố bình thản.

Bờ sông im lìm một mảng tím đen, gió xanh xao lạnh dần bao phủ tôi và Linh.

Linh vươn vai hít một hơi sâu rồi mỉm cười:

\_ Aaaa...nói ra tất cả những gì uỷ khuất trong lòng rồi,cảm giác thậtnhẹ nhõm! Cái sự khó chịu,dằn vặt,cồn cào trong lòng vơi đi ít nhiềurồi! Anh phải cảm ơn nhỏ rất nhiều!

Cậu ấy không chút đau buồn, gương mặt tươi tỉnh, yêu đời vô đối. Thay đổi thật quá nhanh!

\_ ... Sau cú rơi đó...sợi dây chuyền chạy ngược luôn sao? - Tôi đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trên tay Linh hỏi khẽ.

Linh giơ sợi dây chuyền lên cao ngắm nhìn rồi điềm nhiên trả lời:

\_ Ừm...lúc đó hỗn loạn quá không chú ý, thấy nó rơi xuống chỉ biết nhặtlên bỏ vội vào túi. Hơn tháng sau mới lấy ra kiểm tra lại... lúc đó làđã thấy nó chạy ngược rồi!

Tôi trầm ngâm:

\_ Khi một linh hồn đã rời xa nhân thế... Họ sẽ hoá thành một ngôi sao để luôn luôn ngắm nhìn, luôn luôn bảo vệ người thân của mình... Nếuvậy...ngôi sao nào là Jenny? - Tôi ngước mặt lên trời ngắm bầu trời đêmtĩnh mịch, ánh sáng loé lên rồi tắt lịm từ những vì tinh tú chớp loé lao xao, rộn ràng điểm xuyến trên bước thảm đen tuyền của đêm.

Linh nở nụ cười rạng rỡ ngửa mặt lên trời, cất to tiếng giới thiệu rồi quay sang tôi cười khì khì, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

\_ Jenny hả? Hì hì ưm... Jenny ơi! Hôm nay anh sẽ giới thiệu một ngườibạn mới cho em quen nha! Đây là Mai, cô bạn Việt Nam mà anh mới quen!Còn Mai, đây là Jenny, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời...hai người làmquen với nhau đi!

\_ Hé lo Jenny! Chào bạn! Mình tên là Mai! Rất vui được gặp bạn! Bạn thật xinh! Và...bạn thật đáng để ghen tỵ đó! - Tôi vẫy tay chào ngôi saosáng nhất trên bầu trời đang chiếu lấp lánh, mỉm cười thân quen như mộtngười bạn.

Linh sang tôi thắc mắc:

\_ Hả? Sao lại ghen tỵ với Jenny?

\_ Vì Jenny có một người bạn trai rất yêu thương cô ấy. Dù cô ấy khôngcòn ở thế gian nhưng chàng trai đó vẫn luôn nhớ mong đến cô. Cậu ấy thật tuyệt vời! - Tôi vẫn ngước mặt lên cao tự nhiên trả lời không chút ámchỉ, cảm giác như không phải nói về Linh mà đang nói về một người nào đó rất vĩ đại.

Linh cuối đầu, hạ giọng rầm rì:

\_ Ừ... Chưa chắc là tuyệt vời như nhỏ nghĩ đâu!

\_ Là sao?

Chí Linh né tránh câu hỏi của tôi:

\_ À, tốt nhất là nhỏ không nên biết, nhỏ sẽ xa lánh anh mất!

\_ Ồ... Vậy em sẽ không can thiệp tới... chỉ đơn giản... chúng ta là bạn?

\_ Tất nhiên!

Tôi cất to tiếng nói vọng lên bầu trời mênh mông kia.

\_ Hi hi, vậy được rồi! Cả Jenny nữa, mình làm bạn được không?

Linh chụp tay lại thành hình cái loa, cất to tiếng đáp trả:

\_ ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!

\_ Hi hi... Aaaa...lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái như vậy. Trời đêm càng tối càng trong lành ha! - Tôi hít một hơi tận hưởng cái không khímát lành của đêm. Mảnh trăng hoà sắc chiếu lên mặt sông một mảng bao lavàng mát.

\_ Ừm, đúng là lâu rồi anh mới được thoải mái như vậy! Thích thật! - Linh ủng hộ, cậu ấy nhắm mắt mơ màng, chân đung đưa theo điệu nhạc trong tai nghe. Trên trán cậu, miếng băng gạc trắng yên vị bị mái tóc trắng phủlên khuất nửa.

"Baby, baby, baby oooh like baby, baby, baby nooo, like baby, baby, baby oooh.

Thought you'd always be mine, mine..." - Tiếng chuông di động của tôi vang lên réo rắt. Tôi rút tai nghe ra và bật máy trả lời.

Chết! Là ba! Hu hu, đừng nói con khỉ vàng Hạ Khánh Di đã máchtới tai phụ huynh tôi rồi nha! Ba mẹ cùng em đang về thăm ngoại,do tôi kẹt đóng film nên không đi được. Ba gọi đến hỏi tội tôisao? Di ơi là Di, ông hại tôi rồi!

Run run, tôi nuốt khan, rồi bật máy:

\_ Dạ, con nghe ạ.

[Con gái quay xong chưa con?]

\_ Dạ rồi ạ!

[Ừm, Di nó nói là con đang ở nhà Ngọc Linh. Hai đứa con về hồi 9 giờ tối.]

Hả? 9 giờ? Khánh Di khai man sự thật sao? Đang giúp mình hả? Không thể tin được!

[Linh đâu con?]

Tôi run muốn rớt điện thoại xuống sông. Ba tìm Linh. Ba đa nghi như Tào Tháo vậy! Tôi ấp úng:

\_ Sao? Ba muốn gặp Linh hả? .... Linh? Linh ơi...[Ba hồn chín vía mày ở đâu? Tao sắp chết rồi nè!]

\_ Mai ơi! Tắt đèn ngủ sớm đi! Khuya rồi đó! - Chí Linh bịt mũi giả giọng Ngọc Linh đang réo tôi. Wow! Cậu ta giả giọng nó giống thật đó!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, Linh bụm miệng cười khúc khích, hai mắt nhắm tít lại run run lên.

\_ Dạ! Nó kêu con đi ngủ rồi đó ba! Dạ, vậy thôi con ngủ sớm đây! Ba mẹcũng ngủ sớm để ngày mai cùng em lên sớm nha! Vâng, con chào ba! Chúc ba ngủ ngon! Moah! - Tôi vẫn tiếp tục huyên thuyên với ba, đưa đôi mắtliếng thoắng nhìn cái con người chưa thôi ngừng cười bên cạnh. Phù!Thoát nạn trong gan tất. Nếu ba mà biết giờ này tôi vẫn lôngbông bên ngoài là chết chắc. May mà có Chí Linh cứu bồ! Hênthiệt!

Hôn chụt vào điện thoại một cái rồi gác máy, tôi quay sang Linh đang ôm bụng cười khằng khặc, thúc hông trêu chọc:

\_ Anh gan quá ha! Dám giả giọng Ngọc Linh lừa ba em nữa!

\_ Làm vậy đỡ hơn là để ba nhỏ biết bây giờ nhỏ vẫn chưa về nhà! Lúc đónhỏ sẽ tan xác cho mà xem. Mà công nhận nhỏ cũng gan thật! - Linh nheomắt, tíu tít giải thích với tôi.

\_ Gan gì?

Chí Linh lí giải:

\_ Dám ngồi chơi một mình với người con trai lạ quen chưa được bao lâu,mà lại ở cái nơi vắng vẻ này nữa! Đúng là quá can đảm luôn!

Tôi phản pháo lại, lấy câu của người đối lại người:

\_ Vậy hả? Ờ...vậy chắc...em cả tin! - Không biết bây giờ là ai cả tin hơn ai nữa.

\_ Ha ha ha... Cả hai chúng ta đều dại dột ngang nhau! Hi hi hi... - Linh cười lăn lộn khi nghe câu trả lời của tôi. Nhìn cậu ấy vui vẻ như chưahề xảy ra chuyện gì. Cậu ấy thật lạc quan!

Tôi cũng cười theo:

\_ Cười nhiều quá coi chừng té xuống nước bây giờ! Hì hì!

\_ Mà...xem ra nhỏ với ba nhỏ thân thiết quá ha!... Ba nhỏ quan tâm nhỏghê ấy! - Linh chợt ngưng cười, giọng nói trầm trầm không còn đùa cợtnữa.

Tôi tự hào trả lời:

\_ Ừm! Ba rất yêu thương em! Em cũng vậy, rất tôn trọng ba! Còn anh, anh thương ba hay mẹ nhiều hơn?

Giọng Linh nhỏ xíu, chất chứa đầy ai oán khó tả:

\_ Không biết nữa.

\_ Sao vậy?

\_ Vì trước giờ anh chưa từng trò chuyện với cha mẹ mình thân mật như thế. - Linh xìu giọng thỏ thẻ, đôi mắt cụp xuống buồn buồn.

\_ Tại sao vậy?

Giọng Chí Linh âm trầm:

\_ Vì... không biết nữa! Nhưng tóm lại là không có!

Cậu ấy có một gia đình không được hạnh phúc sao?

\_ Ưm...có lẽ họ có lí do riêng, nhưng dù gì thì họ cũng là cha mẹ anh!Thôi! Anh đừng buồn nha! - Tôi bối rối không biết ứng xử thế nào. Quảthật tôi chưa từng trải qua cảm giác đó nên không biết được cảm giác của Linh. Cuộc sống của cậu ấy bi thương quá!

\_ Ừ, mặc kệ đi! Không quan tâm, không có họ anh vẫn sống tốt mà! Khôngnhớ làm gì nữa! Mệt óc! - Linh gạt qua, gương mặt tươi tỉnh trở lại,bâng quơ hát khe khẽ theo một bài hát.

Tôi vỗ vai cậu ấy mỉm cười, lấy lại sự vui vẻ cho cả hai.

\_ Ừ, vui lên đi nha!

Không khí trong veo mát lành vỗ về vào xúc giác con người. Tôi vuốt lạiđuôi tóc cao bị gió nghịch phá, mắt đăm chiêu về một nơi xa xăm như đốtlửa.

Hơn 11 giờ đêm rồi! Con Dolly kia mày ở đâu? Mày có biết khuya lắm rồikhông? Mày có bị gì không? Đừng làm tao lo đó! Nửa tiếng nữa mày chưa về là tao chạy thẳng tới đồn công an báo mất tích thật đó! Mau về đi!

"Baby, baby, baby oooh, like baby, baby, baby nooo..."

\_ Alo, mày đang ở đâu vậy con nhỏ kia? - Vừa thấy số nó nhấp nháy trênmàn hình là tôi đã bật máy trả lời, nói như hét vào điện thoại. Vừa nhắc là đã gọi, giờ này mà nó chưa lếch xác tới ngõ vào nhà sao? Thật là...

[Tao về tới ngõ vào nhà rồi nè! Mày ở đâu? Tụi mình phải về cùng lúc ba mẹ tao mới không có nghi!]

\_ Dạ, em đang ở trên cầu nè chị! Mày đâu? Tao có thấy mày đâu?

[Cầu? Tao đang dựng xe ở dốc cầu, mày đâu?]

\_ Mày ở cầu nào?

[Cầu mới xây ở lộ lớn, mày đừng nói là mày đi đường cũ về nha!]

\_ Nó đó! Giờ sao? Đi một vòng tới chỗ mày chắc tới 12 giờ đêm luôn quá!

[Hay tụi mình cứ đi hai con đường khác về rồi hẹn nhau trước cổng ha!]

\_ Ừ, cũng được! Lẹ lên nha! Tao buồn ngủ rồi đó!

[Ừ, tao đi đây, bái bai.]

"Tút...tút..."

Tôi tắt máy, quay sang Linh tần ngần, như hiểu ý tôi, Linh mở lời:

\_ Thôi, khuya rồi, nhỏ về trước đi! Anh ở lại đây một mình cũng được!

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cơn gió xôn xao ve vởn bên tai, tiếng lít rít của lũ dế càng rộn ràng. Nét mặt Linh thuần khiết, trong veo như nhữnghạt sương đêm, ráo hoảnh nhìn tôi.

Tôi bặm môi, tiếc rẻ:

\_ Anh ở lại đây một mình có được không?

\_ Được mà! Nhỏ đi rồi nhưng còn Jenny ở đây với anh mà! Đừng có lo! - Linh mỉm cười ôn nhu.

\_ Làm sao để gặp lại anh? - Tôi ngây ngô hỏi.

\_ Lại là câu hỏi này. - Chí Linh nháy mắt cười đắc ý. - Sao? Thích anh rồi hả?

Tôi bĩu môi, biện minh:

\_ Xì, tại em còn thiếu nợ nên phải biết ân nhân ở đâu mà đền đáp chứ?

Linh nghiêng đầu nhìn tôi nhắc nhở.

\_ Hi hi, không phải là nhỏ trả nợ xong rồi sao? - Linh nghiêng đầu nhìn tôi, nhắc nhở.

\_ Ủa? Vậy là xong rồi hả?

Linh nhướn mày trêu:

\_ Ừ, chứ muốn sao nữa? Hay là muốn trả luôn lãi suất nợ?

\_ Ý, không có! - Tôi nhảy xuống khỏi lang cang, sượng sùng, bước tới gạt chống xe của mình. - Vậy thôi em đi!

\_ Ê, chưa xong mà! - Linh vẫn ngồi trên lang cang quay đầu lại réo tôi.

Tôi phụng phịu, ngoáy đầu lại trả lời:

\_ Gì nữa? Xoá nợ rồi mà!

Chí Linh giương đôi mắt long lanh đen láy lên nhìn tôi.

\_ Nhưng...bây giờ...tới lượt anh nợ nhỏ!

\_ Là sao?

Linh gõ gõ ngón tay lên vết thương trên trán Linh, má lúm lên núm đồng tiền sâu hoắm, cất tiếng trả lời:

\_ Nhỏ ở đây với anh như vậy là trả đủ nợ rồi, thêm việc "trị thương" miễn phí cho anh nữa... Vậy là anh nợ nhỏ rồi!

\_ Hi hi, vậy là em có quyền đòi nợ anh, nhưng em không biết anh ở đâu để đòi nợ?

\_ Bất cứ lúc nào nhỏ muốn! Chỉ cần kêu lên "NGUYỄN CHÍ LINH! Tôi muốngặp anh!" là anh có mặt liền! - Linh chun mũi lộ ra vẻ bí hiểm.

\_ NGUYỄN CHÍ LINH! Tôi muốn gặp anh! - Tôi đưa bàn tay lên miệng bắc thành hình cái loa réo gọi.

Linh giơ tay lên cao, cười tít, gương mặt rạng rỡ cất to tiếng đáp trả:

\_ Có mặt!

\_ Hi hi,nhớ đó nha! Không được thất hứa đâu! Bây giờ anh là "con nợ" của em rồi đó! - Tôi cười thật tươi, trong lòng lâng lâng một cảm xúc vuivẻ khác lạ. Cảm giác ấm áp tự nhiên mà tôi chưa hề có.

\_ Hả? Nói gì nghe ghê quá vậy? - Mặt Linh méo xệch nhìn tôi, gãi gãi đầu.

Tôi yên vị trên yên xe ngoay ngoắc lại trả lời:

\_ Ừ, vậy đó! Con nợ! Thôi em về nha!

\_ Ừ, bye! - Chí Linh vẫy tay chào tôi, nụ cười vẽ trên môi ngọt ngào dõi theo tôi. - Ý, còn cái này nữa! - Linh sực nhớ điều gì đó, réo tôi lại.

\_ Còn gì nữa? - Tôi thắng gấp vòng xe vừa đạp, ngoáy đầu lại hỏi.

Chí Linh ậm ừ cúi đầu thú tội, nhãn quang đen láy tinh khiết dấy lên tia hối lỗi, mái tóc trắng kiêu hãnh tung bay trong gió.

\_ Ờ… thực ra thì… chúng ta sinh cùng một năm đó!

\_ Hả ? Cái gì? - Tôi mở to miệng ngơ ngẩn, mắt tròn mắt dẹt nghe câu tự thú của Linh. Cậu ấy bằng tuổi tôi sao?

Never! Nhìn trẻ lắm cũng phải 17-18 tuổi. Nét mặt cậu phong trần mangtheo sự từng trải, bi kịch, không còn chút non nớt, hồn nhiên như mộtteen boy 15 tuổi bình thường. Tôi đang sốc. Hoá đá.

\_ Ưm...nhỏ có thể xưng cậu - tớ bình thường hay xưng như sáng giờ quenrồi để nguyên như vậy luôn? - Linh ngượng nghịu nói tiếp, nụ cười đơ đơlàm tôi cũng cứng ngắc người theo.

\_ Ơ... - Tôi vẫn bị đóng băng do chưa tiếp thu kịp, đôi mắt dán chặt vào gương mặt tuyệt mĩ ngây thơ, vô tội đang cụp mắt lí nhí kia.

Linh gạt phắt đi, như sợ cả hai đều ngượng, cậu ngước mặt toét miệng cười hì hì.

\_ A... thôi... thôi... coi như Linh chưa nói gì nha!

\_ Nguyễn Chí Linh! Cậu hay lắm! Được, ghi thêm tội, từ từ tôi sẽ xử cậu sau! - Tôi thu tầm mắt nguy hiểm của mình quét qua Linh, thay đổi xưnghô đột ngột làm cậu ấy ngớ cả người.

Linh cười khổ trước lời đe doạ của tôi, giọng lí rí áy ngại:

\_ Nhỏ cũng... thay đổi nhanh quá ha!

\_ Còn kêu nhỏ nữa hả? - Tôi gắt lên, tay chống hông hăm he.

\_ Ý, không! Hi hi! Nhỏ... à bạn Mai! Bạn Mai về vui vẻ! Cẩn thận nha! -Linh xuống nước nịnh nọt. Nghe xưng hô bạn bè làm tôi cảm thấy cảm giácgiữa tôi và Linh bỗng gần nhau hơn, dễ đồng cảm hơn.

Tôi liếc xoáy Linh, miệng tủm tỉm cười, quay mặt đi, chân bắt đầu tua lại vòng quay của xe:

\_ Biết điều đó! Đi à!

Ánh mắt của Linh vẫn dán theo tôi. Trong bóng đêm, vẫn nụ cười ấm áp đó, nó bừng sáng như một bông hoa hướng dương dưới nắng, sưởi ấm cả ngườitôi bằng nụ cười của nắng phương Nam.

Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn,ba mẹ tôi sẽ về, còn bộ film đang quay dở, còn nhiều điều khác phải làm. Cái chân bị nứt xương do xe tôngcủa tôi cũng đã lành rồi, sắp tới phải trở về câu lạc bộTeakwondo để tập luyện trở lại thôi. Oa, nhiều việc quá! Buồnngủ ghê! Về ngủ nghỉ dưỡng sức thôi!

\*\*\*

Cô gái nhỏ chìm dần trong đêm sâu hun hút. Trên cầu, chàng traithanh tú vẫn dõi theo với ánh nhìn trìu mến, nhưng day dứt:

\_ Trong sáng thế này làm sao tôi để cô biết đến sự thật đượcđây Hàn Băng? Nếu đã biết, liệu nụ cười đó sẽ còn tươi đẹpnhư lúc này được không?

Tiếng thở dài trôi theo gió, man mác chìm trong bóng tối. Nguyễn Chí Linh dò số trên di động, cất tiếng:

\_ Jon, Tiểu Bạch về đến nơi an toàn rồi. Từ nay giao việc bảo vệ cô ấy cho tôi và Black lo.

[...]

\_ Ừ, tôi đã tiếp cận được rồi. Yên tâm đi. Lần sau, gặp tôi với cô ấy đi cùng thì đừng giật mình nhé! Hi hi...

[...]

\_ Ok, bye cậu.

Nhướn mày, Linh cất điện thoại đi, ngẩng mặt lên trời cao ngắm "ngôi sao Jenny".

- Jen à, cô ấy thật đáng yêu. Có phải không? Hai năm rồi, em làm anh khổ sở đã hai năm. Hình như...đã đến lúc anh xếp em lại ở một góc trong tim để đón nhận một "thiên thần" mới thay em rồi nhỉ? Em vui chứ? Anh biết, Jen luôn muốn làm anh hạnh phúc. Bâygiờ lớn rồi, suy nghĩ cũng hết bồng bột như trước. Tự nhiên... Anh thèm được yêu! Phải đi tìm tình yêu mới được! Em nghĩ nênbắt đầu từ ai đây hả Jen?...

Nụ cười chàng trai rạng rỡ. Bầu trời cao vợi, mênh mang. Ngôisao kia toả sáng đầy hấp lực, chớp lấp lánh như đang vẫy chàoChí Linh.

Người thiếu niên vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt do sương, thả chânxuống mặt đất, tiếng đảo chân nhè nhẹ, rảo bước nhàn hạ trêncon đường vắng vẻ.

[Sắp 0 giờ rồi, công việc mới sắp bắt đầu. Nhiệm vụ trướcmắt thật thú vị. Nhím xù ơi là nhím xù, trông mong vào cậuhết đấy, hi vọng cậu đừng gây hoạ với Tiểu Bạch là tớ an tâmrồi! Fighting!]

## 42. Q.3 - Chương 3.1 : Nhiệm Vụ Khả Thi

3 ngày sau.

Trên chiếc Limo đen quen thuộc.

\_ Anh Red, còn nhận ra Thi đẹp trai không nhỉ? - Thi cầm cái gương soi,lấy bút đen vẽ lên mép một nốt ruồi bự tổ chảng, tóc tai đánh rối bù xù, nhưng đã nhuộm lại màu đen thuần tuý, trên mặt, cậu cố tình đánh phấnsậm màu và vẽ những đốm tàn nhang cho gương mặt thanh tú trở nên thậtxấu xí.

Chí Linh ngồi kế bên, ngán ngẩm nhìn cậu em đang ra sức hoá trang chothật xấu mà bật cười. Nhưng chính cậu cũng đã hí hoáy phá hoại gương mặt tuấn mỹ của mình chẳng kém cạnh Hoàng Thi. Mái tóc bạch kim đã nhuộmđen trở lại, xoăn tít. Linh đen cặp kính to che hết nửa khuôn mặt và vẽthêm những nốt mụn rỗ trông thật xấu xí. Giờ trông hai anh em nhà ChíLinh thật khó để hình dung, từ hai chàng trai dung mạo kiệt xuất giờchẳng khác quỷ dạ xoa hiện hình.

Linh cười hô hố chọc Thi:

\_ Cha sinh hai đứa con xinh trai như thế mà giờ lại làm mặt khủng khiếp thế này. Phụ Hoàng mà thấy chắc chết ngất thật quá!

Thi xua tay:

\_ Uầy, hi sinh vì công việc. Đáng mà! - Rồi lại chấm cọ vẽ tiếp.

Nhím xù ngồi cạnh bên hai anh em mang gương mặt xấu hơn quỷ đó, thở dài:

\_ Đủ rồi hai chú! Làm quá!

Nguyễn Chí Linh tức mình lấy cọ vẽ gõ đầu Minh cái cốc:

\_ Hừ! Làm ơn báo oán hả? Hai đứa bọn tớ tự hạ thấp nhan sắc của mình làtại ai? Tớ biết, nhan sắc của tớ quá đẹp trai, dù làm xấu cách mấy vẫnthấy đẹp trai. Cậu sợ cạnh tranh không lại mới dèm pha chứ gì?

Hoàng Thi được dịp a dua theo:

\_ Đúng rồi á! Anh ấy ganh tị với nhan sắc "chim sa cá lặn" của anh emnhà mình đó! Nếu không vì muốn cho anh là người nổi bật nhất võ đường để mong lọt vào mắt xanh của "nàng ấy" thì tụi mình đâu cần biến bản thânthành "cơm chiên, cá mặn" kiểu này đâu.

\_ Ặc, ặc. - Minh ho sặc sụa. - Thôi được rồi thưa Mã Giám Sinh với TúBà, tôi biết cái thân tôi rồi ạ. Đừng có tự sướng nữa! Kinh quá!

Nhóc Thi bĩu môi, rủa lèm bèm:

\_ Em mà là Tú Bà thì em đã bán anh qua Trung Quốc lấy tiền từ lâu rồi! Plè!

Chí Linh lấy phấn trắng đắp thêm lên khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của nhím xù. Nhím nhăn mặt, đẩy cái cọ ra, léo nhéo:

\_ Đủ rồi! Đừng có đánh nữa! Mặt tớ sắp thành vampire rồi. Để cho tớ yên!

Linh gạt cọ xuống, vơ lấy cái Ipad đọc tài liệu cốt để cho Hiểu Minh nắm rõ đối tượng hơn:

\_ Mục tiêu là Thái Thiên Vi, con gái của chủ tịch Thái Hoàng - ông chủngầm của Club Bar. Năm nay cô ta 17 tuổi, là một hot girl có tiếng ở Sài Gòn. Nổi tiếng sống phóng khoáng, yêu đương lăng nhăng, thác loạn. Nếunhư chinh phục được y thì chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận lão "cáo già"Thái Hoàng. Vì vậy, nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng này sẽ dành cho Blacknhà ta. Cậu phải làm tốt nhiệm vụ này đấy! Hôm nay, Thiên Vi sẽ đến câulạc bộ Taekwondo của thành phố để nhập môn, với thân phận là một võ sưđẳng tứ thì cậu phải làm mọi cách để nàng ấy chú ý đến cậu đấy. Nhưng mà thật ra là cậu thường cũng "chói loà" lắm rồi nên cứ tự tin y sẽ liêuxiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Rồi Linh nhướn mày, nhìn ra ngoài cửaxe. Đối diện bên kia đường, trung tâm thể dục - thể thao thành phố hiệndiện ngay trước mắt. Hôm nay, câu lạc bộ Taekwondo sẽ khai giảng lớp học mới.

Theo nhiệm vụ được giao, cả Linh, Thi và Minh sẽ thực thi kế hoạch tiếpcận cô thiên kim của một gã trùm buôn lậu sừng sỏ trong lớp vỏ một đạigia chân chính. Gã Thái Hoàng - theo thông tin điều tra chính là ngườiđứng sau chi phối hoạt động của Club Bar - hộp đêm đã liệt vào danh sách khai trừ của các điều tra viên. Quán bar lớn nhất nhì thành phố đó đãthu nhận một lượng hàng cấm khủng là các chất kích thích, ma tuý tổnghợp để cung cấp cho khách làng chơi và phân phối cho hệ thống các tụđiểm ăn chơi khác. Đầu mối hàng cấm đó lại dính líu đến đường dây buônbán ma tuý xuyên Á mà nhóm Q đang điều tra nên mục tiêu hiện tại đangnhằm vào gã Thái Hoàng là chính. Cách tốt nhất để tiếp cận gã sẽ làThiên Vi - cô công chúa được gã hết mực yêu chiều. Sau lần bàn bạc, nhóm Q đã thống nhất người tiến hành nhiệm vụ sẽ là Hoàng Hiểu Minh - độitrưởng gương mẫu của đội.

Hiểu Minh bình thản, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Cậu chuẩnbị lại trong ba lô bộ võ phục trắng quen thuộc. Đã lâu rồi cậu không mặc nó, cảm giác có chút hoài niệm, vì mỗi lần mặc nó, tức là cậu đangluyện tập điên cuồng. Chiếc áo này có cả máu và mồ hôi của cậu thấm đẫmtrong đó. Bao năm cậu lao vào võ thuật chỉ vì một mục đích duy nhất: tựtay giết chết kẻ đã khiến cuộc sống của cậu trở thành một sắc đen ngậptràn mùi máu tanh tưởi. Thật tàn bạo cho một tâm hồn chưa đầy 16 tuổiđầu.

Cậu vẫn im lặng như mọi khi. Tai lắng nghe thông tin từ cậu bạn, Minhphải miễn cưỡng tham gia trò tiếp cận quái quỷ này vì cái bọn a dua vớicái danh phận đội trưởng của cậu, không thể nào chống đối được với cáilí luận khó đỡ của cái đám đó: “Đội trưởng thì phải làm gương!”.

Hoàng Thi và Linh chuẩn bị bước ra khỏi xe, họ sẽ đi theo hướng khác đến cổng trung tâm để không bị chú ý. Nhưng đột nhiên, Chí Linh nhíu mày,kéo tay Thi lại, lẩm bẩm:

\_ Là cô ấy!

Thi nhìn tay hướng anh trai mình chỉ, hỏi:

\_ Ai vậy anh?

Minh cũng nhìn ra, thở dài:

\_ Thật xúi quẩy. Chúng ta đổi kế hoạch được không?

Linh hừ lạnh, gắt:

\_ Nhảm. Vẫn thi hành. Tốt nhất là cậu hạn chế gây sự với cô ấy giùm tớ là tốt nhất.

\_ Tớ chả thèm! - Minh nhún vai, rồi giành quyền ra khỏi xe trước với cái mũ lưỡi trai đen che khuất mặt. Cậu băng qua dòng xe cộ chen chúc đểđến câu lạc bộ võ thuật.

Nguyễn Chí Linh lắc đầu, nhìn theo cậu bạn đáng ghét, đến khi tên bạn ấy mất dạng sau cánh cổng của trung tâm thể thao.

\_ Cô bé đó là người quen của hai người hả? - Thi hỏi anh mình.

\_ Không cần biết đâu nhóc. - Linh xoa đầu Thi, cậu cũng ra ngoài theo Minh.

Hình như cô bé ấy rất là phiền toái đối với cả Linh và Hiểu Minh. Chỉ có Thi là chẳng hiểu được gì. Cậu nhóc hớn hở trưng diện cái bộ mặt qua“điểm trang” rất kinh dị của mình ra ngoài, hù một cậu bé đang chơi gầnđó phải khóc ré lên, bỏ chạy mất dạng.

\_ Há há, kinh khủng tới mức con nít tưởng ông kẹ sao ta? - Hoàng Thicười đắc ý, vác theo cái ba lô của mình băng qua đường. Bắt đầu nhiệmvụ.

\*\*\*

Hôm nay tôi không có cảnh quay, lại vừa đúng ngày lịch tập ở câu lạc bộ, chân thì đã lành được 8, 9 phần. Thế nên, tôi quyết định trở lại CLBTaekwondo để luyện tập trở lại. Nghỉ tập hơn tháng nay, không biết ở võđường có gì mới không nhỉ? Mà sợ là thầy sẽ lột da tôi vì bỏ tập lâu như vậy mất. Hi vọng cái cớ chân đau sẽ làm thầy xiêu lòng.

Tôi đến nơi khá sớm, hôm nay câu lạc bộ rất đông người, hình như là đang tuyển thêm môn sinh mới thì phải. Ya, vậy là tôi lại sắp có thêm tốpđàn em mới rồi. He he.

Khu gửi xe đông, xe máy lẫn xe đạp theo nhau chạy vào. Một số bạn cùnglớp võ vẫy chào tôi, tay bắt mặt mừng. Hôm nay không có nắng, khoảng sân mát rượi rộng lớn dành cho nhóm bạn chơi đá cầu đang vui chơi. Cạnh bên là sân tennis đang tập. Tôi gửi xe xong, đi vào võ đường. Lối kiến trúc hiện đại, rất rộng với sàn gỗ nâu sạch sẽ mở ra trước mắt. Nhiều đôimắt to tròn nhìn tôi, họ mặc võ phục trắng tinh, cả đai đeo trên hôngcũng trắng nốt – cấp bậc nhỏ nhất trong Taekwondo. Còn tôi, bộ võ phụcđã hơi ngả vàng, đeo đai đỏ đen tam đẳng. Chính vì vậy mà khi bước vàlớp, những ánh mắt bỡ ngỡ kia nhìn chằm vào tôi, mang theo vẻ ước ao vàngưỡng mộ vô cùng. Trong lớp tôi có khá đông học viên luyện tập, cách 3tháng sẽ tuyển sinh một lần, tức là sau một lần thi lên cấp.

Tôi học võ từ bé xíu, cũng cho là có năng khiếu võ thuật chút ít. Giờđây, hơn 10 năm luyện tập, tôi đã trở thành "sư tỉ" kì cựu trong lớp, từ một môn sinh bình thường trở thành trợ lý của huấn luyện viên. Đôi khi, tôi là người trực tiếp đứng ra giảng dạy cho môn sinh cấp dưới. Nhưngkhông phải vì vậy mà tôi bỏ tập luyện, tôi vẫn cùng nhóm cùng đẳng tậpluyện quyền, cước và đấu giao hữu đều đặn. Cả tháng nay trốn biệt, dù đã xin phép thầy nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo. Sợ thầy giận ghê!

Chưa tới giờ học, đám cấp dưới loi nhoi cầm gối tập cái thế đá. Số kháctúm tụm lại tám chuyện hoặc cùng tập đi mấy bài quyền, đối luyện. Điểmchung của họ mỗi khi nhìn tôi thì đều nhoẻn môi, chào liền: "Sư tỉ!".Lớp võ y như một gia đình, ai nhập môn sớm thì người đó trở thành anh,chị lớn. Tôi đã thành "khỉ già" trong đám "nai tơ" này nên có nheo nhóckhông biết bao nhiêu là "tiểu muội", "tiểu đệ". Tất nhiên tôi cũng có"sư huynh" và "sư tỉ" lớn đàng hoàng. Nhưng trên tất cả, "sư phụ" vẫn là nhất!

Tôi chỉnh lại cái đai trên hông, bộ võ phục đã hơi ngắn. Sau đó đi vòngvòng khắp phòng tập rộng cả trăm mét vuông hóng hớt. Phòng tập này không chỉ riêng của lớp Taekwondo. Buổi sáng còn có lớp Vovinam học, phíađằng trước mặt có cả võ đài cao của lớp Quyền Anh, lớp Karatedo học trái lịch của Taekwondo. Còn buổi đêm là của dân Wushu. Nói chung đây là nơi có rất nhiều môn võ cùng hội tụ.

Tôi đi dần ra hướng cửa lớp, ý chờ "sư phụ" tới để diện kiến. Mắt thì lo đảo khắp nơi tìm chuyện vui. Vô tình, một bóng người vút qua, mang theo thứ vật thể gì đó cứng ngắc, va vào vai tôi đau điếng. Va mạnh đến nỗitôi và con người đó cùng té quỵ xuống sàn.

Tôi nhăn nhó, ôm vai rên rỉ, đau ê ẩm muốn chảy cả nước mắt:

\_ Ui da! Đau quá đi! Đi ăn cướp sao mà đi nhanh vậy chứ? - Vừa rên, vừarủa, tôi quay mặt nhìn kẻ vừa đụng trúng mình. Là con trai, tóc nâu nâu, mặc áo pull đen và quần kaki nâu, chân đi giày bata trắng. Hắn cũng bịngã xuống sàn, tay ôm lấy vai trái của mình, nhăn nhó. Chiếc mũ lưỡitrai rơi cạnh bên, cùng cái ba lô đen. Trong khi tôi đã tự đứng dậy được thì con người kia vẫn ôm lấy vai trái, mặt cúi xuống như nén đau.

Gì chứ? Hắn đụng ngã tôi, tôi cũng đau đấy. Vậy mà giờ con người đó ngãbệt dưới sàn, không đứng dậy nổi. Con trai gì mà yếu nhớt!

Tôi bực mình, chống hông, gắt:

\_ Làm tôi ngã thế mà còn không xin lỗi hả? Cậu định ngồi đó tới chiều luôn sao?

Hắn bấu chặt tay xuống sàn, sau đó vùng vằng đứng dậy, nhìn tôi hậm hực.

Nhưng mà...

Cái lúc cái gương mặt ấy khắc vào võng mạc tôi... Gương mặt thon, cằmnhọn với làn da trắng, nhưng trông hơi tái xanh. Chân mày kiếm, cũng nâu nâu cùng cái mũi cao, thẳng đẹp. Làn môi hồng nhẹ, trông rất mịn. Và... cả đôi mắt màu hổ phách kì lạ, đôi mắt buồn thật buồn, to và trong veo. Đôi mắt đó đang liếc tôi rõ ràng, rồi hắn cúi người, nhặt chiếc mũ chụp lên đầu, tay phải xốc ba lô lên. Định quay đi. Tuyệt nhiên không hé môi nửa câu.

Tôi sững sờ. Đứng lặng. Sao... gương mặt này trông quen quá! Cả conngười đó toát lên nét thanh khiết, lạnh lùng như băng tuyết. Cái vẻ caongạo vẫn thế. Ánh nhìn đó khinh miệt tôi như một con kiến nhỏ bé, tầmthường. Rất quen! Tên này là... 620 ngàn của tôi! Tên đã đụng vào xe tôi hôm tổng kết năm học! Là tên thiếu gia hống hách, khó ưa đó! Không saiđược! Là hắn! Chết thành tro tôi cũng nhận ra. (do đẹp trai quá mà!)

Tôi hất hàm, ghị cái ba lô của tên đáng ghét đó lại:

\_ A! Cố nhân! Còn nhớ tôi chứ?

Hắn đứng khựng lại, nhìn lướt qua tôi một cái, rồi cho tay vào túi. Đi tiếp.

Tôi nghiến răng, chặn hắn lại:

\_ Sao hả? Ôn thần, lần nào gặp cậu là tôi cũng gặp xui hết vậy? Làm tôi té không biết xin lỗi à?

Tên con trai tóc nâu đứng im, không phản kháng, mắt nhắm lại để xoè ra hàng mi cong cong. Hắn đang vờ không thấy tôi sao?

Tôi tức tối, xô vai hắn một cái:

\_ Cậu đang giả điếc đấy à? Sao không xin lỗi tôi?

Vẫn im lặng. Trơ lì. Dửng dưng.

Tôi muốn sôi máu thật rồi. Hứ! Đồ nhà giàu chảnh choẹ mắc ghét! Hình như hắn là người thiếu giáo dục về cách xử sự thì phải?

Được lắm! Cái tên này! À há, sao hắn lại đến võ đường? Chẳng lẽ... hắnlà môn sinh mới? Ha ha, đúng rồi! Vì tôi nhớ rõ mặt từng anh em tronglớp mà. Hắn chắc chắn là tới gia nhập nhóm đai trắng. Vậy suy ra, hắnsắp làm đàn em của tôi!

Tuyệt quá còn gì! Ha ha, hắn xui thật rồi, tự mò vào đường chết. Kha kha!

Tôi vuốt tóc, cố ưỡn ngực, nhón chân cho cao bằng hắn. Cười khoái trá:

\_ Nè, ma mới hả?

Lần này, đôi mắt hổ phách mở ra, hừ lạnh rồi bỏ đi. Hắn lướt qua mặttôi, mùi hương hoa rất nhẹ, dìu dịu lan dần trong mũi. Dáng cao khẳngcủa người thiếu niên đó mất hút sau cửa phòng thay đồ. Xuỳ, đi học võ mà bày đặt xịt nước hoa. Con trai gì mà xí xọn gớm!

Tôi nhìn theo, cười nửa miệng. Lần này có cơ hội trả thù rồi! He he! Tên đáng ghét! Lần này mi tiêu là cái chắc!

\*\*\*

Thầy tới lớp rồi, thấy tôi về lớp, thầy rất mừng. Nhưng kèm theo lànhững bài tập khó khăn hơn dành cho tôi vì cái tội nghỉ quá lâu. Lớpđược anh Hoà - "đại sư huynh" điều động tập hợp. Những tiếng hô hét chấn động cả lớp học, tràn đầy sinh khí. Vừa khởi động, tôi vừa đảo mắt tìmtên thiếu gia bên nhóm mới nhập môn kia. Không thấy đâu. Hắn trốn đâurồi nhỉ?

Luyện xong bài căn bản cũng không thấy tên thối tha kia xuất hiện. Haylà hắn biết tôi học ở đây nên sợ quá trốn luôn rồi? Hèn nhát!

Khởi động xong, thầy cho cả lớp ngồi. Gần cả trăm con người mặt đồ trắng xếp hàng thẳng tắp, ngồi xếp bằng dưới sàn. Thầy tôi đứng phía trên,dáng lực lưỡng, mặt uy nghiêm (nhưng thật ra rất hiền và vui tính), bộvõ phục trắng muốt cùng cái đai cấp Lục đẳng huyền đai oai mãnh đi tới.Bộ đồ làm bằng vải thô mỗi lần cử động lại kêu lên sột soạt. Như mọikhi, mở đầu là thầy sẽ nói lời chào với môn sinh mới, sau đó thông báonội dung sẽ học hôm nay. Nhóm nhất, nhị, tam đẳng xếp thành một nhóm,đeo đai đỏ đen nổi bật. Vừa nghe thầy phát biểu, tôi vừa vỗ tay, mắt vẫn dáo dác tìm kẻ xấu xa kia.

Tiếng thầy trầm trầm, vang vọng:

\_ Hôm nay, võ đường Đệ Nhất chúng ta vinh dự đón chào một huấn luyệnviên trẻ từ Anh trở về, sẽ hỗ trợ phụ trách huấn luyện cho các võ sinh.Hi vọng từ nay võ đường chúng ta, với sự xuất hiện của vị huấn luyệnviên mới này sẽ ngày một phát triển và tìm ra nhiều tài năng mới cholàng Taekwondo thành phố. Nào, xin mời đón chào cậu Hoàng-Hiểu-Minh.

Tiếng vỗ tay lốp đốp vang lên. Tôi tò mò hóng cao cổ xem ông "thầy" mới đến.

Từ phía xa, cái dáng cao dong dỏng với bộ võ phục có hơi ngả màu, đaiđen Tứ đẳng đang đi tới. Người đó đi khoan thai, tự tin đến gần chúngtôi. Càng lúc càng gần.

Tôi nghe xung quanh đã có tiếng xì xầm:

"WOW!"

"Đẹp trai ghê nha!"

"Ôi! Y như diễn viên vậy đó! Đẹp quá!"

Còn tôi, tay rụng rời, hết muốn vỗ, muốn rớt cả hàm ra. Mặt méo xẹo. Thì ra... cái... cái tên va vào tôi là huấn luyện viên mới sao? Có nằm mơkhông?

Hắn bước tới gần thầy rồi cúi chào ông (do cấp bậc nhỏ hơn) sau đó quayxuống toàn lớp, đảo mắt quanh, đến khi nhìn thẳng về phía của tôi, rồicất giọng:

\_ Xin chào! Tôi là Hoàng Hiểu Minh, huấn luyện viên mới của lớp. - Tiếng có phần rít lại, đôi mắt đó rõ ràng là đang dành mấy câu phía sau choriêng tôi. - Rất-vui-được-làm-quen.

Tôi rụt cổ, cúi đầu, che mặt. Thôi xong rồi, kì này mình mới là đứa chết chắc!

Thôi xong thật rồi! Tôi đã đắc tội với huấn luyện viên mới.Chắc từ nay không dám đến lớp võ nữa quá! Tại sao lại xui rủi thế này?

Một tràng pháo tay giòn rụm của đám võ sinh dành cho ông thầymới. Riêng tôi cứ cúi gằm mặt, tay vỗ lép đép như pháo lép,mặt mày muốn tìm cho chui cho đỡ quê.

Ánh nhìn của cha huấn luyện viên mới cao ngạo, hất hàm, nhìn về phía nhóm đai trắng:

\_ Tôi muốn phụ trách huấn luyện môn sinh mới. Như vậy để tiện quản lý hơn. Có được không thầy Quốc?

Thầy tôi cười niềm nở:

\_ Tất nhiên. Cậu có thể tìm thêm trợ lý ở nhóm Đệ tam đẳng huyền đai.

Thầy ơi! Sao thầy cõng rắn cắn gà nhà thế kia? Đệ tam là dính tới em đó thầy! Hu hu, hi vọng là cái tên thiếu gia ác ôn đóđừng chỉ tới mình.

Hoàng Hiểu Minh (là tên thầy mới đáng ghét), hắn đảo qua nhómđai đỏ đen đang ngồi một dọc ở bên trái hàng. Tiếng trầm trồ,xuýt xoa quanh tôi cứ vang lên khe khẽ. Tôi càng lúc càng cúiđầu thấp hơn. Cầu trời là hắn đừng có chỉ trúng tôi! Hứchức!

Tên huấn luyện viên ác ôn đó đi đến ngay hàng của tôi. Cánh tay khẳng chỉ về hướng:

\_ Cậu...

Tôi liếc mắt nhìn, hắn chỉ anh Nghĩa Danh đang ngồi phía trước tôi. Hú hồn!

Nhưng không, cánh tay đó phẩy nhẹ, rồi húng hắng giọng:

\_ Cô bé ngồi sau cậu - Phượng Mai!

Ôi trời! Cái bảng tên trên ngực áo bán đứng mình rồi! Chếtthật! Hắn chọn tôi làm trợ lí. Kì này mình mẩy ê ẩm thậtrồi đây!

Tôi đơ người, ngẩng mặt. Mấy đứa con gái cạnh tôi vịn vai của tôi lắc điên cuồng, ngưỡng mộ.

\_ Hả? Tôi...

Hắn nhướn mày:

\_ Sao? Có vấn đề gì ư?

Thầy tôi bật cười thành tiếng:

\_ Ha ha, cậu Minh quả là có mắt chọn lựa. Học trò cưng của tôi đấy! Bình thường chỉ hay lôi nó đi đánh giải thành phố thôi.Đang chờ đủ 18 tuổi để phong đẳng Tứ đấy!

Tên con trai đó cười nhạt:

\_ Vậy sao? Tôi muốn xem "học trò cưng" của thầy giỏi đến cỡnào! À, được rồi! Tôi sẽ huấn luyện nhóm cấp 8 (đai trắng)lẫn cô bé Đệ Tam này.Phải-chăm-chỉ-luyện-tập-thì-mới-mong-sớm-lên-cấp-được.

Tự nhiên nghe hắn nói mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Hình như câu nói đó có ngụ ý thì phải.

Thế là theo lời thầy, lớp chia thành từng cụm theo cấp họccủa mình để luyện tập. Tôi ão não theo đuôi tên huấn luyện viên mắc dịch ấy đưa nhóm cấp 8 để dạy vỡ lòng về Taekwondo.

Theo hệ thống đẳng cấp, Taekwondo tôi học chia làm 8 cấp. Nhậpmôn tức đai trắng, ở cấp 8, học 3 tháng sẽ thi lên cấp 7 - đaivàng. 3 tháng sau sẽ thi lên cấp 6, đai xanh, sẽ mang đai nàysuốt nửa năm đến khi thi cấp 4. Cấp 4 mang đai nâu cả năm mới lên cấp 1 - đai đỏ. Từ đai đỏ sẽ ôn luyện để thi đẳng, tức là sẽ mang đai đỏ đen. Người chưa đủ 18 tuổi thì cao nhất chỉ mangđẳng Tam, như tôi. Sau năm 18 tuổi thì mới có quyền lên đẳng Tứ, tức là đã trở thành huấn luyện viên. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt tôi vẫn nghe phong phanh là sẽ được đặt cách lênđẳng, nếu người đó cực kì xuất sắc. Thật ra, tên thầy ôn dịchtrước mặt tôi nhìn rất trẻ, chắc chưa quá 20 tuổi, vậy có thể hắn được liệt vào hàng "cao thủ" rồi. Nhìn dáng vóc cao dỏng đó đúng là cơ địa rất tốt để luyện Taekwondo, cái chân đó mà tung chiêu cước chắc lợi hại lắm đây. Tôi nuốt khan, thầm đánhgiá.

Lớp mới có gần 20 người, tuổi từ 8 - 19, vậy là có vài người lớn tuổi hơn tôi. Ở lớp mới có một chị tên Thiên Vi (trên bảng tên có), rất xinh, nãy giờ tôi cứ thấy chị ấy nhìn ông thầymới trân trân, mắt sáng rỡ, chắc là kết "ổng" rồi. Trai đẹpthôi mà! Có gì lạ đâu!

Đội ngũ tập hợp xong, "thầy Minh" (cách gọi miễn cưỡng) tự nhiên đẩy tôi lên, hắng giọng:

\_ Cô giảng đi!

\_ Gì kì vậy? Cậu mới là thầy mà! Tự nhiên kêu tôi dạy là sao? - Tôi cãi.

\_ Tôi muốn kiểm tra trình độ của cô.

Tôi nhếch mép, nói với riêng hắn:

\_ 4 tuổi tôi bắt đầu học võ. 7 tuổi đã là đai đen. 12 tuổi lênđẳng Tam. Thế mà còn phải đánh giá lại năng lực à?

\_ Cô đang khoe khoang đó à? - Hắn chỉnh lại cái đai màu đen thuitrên hông, kề sát tai tôi, gằn. - Tôi-bảo-gì-thì-làm-vậy-đi. Côđang làm trợ lí của tôi đấy. Cấm lôi thôi!

Ức chế thật chứ! Hắn sai bảo tôi còn bản thân nhỡn nhơ ngồixếp bằng như xem kịch vậy. Nén cục tức xuống, tôi ráng vặn môi cười, niềm nở quay lại buổi giảng, cất lời:

\_ Taekwondo là một môn võ bắt nguồn từ Hàn Quốc. Trong chữ"Taekwondo", trong tiếng Triều Tiên, Tae (태, hanja 跆 đài) có nghĩa là"đá bằng chân"; Kwon (권, hanja 拳, quyền) nghĩa là "đấm bằng tay"; và Do(도, hanja 道, đạo) có nghĩa là "con đường" hay "nghệ thuật." Vì vậy,Taekwondo có nghĩa là "cách thức hay nghệ thuật đấu võ bằng tay vàchân." Học Taekwondo, nên nhớ, tất cả đều bắt đầu từ bên trái,từ khởi thế, quyền cước, căn bản, đối luyện luôn lấy bên tráilàm chuẩn. Học võ không phải là học đánh nhau. Taekwondo dạyngười ta sức bền bỉ và rèn luyện sức khoẻ, không được xemTaekwondo là vũ khí để hỗ trợ cho bạo lực. Người mới nhập môn sẽ mang đai trắng, tức cấp 8, cấp nhỏ nhất trong hệ thống xếp thứ bậc. Tuỳ vào ý chí luyện tập, mức độ thăng cấp nhanh hay chậm là do mỗi cá nhân định đoạt. Xin nhắc một lần nữa, aiđang có ý định học Taekwondo để đánh nhau, ức hiếp kẻ yếu thì xin mời bước ngay ra khỏi võ đường!

Không ai phía dưới phản ứng, họ lẳng lặng, chăm chú nghe, rồigật gù. Nhưng phía sau tôi, tên "thầy" đáng ghét lại cất lời:

\_ Từ xưa đến nay, ai nghe nói một người có võ đều nể sợ, dèchừng. Tức là bản thân võ thuật đã mang cho mọi người địnhkiến bạo lực, bá đạo. Vậy, nếu như học Taekwondo không phải là bạo lực, chứ học nó để làm gì?

Hắn chú mục nhìn tôi, nụ cười rất khẽ trên môi. Gừ, cái tên xấu xanày đang muốn chơi khăm tôi. Muốn thừa cơ hạ bệ tôi đây này.Đúng là bỉ ổi quá đi!

Răng hàm tôi nghiến lại, bàn tay bóp chặt. Vẫn bình tĩnh, cười tươi, nhìn thẳng vào hắn, đối đáp:

\_ Học võ là để phòng thân, bảo vệ kẻ yếu, chống lại cáixấu. Học để rèn luyện tinh thần thêm sắt đá, can trường, nângcao sức khoẻ, độ nhạy bén và tìm ra những năng lực còn ẩngiấu trong mỗi bản thân. Học Taekwondo nói riêng và tất cả cácmôn võ nói chung không chỉ tu luyện tay chân thêm khoẻ mạnh, nhanh nhạy mà còn tu luyện tâm hồn, học để tinh tường về "võ đạo". Học võ cũng phải có đạo đức. Người học võ phải biết trắngđen thị phi, biết yêu võ, tôn trọng tinh thần thượng võ. Ngườiđi học võ am tường về võ đạo sẽ được tôn kính, kẻ mơ hồ, savào con đường bất chính, sỉ nhục cái đẹp của võ đạo chỉ làcặn bã của người học võ. Học mà chỉ thích khoe khoang đá đấm thì đó không phải là võ đạo, đó chỉ lànhững-kẻ-giang-hồ-tặc-tử, không có đạo đức võ thuật.

## 43. Q.3 - Chương 3.2 : Nhiệm Vụ Khả Thi

Tên con trai trước mặt đã đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng, hắn khẽ cười, nhướn mắt nhìn tôi:

[Cũng sắc sảo quá nhỉ?]

\_ Tốt! - Hắn cười. - Xem ra cô cũng không phải là dạng "hữu danh vô thực" nhỉ?

Tôi mím môi, cười gằn:

\_ Thưa "thầy", bài khảo sát của "thầy" hết chưa ạ? Đến lúc ta bắt đầu vào bài giảng chính được rồi chứ?

Vệt môi hồng kia kiêu hãnh cong nhẹ, hắn ưỡn ngực, đứng trước lớp:

\_ Nãy giờ đã dành thời gian quan sát đủ. Tôi có một số ý kiến sau đây:

Thứ nhất, cách thắt đai của cậu Hoàng Thi đã bị sai, vuilòng kiểm tra lại. Nếu chưa biết thắt thì hãy nhờ "sư tỉ" Maiđây hướng dẫn.

Một anh chàng xấu xí có nốt ruồi rất to trên mép đã bị chỉ.Anh ấy tháo đai của mình ra, liếc nhìn huấn luyện viên rồi lúi húi thắtlại. Haiz, cái ông "thầy" này xét nét thấy sợ!

[Thằng nhóc Thi này, cố tình ngô nghê cũng vừa phải thôi chứ!]

Hắn nói tiếp:

Thứ hai, anh bạn tên Linh, vui lòng lần sau đến lớp hãy chuẩnbị kính áp tròng, nhỡ trong lúc tập luyện mà cái kính cậncậu đang mang bị vỡ cũng không hay lắm!

My God! Hắn quả là trùm soi mói! Đến cái kính của người ta mà cũng không tha! Mới nhận lớp đã muốn gây mích lòng rồi đây!Tôi thấy cậu Thi ngồi cạnh cái anh tên Linh cười khúc khích đắc ý. Chắc họ biết nhau.

Bàn tay ông thầy chỉ về cái chị xinh đẹp tên Thiên Vi:

\_ Còn cô...

Chị gái xinh đẹp đó chớp chớp mắt, ngẩng mặt:

\_ Tôi...

Hắn cười:

\_ Phải! Cho cô 5 phút để cắt hết bộ móng đó.

Chị Vi nhíu mày, nhăn nhó:

\_ Thầy ơi, em dưỡng suốt 3 tháng mới dài được như thế đó.

Tên thầy ôn dịch đó nhếch môi, bàn tay đó nắm chặt cổ tay tôi,giơ lên. Cái xiết cổ tay đột ngột làm tôi giật mình. Cảm giáckì lạ quá, rất quen thuộc. Bàn tay lạnh ngắt. Nhưng rất nhẹnhàng. Trong một chuỗi ký ức vụt qua, tôi đã thoáng thấy dánghình ai đó mơ hồ đã từng nắm cổ tay tôi như thế này. Cái quenthuộc này làm tôi sởn cả gai ốc.

\_ Nhìn xem! - Hắn giơ tay tôi lên cao trước lớp. - Đã học võ, cho dù là con gái cũng không được để móng tay. Cô thấy trợ lícủa tôi có để không? - Rồi bỏ tay tôi xuống, đi về phía chịThiên Vi. – Đứng dậy coi!

Cái buông tay cũng rất nhẹ. Cũng quen như vậy. Và hương nước hoa của hắn làm tôi ngờ ngợ.... Là hương hồng bạch! Mùi hương này dường như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó.

Chị Vi đứng dậy, nghe theo lời "thầy".

\_ Cô thử vo tròn bàn tay thành nắm đấm đi.

Chị nắm tay lại. Hoàng Hiểu Minh xoè lòng bàn tay phải của mình ra trước mặt chị. Nhướn mày:

\_ Đấm vào thử đi. Thật mạnh!

Chị ấy dùng sức, đấm bàn tay vào lòng bàn tay huấn luyệnviên. Những móng tay dài bị lực ép cắm sâu vào da thịt khiếnchị thốt lên:

\_ Ui da! Đau quá!

"Thầy Minh" chắp tay, cười nhạt:

\_ Đó là lí do phải để móng tay ngắn. Nhỡ mà bị gãy móng taythì đừng ngồi đó khóc bù lu, bù loa lên. Xin nhắc mọi ngườicũng không nên mang phụ kiện rườm rà, không tiện cho việc luyệntập.

Sau màn chào lính mới sặc mùi móc câu, đào xới, bới móc đóthì cuối cùng cái tên tóc nâu đó cũng chịu vào bài giảngchính. Thú thật, dù hắn trông rất ngạo mạn, kiêu căng nhưng mỗi lời giảng của hắn đều rất sâu sắc, đôi khi cũng thật hóm hỉnh. Vẫn cái phong thái tự tin và truyền đạt tốt ấy, tôi thấy hắn cũng có khiếu sư phạm ghê nhỉ. Chỉ ghét nhất là đôi mắt hổphách kia, nó hờ hững và vô tâm phát bực, mỗi lần nó quét qua tôi, mang theo ánh nhìn xét nét, giễu cợt. Hắn thích hành hạtôi. Chính xác là vậy. Lúc dạy lớp đứng tấn, hắn bắt tôiđứng làm mẫu cả mười phút, mỏi chết đi được. Riêng hắn, chỉcười khoái trá. Tôi chưa từng thấy trên gương mặt đó biểu cảmmột nụ cười thật sự. Cách cười nhạt nhoà, cười đểu cáng,cười gằn, cười mỉa,... Chốt lại không phải là một con ngườitốt!

Nếu như việc dạy lớp mới sẽ rất suôn sẻ thì khi cho lớp tậptự do, hắn chuyển sáng giáo huấn tôi thì đúng là một cơn ácmộng!

Ác ôn! Chỉ việc ôm cái gối cứng giơ lên và ra lệnh cho tôi đá, hắn...hắn làm tôi ức muốn khóc! Hức!

\_ Đá từ đòn căn bản nhất. Đá thẳng!

\_ Ya!!!

Hắn hạ gối xuống, gắt lên:

\_ Bộ sáng giờ cô chưa ăn gì à? Đá mạnh lên!

Hứ! Xấu xa! Đá vậy còn chê yếu! Có ngon thì qua vị trí tôi mà đá này,giỏi cái miệng hô hoán thôi! Mệt muốn đứt hơi luôn! Thầy ơi, cứu emvới!!!!

Tôi co giò, dùng thêm lực:

\_ Ya!!! Baraaaaaaaaaa!!!!

\_ Đá tạt! – Hắn lệnh.

\_ Ya!!!

Cái gối lại bị hạ xuống, âm thanh gắt gỏng khó ưa lại tiếp:

\_ Bẻ cổ chân ngang qua. Giữ vững cổ chân. Xem hông của cô kìa, úp qua!

Oái, rõ ràng là tôi đã đá đúng kĩ thuật rồi mà. Tên đáng ghét đó cứ đaynghiến, xỉa xói tôi hoài. Tôi gồng mình chịu, vuốt mồ hôi, làm lại mànđá.

\_ Ya!!! Baraaaa!!!!!

\_ Lần nữa!

\_ Barrraaaaa!!!!

Không gian ngập tiếng đấm đá ồn ào. Mồ hôi tôi loang trên trán, lănxuống môi mặn chát. Mục tiêu duy nhất là cái gối đá. Hiệu lệnh vừa dứtlà tôi giơ chân phát đòn.

\_ Đá chẻ!

Tôi giơ chân lên cao, tập trung lực về chân. Đạp mạnh.

\_ Hay da! Babaraaaaa!!!!

\_ Tiếp. – Hắn nói.

“Thùm thụp”

\_ Ya!!!!

\_ Đòn số 4.

Tôi quay người, lấy chân trái làm trụ, dồn lực về gót chân phải, xoay người, đá về hướng gối.

Bất ngờ, tên huấn luyện viên trời đánh đó giựt cái gối đá ra, thụt người về sau. Tôi đang đá nửa chừng, mất đà, té nhũi.

\_ Á!!! Chơi gì kì vậy?

Giọng tôi không nén được ấm ức, té phịch xuống sàn, thở dốc. Hoàng Hiểu Minh đứng thẳng người, hắng giọng:

\_ Cô biết mình sai ở đâu không?

Cả người tiếp đất xuống cái sàn cứng ngắc, đau điếng. Tôi xoa cái mông đáng thương. Nhăn nhó.

\_ Sai? Sai gì chứ? Tôi tiếp xúc đúng mục tiêu mà! Không phải “thầy” giựt gối ra à? – Tôi vẫn ngồi dưới sàn gỗ, gân cổ cãi lại.

Hiểu Minh ngồi xuống cạnh tôi, hất mặt:

\_ Cái sai của cô chính là giữ trọng tâm không vững. Chỉ cần tôi di dờimục tiêu một chút là chân trái của cô chịu lực không nổi rồi. Trong giao đấu, nếu đối thủ chuyển vị trí thì lúc cô dùng đòn này cũng xảy ra tình trạng mất thăng bằng như thế rất dễ bị lộ ra sơ hở để đối phương phảncông. Lúc đó, cô chắc rằng mình sẽ phản ứng kịp không? Động tác của cômàu mè, quá chú trọng vào kĩ thuật, dư thừa những động tác không cầnthiết. Chính những động tác thừa ấy khiến đối phương dễ phát hiện ra côsắp dùng đòn gì. Và chính nó cũng làm cho tốc độ của cô chậm đi. Phảikhông?

Tôi thở phì phò, tức tối đập tay xuống sàn, gầm gừ:

\_ Đang hả hê lắm phải không? Vì tôi đã đắc tội từ trước với cậu nên giờđược cơ hội cậu sẽ dìm hàng tôi đến tận cùng địa phủ mà! Cậu tính váctôi đi thi SeaGame hay sao mà xét kĩ vậy? Thì đúng là tôi đang lệ thuộcvào kĩ thuật chuẩn, nhưng đây là luyện tập chứ có phải đang thi đấu đâu. Như nãy giờ, rõ ràng là cậu luôn kiếm cớ để bắt nạt tôi, cho dù tôikhông có làm sai. Làm vậy chắc vui lắm mà! Lí do gì chứ?

Đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào đáy mắt tôi. Trong đôi mắt ấy nông trơchứa cả khuôn mặt tôi in hình lại. Hắn cười – nụ cười thách thức, ngạonghễ, ngồi xuống cạnh tôi:

\_ Thì sao? Tôi cố ý đấy! Cô làm gì tôi? – Rồi tên trời thần đó đứng dậy. – Mau. Đứng lên! Tập tiếp thôi!

Tôi ghì người lại, ức chế muốn nổi xung thiên. Tại sao chứ? Hắn mượnviệc công trả thù riêng. Vì hận chuyện cũ mà tên đó hành hạ tôi cho bỏtức. Đồ thù dai, nhỏ mọn. Chỉ cao hơn tôi một đẳng thôi mà, cần lên lớpđến thế không? Cố tình làm bẽ mặt tôi mấy lần trước lớp giảng đã đành.Hành xác tôi làm mẫu cho môn sinh mới cũng không tính. Nhưng tất cả đềulà do hắn đem lòng tư thù ra để rắp tâm chà đạp tôi như thế thì uất ứclắm. Tôi ghét hắn!

\_ Không! – Lắc đầu, kiên quyết không nghe lời.

\_ Đứng lên! – Hắn kẹp tay vào nách tôi, xách lên. – Không nhiều lời, mau lên!

Tôi đứng dậy, giựt tay hắn ra, rủa xối xả:

\_ Đồ đáng ghét! Ỷ là huấn luyện viên là muốn ức hiếp tôi được à? Đồ nhỏmọn, thù dai hơn cú già! Cậu hơn tôi chỉ ở cái màu đai chứ được cái gì?Giỏi thì đứng ở đây mà tập. Đừng có hễ chút là cất giọng dạy dỗ ngườikhác. Tôi không phục!

Trái với biểu hiện đang kích động của tôi, con người đó vẫn thản nhiênnhư không có gì, môi mím nhẹ, giọng nói trong như nước suối tịnh nhã,vang lên êm êm, duy nhất cho tôi nghe.

\_ Cô đang tức giận? Không phục? Cô nghĩ tôi chỉ có cái miệng để nói khoa trương thôi sao? Hừ, trình độ như cô mà đòi tôi thị phạm? Tức cười!

Xung quanh, võ sinh nhìn chúng tôi tò mò. Âm thanh luyện tập loãng dần.Những tiếng hô hoán lác đác. Đám đai trắng dừng tập, ngó chúng tôi vớivẻ không hiểu gì. Cấp 7, cấp 6 cũng tạm dừng, đứng nhìn.

Con người ngạo mạn, kiêu căng, phách lối. Hừ, nghĩ mình hơn được ai? Hắn đang sỉ nhục tôi, một điều chưa bao giờ ai dám nói với tôi như thế. Tôi nắm chặt tay, mắt đằng đằng sát khí, mặt đỏ bừng, tôi tức đến nỗi chẳng biết bản thân của mình đang nói gì. Chỉ biết là sẽ có lúc đôi mắt kiêungạo kia phải hạ xuống nhìn tôi, cái cổ luôn ngẩng cao đó phải nhìnxuống, và cái miệng đã từng xỉ vả tôi phải có ngày thốt lên câu: “Xinlỗi!”. Đó là điều tôi muốn nhất vào lúc này.

\_ Hoàng Hiểu Minh, chúng ta đấu một trận!

Dường nhưcả võ đường đang nín thở với lời thách đấu ngạo mạn của tôi. Một Đệ tam đẳng huyền đai đi thách đấu với một huấn luyệnviên đẳng tứ. Xét về sức lực là một đứa con gái cao 1m65 đangthách một thằng con trai cao 1m85 đánh nhau. Quả là không cânsức!

Đôi mắt hổ phách có chút mở to, đảo quanh người tôi. Lại là cách nhìn xét nét.

\_ Cô đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? - Hoàng Hiểu Minh hỏi tôi, cùngnụ cười giễu cợt. - Cô nghĩ mình đủ tư cách giao đấu với tôisao? Tôi không muốn đấu cùng môn sinh nhỏ đẳng hơn mình, mắc công lại mang danh là ăn hiếp kẻ yếu. - Giọng nói đó lướt qua taitôi, ma mị.

Tôi thụt lùi, lấy lại khoảng cách với hắn, sửa lại cổ áo, nhấn giọng:

\_ Tôi muốn đập tan bộ mặt kiêu căng của cậu. Nếu tôi thắng cậuthì cậu phải ngay lập tức xin lỗi những gì đã gây ra với tôi!

\_ Ngược lại? Cô chả mất mát gì sao? Nếu cô thua thì ai cũng cảm thông vì cô vốn yếu thế hơn tôi mà!

Tôi cười nhạt, bặm môi. Liệu mình có nông nổi quá không?

\_ Nếu tôi thua thì sẽ không bao giờ làm trái ý cậu nữa. Tuỳ cậu muốn làm gì thì làm!

Đột nhiên, tên con trai đó bật cười khanh khách, phẩy tay:

\_ Được thôi! Chuẩn bị giáp đấu!

Xung quanh, cả các anh lớn cũng đang khuyên nhủ tôi đừng đấu.Nhưng bản tính nóng nảy đã phủ mờ mắt rồi, tôi chỉ muốnthắng tên huấn luyện viên chết bằm đó thôi!

Kiên quyết không đổi ý! Hoàng Hiểu Minh, mi chờ đấy!

\*\*\*

Hai anh em ngồi bệt dưới sàn, lẩn trong bóng áo võ sinh trắngtinh, chăm chú quan sát mọi biểu hiện trong lớp võ.

Bàn tay do tức tối mà nện xuống nền gỗ cứng, Chí Linh nghiến răng, làu bàu:

\_ Cái con nhím bất trị này, sắp gây hoạ nữa rồi!

Hoàng Thi đưa tay kiềm lại quả đầu tóc giả xù xù của mình,cất tiếng nói làm cái nốt ruồi to tướng chấm trên mép baynhảy trông vô cùng buồn cười:

\_ Wow! Hấp dẫn đây! Ma vương bất bại Demon giao đấu cùng cô béxinh như búp bê ấy! Eo ơi, hi vọng là anh Black sẽ không làm bịthương con gái người ta!

Linh ôm ngực, thở dài, tháo cái kính to bản ra, xoa thái dương:

\_ Kêu tiếp cận Thiên Vi chứ đâu kêu sáp gần Tiểu Bạch. Gừh!Nhím à, không được đụng vào cô ấy! Tớ giết cậu mất!

\_ Nghe rồi nha! Thì ra anh quen cái chị xinh xinh đó! - Thi búngtay, mắt hướng về cô gái mặc võ phục đã xỉn màu cùng cái đai đỏ đen đang gân cổ tranh chấp với ông anh Hiểu Minh. - Hèn chimà mỗi lần chị ý lướt qua là anh cúi mặt như sợ chủ nợ vậy! Thi về méc chị dâu!

Linh gắt:

\_ Im đi ranh con! Mọi việc đang rối như thế mà còn lãi nhãi!

Thi dẩu môi, cười, thủ thỉ với anh:

\_ Sau bao năm trời quen biết với anh Black thì cũng hiểu chút ít về khả năng đá đấm của anh ấy. Thi sẽ so sánh profile của anhBlack và chị gái xinh đẹp đó nhé!

Đối tượng thách đấu: Hoàng Hiểu Minh

Nhận dạng: Mặc giáp xanh

Chiều cao: 1m85

Cân nặng: 65kg

Khả năng chiến thắng: 100%

Phẩm chất: Tinh anh

Thể lực: Cực mạnh

Phòng thủ: Nhanh nhạy

Sở trường: Tấn công cự li gần, tốc độ chớp nhoáng và đòn dứt điểm hiểm hóc

Thành tích: Bất bại

Nhược điểm: Khinh địch, lực chân trái và phải không đồng đều

=> Sơ qua đủ là biết thắng chắc cô bé kia rồi!

Hai nam nữ phía xa đang lườm lườm nhìn nhau, võ sinh đang tụ dần thành một vòng tròn để xem thách đấu, hai chành trai hoá trang xấu ma chê quỷ hờn cũng đi theo quan sát. Vừa đi, Linh vừa dítay lên trán Thi:

\_ Chú em thật thiển cận và chủ quan. Chưa biết về cô bé ấythì đừng vội kết luận. Anh chú biết khá nhiều về cô ấy đấy!

\_ Cô ấy thế nào?

Linh nhướn mắt:

Người thách đấu: Phượng Mai

Nhận dạng: Mặc giáp đỏ

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 48 kg

Khả năng chiến thắng: 70%

Phẩm chất: Nhiệt huyết

Thể lực: Tương đối

Phòng thủ: Cảnh giác cao

Sở trường: Tấn công nhanh gọn, dứt khoát, đòn hiểm, phán đoán khá chính xác

Thành tích: Knock out khá nhiều đối thủ

Nhược điểm: Động tác màu mè, hoa mỹ, thiếu tập trung.

=> Ăn điểm thì được, đấu dựa theo sức lực là thua chắc. Nhưng cũng không nên xem thường!

Nguyễn Hoàng Thi nhún vai, vẻ hờ hững rõ ràng trên khuôn mặt, cậu bĩu môi, nói:

\_ Có bao giờ chúng ta thắng được Black chưa mà nghĩ chị gái này sẽ thắng? Hão huyền!

Linh nâng gọng kính, kề sát tai Thi:

\_ Vấn đề là vai trái của Black đang bị thương, khó khăn đây! Nhỡ cô bé kia mà nhận ra điều này, tập trung tấn công vào yếuđiểm chí mạng đó thì nhím xù tiêu chắc! - Đảo mắt về hướngđối diện, nơi có cô gái tóc nâu dẻ điệu đà xinh đẹp đang chămchú dõi theo trận đấu. - Cậu xem, Thái Thiên Vi nhìn theo Blackkhông rời mắt.

Chân mày xếch lên, nụ cười của Thi ma mãnh:

\_ Cô ta vào tròng rồi! Chuẩn bị "thả lưới" tóm "con cá vàng" là vừa.

\_ Khoan đã, đợi thêm ít lâu nữa xem sao!

Trong võ đường bát nháo, xì xầm một mưu đồ bí mật, hai chàngtrai khe khẽ nói chuyện với nhau, trong thân mật đến nỗi ngườita suýt nghĩ nhầm là gay. Nhưng họ chả màng. Vấn đề đang tậptrung tại "cặp đôi hoàn cảnh" đang gây ra một trận đấu bất đắcdĩ cho lớp.

Không biết ai sẽ thắng.

\*\*\*

Tôi chụp cái giáp nón màu đỏ lên đầu, chỉnh cho ngay ngắn, taythắt chặt giáp tay và hạ ống tay áo xuống. Cả người bị nẹptrong lớp giáp đấu y như đòn bánh tét. Phía sau lưng, sư huynhHữu Hoà xiết dây cột của giáp thật chặt làm tôi suýt nínthở. Anh nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng:

\_ Giờ suy nghĩ lại thì còn kịp đó nhóc!

\_ Sao phải nghĩ lại ạ? Anh biết tính em mà!

Anh thắt xong cái áo giáp hộ tôi, xong đi vòng lên trước mặttôi, chỉnh cái mũ màu đỏ tôi đang đội trên đầu, cười:

\_ Phải, anh là người dạy em vỡ lòng về Taekwondo, anh biết rõtừng thói quen, sở trường và cả sở đoản của em. Em thật nóngtính. Minh không thể xem thường đâu, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã cao hơn chúng ta một đẳng. Cậu ấy là một đối thủ khó nuốtđấy. Mà đó là con trai, em nghĩ đánh thắng nổi à? Hô đánh nhưlà người ta đã biết trước kết cục rồi.

Tôi nuốt khan, mái tóc cột đuôi gà cộm dày trong chiếc mũ giáp nóng hầm hập, giọng dõng dạc:

\_ Kệ. Em thua sẽ không nhụt chí. Vấn đề là phải thua tâm phụckhẩu phục. Em ghét mấy người dám nói mà không dám chứng tỏviệc mình nói lắm!

Tôi nghe anh Hoà thở dài, nhìn tôi bất lực. Phía tay trái, tên "thầy" mắc ôn hất hàm nhìn tôi, thách thức.

Bấu tay thật chặt. Tôi hít một hơi, đã leo lên lưng cọp rồi,phải nhổ được râu cái con cọp hung hăng đó mới thoả ấm ức.

Thảm thi đấu là một đường biên vuông vắn 10m, đây cũng là nơikiểm tra hay đấu giao hữu của nhiều lớp, có một đường chú ýgần biên bao bên trong "hình vuông 10m" ấy. Xung quanh, võ sinhngồi tụ dần thành một vòng tròn. Thầy tôi bắc cái ghế tựa,ngồi gần đường biên, các sư huynh, sư tỉ cũng ngồi quanh thầy,tư cách như là giám khảo.

## 44. Q.3 - Chương 3.3 : Nhiệm Vụ Khả Thi

Thầy giao anh Hữu Hoà làm trọng tài, giữa sân đấu, anh đứng hiên ngang, cất giọng:

\_ Chung, Hong! (Xanh, đỏ!)

Chúng tôi bước ra sân đấu. Tự nhiên thấy tim run bắn, tôi hít hơi sâu, bàn tay lạnh đi. Bước ra.

Đối diện, Hoàng Hiểu Minh bình thản và thoải mái như đang đidạo chơi. Hừ, ta sẽ đập tan cái vẻ mặt phách lối này!

Anh Hòa đứng giữa chúng tôi, giơ hai cánh tay ra trước mặt, song song nhau, vuông góc với mặt đất rồi hắng giọng:

\_ Cha-ryeot. (Nghiêm) - Kyeong-rye. (Chào).

Tôi khẽ lườm đối thủ, sau đó đứng nghiêm lại, gập hông, cúingười 30 độ. Hắn cũng chào tôi qua loa. Tưởng tượng y như phimTàu lúc tân lang, tân nương đang bái đường. Suy nghĩ kì cục đólàm tôi ớn lạnh, chắc chắn là đầu tôi chẳng nghiêng đủ 45 độđể tôn trọng con người đáng ghét đó đâu. Ai bảo hắn cũng qualoa như thế.

\_ Joon-bi. (chuẩn bị).

Bộ giáp xanh đối diện xoè hai bàn tay ngang bụng, nâng dần tớichấn thuỷ, vo thành nắm đấm rồi lại di chuyển hai nắm đấm taysong song trở về ngang bụng. Hắn chả hồi hộp hay gì á, rất tự tin, rất ngang tàng.

Tôi gần như nín thở, chờ nghe hiệu lệnh cuối cùng của anh Hoà. Mi mắt tên Minh khẽ nheo, ý cười cợt. Đáng ghét!

Tiếng hô mở màn thật sự:

\_ SHI-JAK!!! (BẮT ĐẦU!!!)

Trận đấu bắt đầu, mọi âm thanh huyên náo ngoài sân nín bặt,chỉ còn nghe tiếng hô thủ thế, tiếng hét ra đòn của hai đốithủ.

Tôi tấn công trước, phang đòn đá vòng cầu quen thuộc, cố dùngtốc độ thật nhanh để ghi điểm trước. Âm thanh tiếng chân nện lên mặt sàn thùm thụp.

Thật đáng sợ, tên ấy nhanh hơn tôi, giật người ra, phản công chớp nhoáng.

\_ Ashihhhh! - Tiếng hô của đối phương, kèm cú đá giò lái bất ngờ, nhanh như sao xẹt.

Cảm giác giáp đấu của mình vang lên chúa chát, kế đó là tràng vỗ tay tán dương của "khán giả".

Tôi quay mặt sang thầy, thầy tôi chỉ thở dài, lật bảng điểm 1-0.

Trọng tài vẫn duy trình hiệp đấu có vỏn vẹn hai phút.

Sao hắn nhanh đến thế? Đòn đá nhanh đến mức tôi chẳng nhìn rahình thù. Tiếng chân hắn va vào giáp tôi, vang vọng, nhưng khônghề mang chút cảm giác đau đớn. Hắn chỉ đánh lấy điểm trúnggiáp. Chân hắn dài như thế, nếu như lúc phản đòn mà dùng đònđá ngang trúng đầu thì sẽ có 2 điểm rồi.

Tôi nhấp nhứ, vẻ bối rối, dè chừng, tay luôn thủ nắm, nhưngnhát đòn hơn. Canh chừng mỗi lần hắn nhử chân chuẩn bị xuấtđòn là tôi lại đổi chân cho nghịch hướng của hắn, hắn dồn tôi, tôi cứ thụt dần đến khi dừng ngay đường cảnh báo gần ra tớibiên. Anh Hữu Hoà lập tức can hai đứa ra, lôi về giữa sân.

Thời gian giống như mới mọc thêm chân, gần hết hiệp. Tôi đánhbạo, phang đòn số 2. Chân chưa kịp chạm tới giáp đối phươngthì...

"THÙM THỤP! Phập!"

- Asherrrr!!! - Giọng hét uy lực, dũng mãnh như chúa tể sơn lâmđang gầm. Lần này thì tôi cảm giác trước ngực căng tức, rồicả người ngã bật ra đất, cú đá làm tôi như tắt thở tạm thời. Choáng váng.

Một tràn pháo tay nữa vang lên, rầm rộ, có tiếng tung hô nữa.Khi chân tôi vừa đánh lừa và xuất đòn số 2, Hoàng Hiểu Minh đã đoán trước được và quay người phản đòn số 4 ngay lập tức.Đòn đá dồn toàn lực khi xoay người như thế đã ăn điểmknock-down, tức là làm đối thủ choáng.

2-0

Tôi ngồi dậy, tai ù lên. Nghe được tiếng anh Hoà hô:

\_ Keu-man. (kết thúc hiệp 1).

Hoàng Hiểu Minh dẫn tôi 2 điểm. Tôi đã khinh địch rồi!

Hiệp 2 mở ra sau 1 phút nghỉ. Tôi đội lại mũ giáp, có chútthấm mệt vì ăn cú đá vào ngực đầy uy lực. Lần này tự hứavới bản thân sẽ cẩn thận hơn và quyết gỡ điểm để không bị xử thua ê chề. Quyết tâm!

Hiệp 2 theo nhận định là tẻ nhạt. Tôi quá cẩn trọng, còn đốiphương lại không tận dụng cơ hội ra đòn. Như hắn đang cố ýnhường tôi. Thật chảnh!

Kịch tính gần cuối hiệp, khi hắn kè tôi gần nhau, giữ đốiphương trong thế kẹp, cánh tay móc giữ thân tôi nhầm ngăn tôixuất đòn. Trong lúc đó, tên Hiểu Minh cất giọng thì thầm gầntôi.

\_ Cô nghĩ sẽ thắng được tôi sao?

Môi tôi đang cắn chặt, ráng nhếch môi:

\_ Có chứ. Mới thua có một hiệp thôi! Cóc sợ!

\_ Cú hồi nãy chưa tởn à? Đau không? Thêm vài cú nữa là bao ambulance về nhà nhé!

Tôi hừ lạnh, dùng sức đẩy vai hắn, xô ra. Một cách bản năng,không tự chủ, chân tôi xuất đòn đá múc đơn giản như đầy lựcnện xuống vai hắn.

\_ Ya!

Đối phương bước lùi hai bước, nét mặt khẽ kinh sợ. Có vấn đềgì đó khi chân tôi chạm vào vai trái của hắn. Vì đánh vào vaikhông ghi điểm nên chỉ đả thương được đối thủ. Nhân lúc hắn chưa hết bàng hoàng, không kịp phản công, tôi dồn gần như trọn lực, bồi thêm một cú đá chẻ vào đầu người đối diện.

"HUỲNH HUỴCH! Phập! Rầm"

\_ Baraaaa! - Tôi kiêu hãnh hét lên, tấn công được rồi!

Tiếng vỗ tay rợp trời, có mấy đứa kích động đứng dậy hú hét. Tôi vừa đá trúng mũ giáp đối thủ.

\_ Keu-man! (kết thúc hiệp 2)

La la la, tỉ số 3-2, tôi đã thắng ở hiệp 2. Vui quá!

Tạt cả chai nước khoáng vào mặt, má tôi nóng bừng bừng nhưđốt lửa, tôi tu nước ừng ực, mồ hôi tuôn ướt nhem, ngã dài trên ghế tựa.

Anh Bình sư huynh, người anh cả ngang ngửa địa vị của anh Hoàđưa cho tôi cái khăn, rồi xoa cái chân vì căng hết lực ra đánhcủa tôi, săn sóc.

\_ Giỏi lắm nhóc! Tưởng em tiêu chắc rồi chứ! - Anh khen.

Tôi hếch mũi:

\_ Sao tiêu được! Đệ tử võ đường Đệ Nhất đây sao thua được con "đười ươi Anh Quốc" đó chứ!

Bình đại huynh phì cười, rồi xầm xì nhỏ với tôi:

\_ Hồi lúc em tung cú Ap-chagi anh đâu thấy quá nặng đâu mà hìnhnhư anh thấy cậu ta rất đau thì phải. Em nên chú ý cái vai trái của cậu ấy.

Vai trái? Lúc gặp hắn trước giờ học tôi đã từng va trúng vaitrái của hắn, tên Hiểu Minh đó đã té bệt xuống đất khônggượng nổi. Và chỉ một đòn đá thẳng tầm thường trúng vai, hắn đã mất bình tĩnh? Vậy là...

Tôi thốt khe khẽ, như đào trúng mỏ vàng:

\_ Nhược điểm của hắn chính là vai trái?

Bình ca ca gật đầu:

\_ Có lẽ. Em cứ tập trung vào điểm đó. Một cú tấn công vô vai,bồi thêm mấy đòn hiểm. Thêm đòn bandal, tốt nhất là tận dụngđòn chẻ, đạp lên giáp nón như hồi nãy. Em ráng đánh knock-outcàng tốt! Đừng quên phòng thủ cho chắc đó!

Tôi gật đầu. Cảm ơn ông anh tốt bụng.

Hoàng Hiểu Minh! Mi die thật rồi!

Những đôimắt đăm đăm nhìn trong không gian, tập trung duy nhất về hai nhân vậtđang giao đấu. Tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Cơ thể hừng hực khí thế. Tiếngkhai màn hiệp 3 vang như sấm dậy. Tim bồi hồi, căng tràn nhựa sống. Đôimắt dán vào con mồi. Mãnh liệt tấn công.

Sẽ là thắng hay là thua đây?

- Shi-jak!

Như cơn lốc dữ tràn tới, bóng áo giáp nhào vào nhau hệt hổ đói, quầnthảo, chống cự, tấn công. Hiệp 3 sẽ quyết định tất cả. Một là tôi thắng. Hai là hắn sẽ thắng. Quan trọng là giao kèo đã giao, nếu tôi thua thìsẽ phải ngoan ngoãn nghe lời hắn. Chữ tín đặt hàng đầu. Vì thế, nếukhông muốn phục tùng con người kia thì chỉ có một con đường duy nhất làphải chiến thắng!

Hai phút ngắn ngủi này sẽ định đoạt tất cả! Không được thua nhé!

Hoàng Hiểu Minh quả là rất tài giỏi. Thân thủ nhanh nhẹn, kĩ thuật dứtkhoát, hiểm hóc, kiểm soát lực chân rất chặt. Hắn hoàn toàn chỉ là muốnghi điểm, ngoài ra, với sức như thế nếu dùng hết lực thì sẽ knock outtôi dễ như trở bàn tay. Trình độ này ắt là đã qua khổ luyện rất nghiêmkhắc, hoàn toàn xứng đáng với đẳng tứ mà hắn ta mang. Hiểu Minh thực sựkhông muốn đả thương tôi thật sao? Vậy nếu tôi dùng thủ đoạn để đánhthắng trận này liệu có quá hèn hạ không?

Vai trái - yếu điểm duy nhất trên người đối thủ. Nếu tôi tập trung đảkích điểm trọng yếu đó làm đối thủ hoang mang, không phòng thủ được thìtrong những đòn quyết định sẽ có thể chiến thắng. Có nên không? Làm vậycó còn là tinh thần thể thao lành mạnh không? Đó còn là tinh thầnTaekwondo chân chính chứ? Tôi thực sự bị bối rối.

"BỐP!"

- Ya! Arsherrrrr!!!

"HÚ HÚ HÚ! Hay quá!!!"

Mỗi chuỗi âm thanh liên hoàn đánh động lí trí tôi trở nên minh mẫn. Cúgỡ 3-3 của Hoàng Hiểu Minh làm tôi bừng tỉnh. Minh đã san bằng tỉ số,nếu giờ tôi cứ tiếp tục nấn ná thì theo cái đà này tên thối tha đó sẽchiến thắng.

Không được! Tôi phải thắng! Không thể thua thế này được! Mình sẽ làm sao nếu thua đây?

Mồ hôi chảy từ trán xuống, cay xè mắt. Tôi thấy đối thủ cũng đã thấm mệt rồi, gương mặt đó cũng bóng nhẫy mồ hôi. Nhưng trong đôi mắt hổ pháchlà ánh nhìn vẫn thản nhiên và bình lặng như cũ. Hắn không nề nao núngtrước tôi, hay là quá giỏi che giấu?

Sàn gỗ lụp bụp tiếng bước chân nhún nhảy, va đập. Mỗi lần tôi chuẩn bịra đòn đánh là tên ấy lại lùi xuống một bước, che đi cái vai trái củamình. Đúng là như một đứa trẻ đã từng nghịch dại nếm thử trái ớt hiểmthì nhất quyết lần sau chẳng bao giờ nó muốn nếm lại quả ớt cay xè đólần hai. Chính vậy, đã từng bị đánh vào nhược điểm, Hoàng Hiểu Minh trởnên nhạy cảm khi thấy tôi muốn đánh về phía bên trái của hắn. Rõ ràng là sợ đau mà!

Được thôi! Cũng biết sợ ấy nhỉ? Xin lỗi vì tôi phải lợi dụng điểm yếu của cậu rồi, Hoàng Hiểu Minh!

Thế là tôi nhún chân, quyết định tấn công trực diện vào vai đối phương. Chân sải đòn, áp đảo, tiếng hét uy lực.

\_ Ya! Hey!!!

"BỐP!!!"

\_ 4-3!

Ha ha! Chính xác rồi! Vươn đông, kích tây thành công. Vốn dùng một đòngiả số 1 hướng đến vai đối phương tấn công, Hiểu Minh vì tránh chân tôiđá vào vai trái nên ra sức che chắn cho cánh trái, để sơ hở lộ ra ở phần hông phải và bụng. Ngay lập tức, tôi dùng đòn số 4 thật nhanh, quayngười đá thẳng vào bụng hắn, trả cú đá hắn đã tặng tôi hồi hiệp 1, vẫnlà đòn số 4, vẫn là cách đánh lừa phòng thủ mà hắn đã dùng.

Tôi thấy anh Hữu Hoà khẽ gật đầu hài lòng, anh giơ tay tiếp tục trận đấu.

Hai chiếc áo giáp kè sát nhau, hắn khoá chặt chân tôi, khẽ làu bàu:

\_ Con nhỏ kia! Cô hay lắm! Hừ!

Tôi cố sức thoát khỏi cánh tay kè chặt đó, cảm thấy như sắp chạm hẳn đến gương mặt kia. Bỏ qua bộ giáp che chắn này thì chẳng khác gì tôi và hắn đang ôm nhau. Bởi vậy tôi thấy cực kì nhạy cảm mỗi khi bị hắn kè sátnhư thế này, chỉ mau phá được thế kìm kẹp để thoát khỏi tư thế ám muộitrên.

Tôi vừa loay hoay tháo cánh tay đang kè chặt mình lại, nhếch môi đắc ý:

\_ Lấy đạo người trả cho người, có gì là sai nào?

Hơi thở kia trở nên hì hục, giọng tên huấn luyện viên trở nên đứt quãng vì thấm mệt:

\_ Ngon thì xáp lá cà nè, chơi vậy hèn lắm cô em!

\_ Hứ! Ai anh em với mi! - Rồi lén dậm mạnh vào bàn chân hắn để thoát thân.

Tên Hiểu Minh bị đạp trúng chân nên nhăn mặt, xô tôi ra khỏi người, tay chụp mũ giáp, rồi tiếp tục thủ thế chuẩn bị phản công.

Tôi lướt mặt chăm chăm trước mặt, không phải là nhìn hắn mà nhìn anhBình đang ngồi ở hướng đối diện tôi. Anh giơ cổ tay lên, nơi có chiếcđồng hồ điện tử đen, báo sắp hết giờ. Ý bảo tôi mau đánh thúc để kéo xakhoảng cách điểm số.

Nếu giờ đánh nước rút, nếu thành công thì tôi sẽ thắng chắc, còn kẻ ấychống cự và phản công được thì coi như tiêu đời. Nếu muốn bảo toàn kếtquả 4-3 đến cuối giờ thì tức là tôi phải cắn răng né đòn của Hoàng HiểuMinh, không cho hắn ghi điểm. Nhưng 4-3 rất dễ lật ngược tình thế, cókhi hắn đánh gỡ điểm không chừng nên theo cách đánh vũ bão đến điểmchênh lệch nhiều hơn sẽ khả quan hơn.

Anh Hoà giơ ngón tay khe khẽ, ngầm kêu tôi cứ tấn công mạnh mẽ lên. Ở võ đường Đệ Nhất này, giờ ai cũng hi vọng tôi sẽ làm mở mày mở mặt cholớp, nếu thua cũng chẳng có gì là hổ thẹn. Nếu tôi thắng "con đười ươiAnh Quốc" này thì sẽ nổi như cồn cho xem!

Nhịp tim như trống đập xung thiên trong ngực, cảm giác căng tựa dây đàn. Bụng tôi thắt lên, đau xốc hông ê ẩm. Máu nóng tràn trong huyết quản,rần rần chạy khắp cơ thể. Mồ hôi mặn thấm ướt lưng áo. Bộ võ phục sắpướt nhẹp vì mồ hôi tuôn nhiều, đến nỗi chúng rớt trên mi tôi, long lanhnhư nước mắt. Giọng sắp khàn đi, tôi tập trung cực độ, mạnh mẽ tung đòn:

\_ YA!!! HAYDA!!! Barrra!!!!

"BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!"

Đòn đá vòng cầu leo không khoan nhượng vào ngực đối thủ. 7 đòn vòng cầutrên không trung liên tiếp như muốn rút cạn sinh lực của tôi, ý địnhcuối cùng sau khi kết thúc cú đá vòng cầu thứ 7 sẽ kết trận bằng đòn chẻ vào đầu hắn. Thời gian sẽ kịp chứ?

Có vẻ như Hoàng Hiểu Minh đã thấm đau rất nhiều, hoàn toàn không thểchống lại vì trong 7 đòn liên tục tôi tấn công đã có 3 đòn nhắm thẳngđến vai trái không tiếc thương.

Những tiếng ồ thảng thốt của võ sinh vang lên bên tai, chân tôi cũngnặng dần, đuối muốn đổ quỵ xuống sàn. Mặt tên Minh biến sắc dần, táixanh, cánh tay trái buông lơi phòng thủ. Hắn cứ lùi dần theo hướng đácủa tôi - những cú đá không tính điểm cốt chỉ để tung ra đòn chẻ vào đầu phút chót.

Giây phút quyết định... Cú đá thứ 7 chạm tới vai đối phương... Rất mạnh! Và... đòn dứt điểm cuối cùng cho hiệp 3...

Sân thi đấu như muốn nín thở. Những tiếng reo hò tắt bặt. Mọi cảnh tượng như một cảnh phim quay chậm. Âm thanh sống động hơn bao giờ hết.

Hoàng Hiểu Minh đứng yên như trời trồng trên sân đấu, bình thản như đónchờ đòn dứt điểm của tôi. Hắn mỉm cười - lần đầu tiên tôi thấy đó chínhlà một nụ cười thực sự của hắn. Nụ cười rất nhẹ, thoáng như hư vô.

"RẦM! BỐP!!!"

\_ Ya!

\_ Ashihhhhhh!!!

Hai tiếng hét cùng vang lên, kéo theo âm thanh va chạm kinh hoàng. Tôiđã xuất đòn đá chẻ rất mạnh. Mục tiêu giành 3 điểm khi tấn công vào đầu. Nhưng...

Khi chân tôi sắp chạm vào đầu đối phương thì đã nhận một lực mạnh gấpbội phản công vào đầu. Chân tôi chệch hướng, không thể đánh vào đầu hắnmà mất thăng bằng, đạp thẳng vào bả vai trái của đối phương. Đòn đá rấtmạnh.

\_ Keu-man!

Tiếng kết thúc trận đấu vỡ vụn trong không gian như những mảnh vỡ đứt đoạn găm vào thính giác.

Hoàng Hiểu Minh quỵ ngã xuống sàn, hắn dùng tay và gối để chống chếch cơ thể mình gượng dậy. Gương mặt ấy không còn tái xanh mà trở nên đỏ rần.Tôi như thấy rõ những mạch máu xanh li ti đang nổi hằn trên thái dươngcủa kẻ mặc giáp xanh.

Như không có một tiếng thở nào thoát ra, đám võ sinh giương mắt nhìnnhau rồi hướng mắt tới thầy - giám khảo của trận đấu. Tôi chống tayxuống gối, thở hắt, mồ hôi tuôn nhầy nhụa, nhỏ xuống sàn gỗ lạnh ngắt.Choáng quá! Y như vừa có một cơn lốc ùa qua. Trong mắt tôi vẫn khắc hằnhình ảnh bộ giáp xanh và gương mặt đang mỉm cười của hắn. Nụ cười tửthần, cái cười bình thản đến đáng sợ. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Độtnhiên như thấy ánh cười thanh thoát đó trở nên lạnh lẽo buốt xương.

Tôi cố ngoảnh đầu, thấy cổ mình ê buốt, đầu tê rần sắp mất cảm giác. Đôi mắt đỏ ngầu quay qua thầy, thẫn thờ rồi cười nhạt như chấp nhận kếtquả:

\_ Em thua rồi!

Thầy cũng cười nhẹ, nụ cười có vẻ hài lòng. Tôi đã chiến đấu hết mình. Thua nhưng kẻ còn đứng vững trên sân đấu là tôi.

\_ 6-4. Xanh thắng! - Anh Hoà nói, rồi đưa tay hướng về phía Hoàng Hiểu Minh.

Tôi đưa mắt nhìn giáp nón của mình văng ra khỏi thảm đấu, nằm trơ trọitrên nền gỗ nâu. Nó đã văng khỏi đầu tôi khi bị một lực đá khủng khiếptác động vào. Khoảnh khắc đòn chẻ của tôi sắp giáng xuống đầu Hiểu Minh, trong tích tắc chưa mất đến một giây đó, đòn móc gót đã tấn công bấtngờ vào đầu tôi như liều mạng. Vì hắn biết sẽ không thoát kịp một đònchẻ uy phong sắp giáng vào mình. Tốc độ của chân tôi vốn rất nhanh, tôitự tin về điều đó. Nhưng không ngờ, tốc độ của kẻ đó còn nhanh đến nhưhư ảo, giống như một cơn lốc vô hình quét nhanh qua tôi. Tàn bạo. Cú đámóc gót đầy liều lĩnh, hắn đá vào đầu tôi. Biết làm vậy sẽ làm tôichoáng lắm. Nhưng theo quán tính, chân tôi vẫn không thể dừng lại, đònchẻ mạnh bạo đáp xuống bả vai đã đau lả của hắn. Hiểu Minh làm vậy nhưthí một cánh tay của mình, chấp nhận hi sinh phần vai yếu điểm để phảncông. Hắn quá đáng sợ! Vì chiến thắng mà chẳng thương tiếc mình.

Anh Hữu Hoà chìa tay đỡ Minh đứng dậy. Anh giơ tay hắn lên cao, biểu thị cho người chiến thắng.

Những tiếng vỗ tay không ngớt tràn ngập lớp học. Mọi người đã thấy mộtmàn đầu mãn nhãn. Hai giáp xanh đỏ lê bước đối diện nhau, cúi chào theothông lệ.

Màn đấu cũng đã kết thúc buổi học. Mười phút đấu với nhiều cảm xúc lẫnlộn, nhưng cảm giác hiện giờ vẫn là cái choáng váng đến ong cả tai.

Võ sinh tản ra, ồn ào cười nói. Chỉ còn tôi và hắn đứng đối diện nhau trên sàn đấu này.

\_ Cậu là một kẻ liều mạng! - Tôi lắc đầu, thấy giọng mình vẫn có đứt quãng vì mệt.

Hắn cười rất nhạt, như rất mệt mỏi:

\_ Vừa lòng cô rồi chứ?

\_ Sao phải bất chấp như thế?

Hoàng Hiểu Minh tháo giáp nón xuống, mái tóc nâu ướt đẫm, rịn mồ hôi xuống thái dương. Nụ cười tự mãn của hắn thật yếu ớt:

\_ Tôn nghiêm cuối cùng dành cho tôi! Tôi-không-muốn-thua-một-đứa-con-gái!

\_ Ừ, thì cậu thắng rồi đó. Ít ra là làm cho tôi có cái để nể. An lònggọi thành tâm: Huấn luyện viên! - Tôi cười, có chút trêu đùa rồi chìatay ra bắt.

\_ Phiền đủ rồi! - Hiểu Minh đã đứng thẳng dậy, con người đó cũng chìatay ra bắt đáp lễ. Kề sát tai tôi. - Đừng quên giao kèo nhé! Ha ha! -Giọng cười giễu cợt, khoái chí đó lướt qua tôi. Xa dần. Hắn đã đi vềphía phòng thay đồ. Bỏ lại tôi với cái nhìn ngơ ngẩn phía sau.

Những xúc giác trên bàn tay vừa tiếp xúc với tay của kẻ chiến thắng đang đánh động tôi chú ý đến. Cái cảm giác nhớt nháp, rìn rịn, ươn ướt trong lòng bàn tay. Có mùi ngái tanh tràn đến mũi. Tôi giơ tay lên, lật coilòng bàn tay của mình. Đập vào võng mạc là hình ảnh kinh hãi. Sắc cam đỏ còn nóng ấm quyện vào từng kẻ ngón tay, tràn trề trên da thịt mình....

Là Máu!!!

\*\*\*

Âm thanh tựa lưng vào cửa nặng nề, Hoàng Hiểu Minh chuệch choạng tựa cơthể mình sau tấm cửa gỗ, dãy phòng thay đồ còn vắng người, có lẽ cậu làngười bước vào đây duy nhất lúc này. Bên ngoài lớp võ ắt còn nghe giáoviên dặn dò vài điều, cậu nghe những tiếng vâng dạ đều ran của đám võsinh.

Đưa tay vuốt mồ hôi, gương mặt cậu trở nên trắng bệch như trang giấy, mồ hôi đầm đìa. Cả người đau đến mức muốn rụng rời. Chiếc áo võ phục trắng với bả vai phải nhơ nhuốc máu tươi, thấm đỏ màu vải trắng, lăn dần từcánh tay thẳng đến từng kẻ ngón tay. Vết thương do bị viên đạn găm vàokhông lâu ắt là đã bung chỉ, rách toạc da trở lại. Vốn nó đã bị nhiễmtrùng và khó lành, giờ lại phải tiếp nhận sự đả thương từ cô gái nhỏkhiến vết thương sưng tấy nghiêm trọng, không ngừng tuôn máu.

Minh nghiến chặt răng, cố nén đau để lê bước đến tủ quần áo một cáchnặng nhọc, từng bước đi, máu nhỏ thành dòng nhỏ lăn trên nền đất. Cậunhíu mày, khẽ làu bàu tức tối.

Có tiếng cửa cọ kẹt mở, Minh quay phắt người, cố rướn người thẳng dậy.Đối diện trước mặt, cô gái tóc nâu, uốn xoăn và đôi mắt vuốt chì đennhẹ. Là Thái Thiên Vi - đối tượng khiến cậu trở thành huấn luyện viênTaekwondo bất đắc dĩ thế này. Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Tại sao cậucó thể nghe lời Linh và Thi để diễn trò lố này được chứ? Thật ngu xuẩn!

Cô gái e dè trong bộ võ phục trắng tinh, vẻ bạo dạn, quyến rũ thường ngày tự dưng tiêu biến trước chàng trai lãnh đạm.

Mất vài giây để Hiểu Minh quan sát đối tượng, rồi lại mau chóng trở lại nét lạnh lùng mọi khi, bỏ đi ngang qua cô.

\_ Khoan đã! - Tiếng nữ giới sau lưng vang nhẹ, Minh khựng chân, có phần kinh ngạc.

Thiên Vi bước gần đến bên cậu, nén vẻ ngợp thở trước dung mạo xuất phàm của huấn luyện viên. Cô đánh bạo, nói:

\_ Tay anh... bị thương rồi! - Cô đánh liều đưa bàn tay mình nâng nhẹcánh tay trái tuôn đầy máu của người thiếu niên lên. Từ trong tay, dèdặt chiếc khăn tay chạm lên làn da ướt đẫm máu. Tất cả gói gọn trong một cử chỉ dịu dàng và tỉ mẩn nhất.

Minh đứng yên tại chỗ, không phản ứng, phó mặc cho cô gái kia tuỳ ý lausạch những vệt máu tươi đang tuôn trên tay mình. Có ai để ý trong đôimắt nâu đỏ chợt sắc lẹm ánh nhìn tinh quái.

Bàn tay nhẹ nhàng nâng cánh tay người thiếu niên tóc nâu hạ xuống. Trong mọi thao tác, cô dường như nín thở theo, nghe tim mình bỗng nhiên đậplên tưng bừng, bầu má nóng ran. Một cảm xúc khó hiểu dành cho cô gáithích chinh phục, đến khi cảm nhận được sự trống vắng lướt tới lúcngười con trai đã rời xa…

Cảm giác ngỡ ngàng. Có chút se se trong tim.

Nhưng, đôi mắt nâu đỏ chợt dừng lại, không quay đầu. Từ cánh môi anh đào thốt lên rất nhẹ, vẫn đủ cho người phía sau nghe thấy và vui sướng vôngần.

Tiếng nói vang trong không gian tĩnh lặng, chút khàn trầm, mỏi mệt, nhưng đầy ôn nhu:

\_ Cảm ơn!

Thiên Vi đứng ngẩn nhìn, khẽ sờ nhẹ lên ngực. Quả tim đập rất nhanh, như đang nhảy múa. Cô véo vào má mình, tự hỏi thầm: "Mình có đang nằm mơkhông?"

## 45. Q.3 - Chương 4.1 : Trò Đùa Bắt Đầu

Có vẻ nhưtrong lòng mới có một vết xước. Tâm can tôi bứt rứt, khó chịu. Chỉ là để thua một trận đấu thôi mà, có gì mà thấy tâmtrạng bồn chồn thế này? Tôi ám ảnh bởi đôi mắt hổ phách đó,nó tĩnh lặng quá! Đôi mắt Hoàng Hiểu Minh tuy thản nhiên nhưlại chứa trong đó một thế giới phức tạp. Tôi cứ nhớ khi tôisắp phát đòn đến đầu hắn, vẫn đôi mắt thanh tịnh, nụ cườinhẹ nhàng kia trở nên buốt giá. Hắn làm tôi thấy hoảng sợthật! Nhất là lúc đã vươn bàn tay nhớt nháp máu tươi chạm đến tay tôi.

Đã rửa sạch tay, sau tôi cứ thấy như vẫn còn mùi tanh thế này? Hay là lương tâm đang cắn rứt? Tôi lo vì mình đã dùng thủ đoạn cho trận so tài. Nhưng tôi vẫn thua kẻ bất chấp tính mạng đóthôi! Tôi tuy đã làm Minh bị thương, nhưng hắn giữ được vinh quang cho mình, và hậu quả sẽ là lời hứa trước khi giao đấu: Khôngđược chống đối huấn luyện viên!

Sẽ ra sao nếu mỗi lần đến lớp võ rồi bị cái tên ác ma đóhành hạ? Chỉ một hôm mà tôi đã te tua thế này, những ngày sautôi sống thế nào đây?

Có điên mới nghĩ là tên thiếu gia đó nhân đạo với tôi. Tôi đangnghĩ là hắn sắp kiếm cớ bắt nạt, hạch sách tôi để trả thù.Cái tên thù dai nhỏ mọn đó bị ma nhập thì mới có cơ may buôngtha cho tôi!

Lớp đã tan, tôi cởi áo võ và đai xếp vào giỏ, giữ nguyênchiếc quần võ trắng và áo pull mặc trong ra về. Nói về nhưngthực ra tôi vẫn lòng vòng trước cửa lớp, nấn ná chưa muốn đi.Dù sao kẻ gây bão này cũng biết điều, hỏi han, quan tâm đốithủ bị trọng thương là tinh thần thân thiện, cái đẹp cần cótrong võ đạo. Tôi làm Minh đau, giờ đành nói mấy câu xoa dịuhắn thôi.

Cái tên lề mề! Người ta về hết rồi mà vẫn chưa ra là sao? Hắn ngủ trong phòng thay đồ rồi ư?

Tôi ngó đồng hồ, rồi lại đợi. Bắt gặp chiếc mũ lưỡi trai đen đang đi ra làm tôi phấn chấn hẳn lên.

Tôi đứng trước cửa, rụt rè. Cái dáng cao ráo lướt qua mình,thơm hương hồng trắng thân quen. Minh đi khá chậm, gương mặt chekhuất bởi mũ nón lụp xụp. Cố gắng đuổi theo, tôi ngập ngừngđôi chút, hít hơi rồi bạo dạn gọi:

\_ Huấn luyện viên!

Con người đó đứng lại, không ngoảnh đầu. Tôi lanh lẹ đi đến bên cậu, vờ vịt hỏi:

\_ Cậu có sao không?

Gương mặt trắng đến xanh xao của Minh hạ xuống nhìn tôi, chớpmắt, những sợi mi cong đen làm đôi mắt ấy thêm to tròn. Tôi thấy cánh môi nhạt thếch của hắn khô nẻ và bật máu. Cả thảynhững triệu chứng này không phải là dành cho người có sứckhoẻ bình thường. Ít ra tôi có ngần năm lục lọi tủ sách y của ba, không hiểu sao ba tôi là bác sĩ thú y mà lại am tường về y học phục vụ con người như vậy. Đáng lẽ ông phải là một bácsĩ đa khoa gì đó hơn là chỉ làm một bác sĩ thú y.

Mặt xanh, hốc hác, tròng trắng mắt trắng tươi, da dẻ nhợtnhạt, gầy gò, máu màu cam nhạt... Tên này sống tiện nghi, sangtrọng thế này mà để cơ thể suy nhược thế này ư? Hắn hình nhưmắc chứng thiếu máu thì phải. Gương mặt ấy chẳng có tí hồngnhuận nào. Có thể nói hắn giống một vam quý tộc trong VampireKnight vậy ý, chẳng có sức sống của một con người, cứ trắngbệch và mỏi mệt.

Hoàng Hiểu Minh ngẩng mặt lên cao, dáo dác nhìn rồi qua lại trả lời tôi:

\_ Còn sáng, chưa có sao đâu!

Hừ, hắn còn sức ghẹo tôi được, đúng là chưa trầm trọng lắm. Kệ hắn cho rồi!

\_ Không phải! - Lắc đầu, tặc lưỡi. - Tôi nói cậu có ổn không chứ không phải hỏi ngôi sao trên trời!

Cái mặt lạnh như tiền đó vẽ trên môi một nét nhếch lạnh:

\_ Nhờ ơn cô mà tôi "rất ổn"!

Tôi day môi. Xuỳ, người ta đã tỏ ra quan tâm mà còn mỉa mai. Ta cóc thèm quan tâm!

Tôi nói:

\_ Nè, bị gì thì nói nhé. Giờ không nói mà mai mốt bắt tôi đền tiền thuốc là tôi không đưa đâu!

\_ Ba cái viên thuốc rẻ tiền của cô có thể làm tay tôi mau lành lại được à? - Hắn chua ngoa.

Tôi xìu mặt, đẩy người trước mặt, bỏ đi.

\_ Hừm! Quên mất mấy cái tên nhà giàu cạp tiền là no, xay tiềnnhuyễn ra thành thuốc để uống mà. Ờ, không cần thì tốt! Đỡtốn!

Cánh tay của người con trai dang trước mặt, chặn tôi:

\_ Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?

\_ Động vật có bộ não thực dụng, chỉ biết vỗ ngực xưng ta đâygiàu và chảnh! - Đáp gọn lõm. Tôi trơ mắt đến bình thản. Hừ,giỏi thì đánh chết tôi đi! Giàu thì sao chứ? Kệ mấy ngườichớ!

Hoàng Hiểu Minh nghiến răng, mặt tối sầm, hắn thu hẹp tầm mắt đến tôi, mang theo sự tức tối, gằn:

\_ Thứ nhất: Tôi không giàu có. Thứ hai: Tôi không thực dụng. Đừng có phán xét tuỳ tiện.

\_ Hờ! Không giàu mà đi Limo, có vệ sĩ hộ tống, không giàu màxem bộ đồ của cậu kìa: giày Nike, đồng hồ Thuỵ Điển, quần áo hàng hiệu thế này mà nói không giàu? Hơ hơ, tôi đâu có ngốc! - Tôi tặc lưỡi, phản biện.

Hắn không thèm cãi, chỉ cắn môi nén tức. Mà trông cái mặt đang phồng má, bặm môi này cũng đáng yêu thật nha! Y như trẻ convậy! Phải chi hắn hoà nhã như Chí Linh nhỉ? Nhưng mà... Linh? Ờ ha, sao có vẻ như nét mặt hai người này hao hao nhau. Cái mặttrái xoan lai Tây, đôi mắt to với mi rậm cùng với chiếc cằmnhọn vương giả. Chỉ khác nhau ở đôi mắt, môi và khí chất thôi.Linh dịu dàng, chững chạc, luôn hồng hào và tràn trề sứcsống, đôi mắt là cả một bầu trời ngập ánh sáng. Tên này lạnh lẽo, u uẩn, kiêu căng, đôi mắt nông trơ luôn nhìn người ta vớiánh nhìn bình thản, chẳng màng, như chọc tức người ta phảiphản kháng lại. Sao tôi cảm giác như mình đang bị bao vây giữanhững mối quan hệ tưởng xa lạ nhưng lại là những kẻ quen biếtnhau. Ví dụ như Thư đi, thì ra Thư kể Prince của Thư lại là ChíLinh.

Tình cờ quá! Tình cờ đến nỗi đang lộ dần những lỗ hổng chântướng mang ý nghĩa sâu xa nào đó mà tôi chưa giải mã hết được.

Trở lại với tên Minh đáng ghét, hắn nhấp nhứ môi, rồi ghé mặt gần tôi:

\_ Đắc tội với tôi thì cô không yên thân đâu!

Tôi cười tự tin:

\_ Chỉ cần tôi không đến võ đường nữa là thoát khỏi cậu thôi!

\_ Mơ đi! Tôi có số điện thoại của cô rồi nhé! - Minh nháy mắt bí ẩn.

Cái gì? Sao hắn có được số máy của tôi? Tôi cho số điện thoại của mình cho hắn lúc nào? Sao tôi không biết?

Tôi chao mắt, nghi hoặc.

\_ Lếu láo!

Hiểu Minh bật môi cười, tạm chấp nhận là cái nụ cười không gian xảo lắm, nhìn rất thật lòng. Hắn nói:

\_ Không tin cô nghe tôi cài chuông đặc biệt cho số của cô đây này? Không tin cô cứ gọi thử đi!

Tôi nhíu ấn đường, gãi đầu, tay lấy cái điện thoại của mình,chần chừ. Tên ôn thần ấy giựt ngay máy trên tay tôi, vừa bấmbàn phím với tốc độ hoả tiễn, vừa ba hoa:

\_ Xen nào, tôi gọi thử cho cô tin nhé!

Vài giây sau, tôi nghe tiếng chuông mặc định của Samsung vang lên,Minh móc trong túi "con bé" Galaxy cáu cạnh với màn hình đangnhấp nháy dãy số điện thoại của tôi. Hừ, nhạc Samsung bìnhthường chứ chuông đặc biệt gì đâu!

Hiểu Minh cười, mặt lanh như tiểu quỷ, trả điện thoại cho tôi:

\_ Ôi cha, hình như là tôi chưa lưu số cô vào máy thì phải. Chờ tí nhé!

Ơ? Tức là tôi bị lừa hả? Hắn... hắn nói là chưa lưu số tôi,tức là hồi nãy hắn mới biết số tôi thôi. Sao mình ngốc vầynè? Oa! Hắn lừa mình! Cái đồ ma lanh!

\_ Nè! - Tôi há hốc mồm, tức muốn xì khói. - Cậu gạt tôi!

Minh lướt tay trên bàn phím cảm ứng rất nhanh, rồi ngẩng đầu, lại nheo mắt:

\_ Đâu có! Tôi đã có số cô rồi nè! - Chìa điện thoại cho tôi xem, ghi tên tôi là "Mai lùn".

Tôi ra sức cấu véo vào bàn tay hắn, gắt ầm ĩ:

\_ Ya! Cậu! Cậu! Hứ! Xoá ngay cho tôi! Dám ghi tôi là "Mai lùn" hả? Đưa điện thoại đây!

Minh phồng má, giơ thẳng tay lên trời, nhướn mắt thách thức. Tôi nhoi nhoi nhảy lên, hòng tóm lấy cái Galaxy của hắn. Hừ, tôimà giựt được thì tôi thề sẽ đập nát cái điện thoại của hắnngay!

Hắn tặc lưỡi, mặt tỏ ra thương hại:

\_ Chậc! Chậc! Vậy mà không chịu mình lùn! Tội nghiệp quá! Màdù cô xoá được nhưng tôi vẫn nhớ nhé! Trí nhớ tôi tốt lắmđấy. 01647121xxx chứ gì!

\_ Cậu! - Tức trào máu.

Hắn đưa ngón tay trỏ vào mũi tôi, hất mặt răng đe như dạy trẻ, cười ma mãnh:

\_ Tôi sẽ khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu cứ tiếp tục đắc tội với tôi thì...

Bước chân cao miên man lùi trong nắng nhạt, Minh lấp lửng ở câucuối, để tôi ôm cục tức uất nghẹn ở cổ. Tên ấy bước lùi,nhàn hạ, rồi quay đầu, tay phe phẩy chào tôi cùng cái cáchcười đắc thắng nở trên môi. Trong nắng chiều vàng lịm, gươngmặt đó thanh thuần như tinh linh, nét giá băng trở thành mànsương mỏng, chỉ có nụ cười lém lỉnh trêu tức tôi là sống động nhất. Hắn quay đi, vệt bóng dài trải trên khoảng sân rộng.Hoàng hôn chảy trên mặt tôi, sắc cam mật ấm dịu nâng niu.

Sao hôm nay mình hiền quá vậy? Bị người ta chọc giận mà vẫntrơ ra không phản kháng. Hay là tôi đang lo lắng cho cái hậu quảcủa mình mà tên ấy vẫn chưa nói hết? Chỉ biết rằng mình đangchú tâm quá nhiều bởi nụ cười kia. Nó đang chân thật là mộtnụ cười sao? Chỉ nhìn thôi mà sao tay chân tôi đình công hết thế này? Giờ tôi chỉ biết ngậm bồ hòn chịu ức thôi. Ăn xong cáilễ Vu Lan cái mình từ bi thế này sao? Máu sư tử trốn đâu rồi?

Sực tỉnh, tôi lao đầu đuổi theo dáng hình đó, muốn trả đũa.Nhưng mà ra khỏi Trung tâm thể thao thì chẳng thấy Hiểu Minh đâu. Hắn đã biến đi đâu mất dạng. Trước mắt tôi là dòng xe cuốingày nô nức lưu thông.

Mất dấu rồi!

Thất thiểu, tôi về chỗ lấy xe. Tâm trạng ảo não quá! Chẳng lẽgiờ mình nên bỏ sim? Cái sim xài lâu lưu cả trăm số điện thoạitiện lợi vậy mà bỏ thì tiếc quá! Làm sao đây?

Mai ơi, khổ rồi! Mày về mà xem con "đười ươi Anh Quốc" đó trả thù mình!

0.00 am

Biệt thự nhà Chí Linh.

Chiếc xe sang trọng lăn nhẹ mình giữa đêm đen sánh đặc, ánh đenpha vội tắt lịm sau khi chiếc xe đã dừng trước cổng khu biệtthự to lớn. Hoàng Hiểu Minh cho xe chạy thật khẽ khàng đểtránh làm quấy nhiễu đến dân cư chung quanh. Chiếc áo khoáchoodie che đi cánh tay mới được may chỉ lại, vết thương sưng tấyvà có triệu chứng viêm nặng. Có lẽ giờ phút này, người sẽtận tuỵ giúp cậu che giấu vết thương chỉ có Hạ Khánh Di. Dilà người xử lí vết thương trên vai Minh. Dù bên cạnh nhím, Alexcó kiến thức và kinh nghiệm xử lí vết thương bậc thầy nhưngcậu lại không dám cho anh biết về tình trạng của mình. Tínhanh hay lải nhải, lèm bèm và hình tướng, nếu thấy cậu bị thương nặng thế này thì anh sẽ bắt cậu nằm lì ở bệnh viện hàngtháng trời dưỡng thương cho xem. Tốt nhất là kín cái miệng đểđỡ khổ cái tai.

Sương đêm rớt tí tách xuống những mặt lá xanh đen. Đêm lạnhlùng với gió chướng càn quét những đợt lá khô bay tứ tungkhắp con đường nhỏ. Minh mở cửa xe, ra ngoài.

Cậu đi theo con đường đến cánh cổng lớn, ổ khóa vi mạch điện tử của cầncó mật mã và cần xác nhận vân tay. Minh tần ngần ngắm nhìn và ấn thoănthoắt một dãy kí tự bí mật.

Đưa ngón tay cái mình làm thao tác cuối cùng: xác nhận vân tay.

Bỗng chốc, cánh cửa rung nhẹ, lững thững mở ra như một vị quản gia lọmkhọm cúi chào vị khách lạ. Minh cho xe lái vào trong, cánh cửa lại vội khép lại im ỉm.

Một màu đen bao phủ lấy cậu, sân vườn bên trong ngôi biệt thự rất rộng lớn, cây xanh bao bọc như một nhà lồng kính.

Bóng đêm như một chiếc hộp lớn nhốt chặt mọi cảnh quang bêntrong. Bóng tối xâm chiếm, càn quấy mọi thứ. Ánh mắt Minh chợt phát ramột thứ ánh sáng kì lạ - sắc đỏ như mắt mèo giữa đêm, đôi mắt căng rõ mọi thứ như một ánh đèn pin soi rọi, đôi mắt cậu như có thể nhìn xuyênqua bóng đêm. Như là một đặc ân của tạo hoá dành cho cậu, đôimắt được cấu tạo đặc biệt từ những những tế bào que khiếncậu quan sát trong bóng tối hệt như ban ngày.

Cậu bước nhẹ, chậm rãi, không hề phát ra tiếng động. Bộ điệu khoan thai, từ tốn, nhởn nhơ bước vòng vào phía sau ngôi nhà.

“Boong! Boong! Boong!” - Tiếng chuông điểm 0 giờ sáng từ một chiếc đồng hồ cổ bên trong ngôi nhà lớn vang lên, âm thanh trầm, vang vọng nhưkhua dậy mọi thứ - bắt đầu một ngày mới - thời gian của Q.

Cả tòa nhà lớn phủ sơn trắng sa hoa, màu sắc trang nhã đậm kiến trúchoàng cung, có những họa tiết nhỏ ở chân tường, vẻ bên ngoài cổ kính mặc dù nó chỉ vừa được hoàn thành vào tháng trước. Mùi sơn mới vẫn cònphảng phất trong không khí.

Minh không bước vào trong nhà, bàn chân len lỏi vào phía sân sau, nơilà một vườn hoa, chủ yếu là những loài lan quý, có cả những loài địa lan đắt tiền không dễ tìm và một số bonsai được uốn nắn công phu.

Hiểu Minh cảm nhận rõ mùi hương thoang thoảng của loài dạ lan xộc vàokhứu giác, hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng xoa dịu thần kinh đang mệtnhoài của Minh.

Nền đất được lót những viên gạch xám mài nhẵn hình chữ nhật theo mộttrật tự xen kẽ đồng nhất, ven lối đi phủ sỏi trắng và những viên gạchtrứng ngỗng nối nhau thành một hàng dài.

Nhãn cầu trong mắt cậu căng ra, đăm chiêu tìm vật gì đó. Mắt cậu sánglên khi thấy một viên gạch mang hình lục giác ốp sát góc tường, lớp cỏkiểng xanh tốt đã che khuất nó. Hiểu Minh ngồi xổm xuống, bàn tay phảibẩy nhẹ viên gạch đó, xoay một vòng….

“Rục rịch…rục rịch…” - Đột nhiên bức tường của biệt thự khẽ chuyểnđộng, xoay 180 độ mở ra một cánh cửa bí mật. Lối vào bên trong thăm thẳm ngút mắt.

Minh phủi tay đứng dậy, nép người chen vào trong một cách nhanh chóng.Cánh cửa chậm mình khép lại, mặt cắt nối liền mép khó xác định được đólà một cánh cửa âm tường, trở lại hình dạng ban đầu, im lìm trong bóngtối.

Bên trong cánh cửa âm, những bậc thang tối ngòm dẫn xuống sâu trong lòng đất - cánh cửa này là nơi dẫn xuống tầng hầm bí mật của ngôi nhà.

Cảm nhận được những phân tử chlorine ngập tràn bên trong. Vẫn cứ tưởngkhông khí bên dưới sẽ rất ngột ngạt nhưng mọi thứ đều trái ngược. Nhữngmáy điều hòa nhiệt độ luôn giữ không khí bên trong mát mẻ ở mức 20 độCelsius, Minh bước xuống từng bậc thang một.

Vẻ tối tân từ những bậc thang cảm ứng làm Minh cảm thấy khâm phục nhữngkiến trúc sư tạo dựng lên ngôi nhà này - một căn cứ Q thu nhỏ, tất cảđều là công sức của các kĩ sư của Q. Mỗi bước chân của cậu, ánh đèn LEDxanh lại sáng lên, bất tận đến khi xuống hẳn mặt đất.

Nền gạch trắng bóng loáng, tinh tươm in hằn hình bóng của Minh. Lối điuốn cong, miên man với những mảng tường dát kim loại sáng mờ. Những ánhLED xanh lam mát dịu chạy dọc trần nhà.

Chân tường sáng lên màu sắc của những viên gạch dạ quang màu xanh mạ nổi bật. Mọi thứ lạnh ngắt hoang vu và không có bất cứ bảng chỉ dẫn nào.

Hiểu Minh đi mãi và dừng lại ở một cánh cửa trượt màu xám bạc bằng kimloại không gỉ, nhấn nhẹ nút kích hoạt, hệ thống tự động phát lên tiếngnói:

“Bắt đầu khởi động quá trình nhận dạng”

…

“Vui lòng nhập dữ liệu vân tay”

…

“Xác định khuôn mặt”

…

“Đã xác nhận. Xin mời!”

…

Làm theo thao tác mà hệ thống an ninh yêu cầu, cánh cửa trượt bật mở,không một tiếng động. Minh bước vào trong, như bản năng, cánh cửa lạikhép chặt.

Trong căn phòng âm sâu nhất trong lòng đất, vuông vắn và rộngrãi, mọi thứ bị ngập trong một thứ ánh sáng lam mát dịu, mùmờ. Trong thứ ánh sáng mở ảo đó, những nội thất của cănphòng cũng ẩn hiện theo. Chiếc bàn bầu dục dài bằng kim loạibóng loáng với dãy ghế trống không. Máy chiếu trên đỉnh đầunhấp nháy đèn LED đỏ. Những chiếc tủ cài khoá vi mạch côngnghệ cao đang lưu trữ những chiếc laptop là "bộ não" của Q.Hoàng Hiểu Minh và Trịnh Thiên Du là hai chuyên gia an ninh khônggian mạng hàng đầu của tổ chức. Nếu Du là hacker thực hiệnnhững phi vụ nhọc nhằn tấn công dữ liệu của các tổ chức tộiphạm thì Minh là bậc thầy bảo vệ an ninh không gian mạng cho Q,tránh các hacker của các tổ chức khác xâm nhập và dữ liệucủa tổ chức. Chiếc laptop đang lưu trữ thông tin bí mật đượcvận chuyển cẩn trọng về Việt Nam theo chủ nhân của nó, giờ nó được cất giấu tại căn cứ Q ở Việt Nam, tức nhà của Chí Linh - ngôi nhà được bảo vệ từ những khối óc thiên tài đã thiết kế nên hệ thống an ninh ưu việt. Người thiết kế nên mạng lưới bảo an đó là sự hợp tác giữa hai cộng sự mang mật danh Demon vàDevil, và cũng là công việc cuối cùng có sự hợp tác của haingười bạn thân trước khi tình bạn của họ bị rạn nứt.

Chiếc bàn ở góc phòng bày biện muôn vàn những chất hoá họcđủ màu toả ra ánh sáng ngọn đèn bàn màu trắng, nơi có ánhsáng rõ ràng nhất trong căn phòng. Chiếc áo blouse trắng đangtỉ mẩn, say sưa với công việc nghiên cứu của mình. Chàng traicó mái tóc đen mun đã ngồi hàng giờ trong phòng làm việc đểphân tích các mẫu vật mà mình đã thu thập. Không gian yên ắng,tĩnh lặng, chốc chốc có tiếng leng keng nho nhỏ phát ra donhững lọ chất hoá học vô tình va vào nhau. Bàn tay lâu lại ghichép vào cuốn sổ nhỏ.

## 46. Q.3 - Chương 4.2 : Trò Đùa Bắt Đầu

Có tiếng chân đang bước tới gần, mang theo ánh nhìn chú mục. Linh ngẩng đầu vô thức, rồi đặt quyển sổ lên bàn:

\_ Đến rồi ư?

\_ Chào Dragon. - Minh gật đầu, hỏi. - Đang làm gì thế?

Linh đáp:

\_ Phân tích vài thứ.

Đôi mắt nâu đỏ nhướn nhẹ:

\_ Ecstasy?

Linh hạ người xuống chiếc ghế xoay bên cạnh, ngã dài.

\_ Ừ, nó đó. Thành phần của nó y như số thuốc hồi bên Phuketlấy được. Vậy là lần đó chúng ta bắt sót một lô rồi!

Chiếc áo hoodie đen được kéo phecmotuya cao cổ nhằm che đi phầnvai trái. Minh cũng ngồi và ghế kế bên Chí Linh, theo thói quenvẫn nói cộc lốc:

\_ Thi đâu?

\_ Nó lo đi làm "anh trùm" của mình rồi. - Linh đáp, kèm theocái ngáp dài. Bất chợt như sực nhớ ra, Linh quay sang cậu bạn:

\_ Cái vai sao rồi? Cô nhóc ấy coi ốm yếu vậy mà cừ thật. Nhưng đúng ra là tớ thấy cậu đã nhường cô ấy hết mức.

\_ Không sao! - Vẫn lười nói ra một câu đầy đủ chủ - vị ngữ.

Đôi mắt đen láy long lanh trong màn đêm, day môi, rồi hỏi nhẹ nhàng:

\_ Cậu đang nghĩ gì vậy? Đã bảo cậu hạn chế tiếp xúc với "côấy" mà! Chưa bao giờ tớ thấy cậu cư xử lạ lùng vậy. Đốitượng của chúng ta là Thiên Vi chứ không phải Băng Nhi. Cậu đanglàm rối tung mọi chuyện.

Minh lặng thinh, không đáp.

Chiếc áo blouse nuốt khan, tiếp lời, đôi mắt cứ chăm chú xét nét từng phản ứng của nhím xù.

\_ Đừng tiếp xúc với Tiểu Bạch nữa, có được không?

Tiếng đáp nhẹ bâng:

\_ Không.

\_ Sao vậy? Chưa bao giờ tớ thấy cậu tỏ ra dễ gần, không kiệmlời mới một đứa con gái như vậy. Cậu đang tính toán gì đây?

\_ Tớ e BJ sẽ lấy được Angel trước. - Minh nhìn vô định trong không gian, nhẹ giọng.

Đôi mắt Linh tối sầm, bồn chồn:

\_ Và cậu muốn lợi dụng Tiểu Bạch?

\_ Không. Tớ muốn Băng tự động trở về với chúng ta.

\_ Sao? - Nét bất ngờ diễn ra trên gương mặt Nguyễn Chí Linh, cậu nhíu ấn đường, có phần lo lắng.

Đối diện với sự bất ngờ của cậu bạn, gương mặt băng lãnh đưaánh mắt hổ phách nông trơ dán chặt vào mắt của Linh, nhạt môicười:

\_ Di kể cho tớ biết một điều thú vị: 12 năm trước, trong vụcháy kinh hoàng thiếu sống hơn ba mươi mạng người của Bạch gia,Bạch tiểu thư lúc đó mới ba tuổi đã may mắn được vị quản giacứu thoát khỏi đám cháy trong tình trạng nguy kịch do chấnthương vùng đầu. Vị quản gia đó đã đưa cô đến nhà gia đình bác sĩ Trần Thanh Tâm, tức bạn thân của viện trưởng Bạch HànPhong, bà ấy đã cầu xin họ cưu mang đứa trẻ đáng thương, giọtmáu duy nhất còn sót lại của nhà họ Bạch. Hàn Băng do chấnthương não bộ dẫn tới mất trí nhớ. Thế là vì muốn cô bé quên đi hết quá khứ đau thương của mình, bác sĩ Tâm đã cùng vợ con và Băng Nhi trở về Việt Nam. Tiểu Bạch được thay tên, đổi họ,vợ chồng ông Tâm đã xem cô như con ruột của mình, nuôi nấng, dạy dỗ cô đến ngày hôm nay. Cô gái được sống trong một cuộc sốngmới hạnh phúc, tự do, và quên hẳn kí ức về cội nguồn củamình.

Linh lắc nhẹ đầu, thở dài, nhìn Minh đau đáu.

\_ Cậu muốn cô ấy lấy lại kí ức?

\_ Phải!

Chiếc ghế bất ngờ bị dịch chuyển bởi người ngồi trên nó bất chợt đứng phắt dậy. Linh trợn mắt, gắt:

\_ Cậu điên rồi!

Minh cười thản nhiên:

\_ Cứ cho là vậy.

\_ Cậu muốn cô ấy phải nhớ tới quá khứ đầy bi kịch đó sao?Cậu bắt một cô bé trong sáng, hồn nhiên phải sống cuộc đời như chúng ta sao? Vô nhân đạo! Chúng ta đến đây để bảo vệ cô ấychứ không phải làm tổn hại cô ấy! - Linh kích động, đôi mắthằn lên tia đỏ tươi, tiếng khàn lại, những mạch máu ở hõm cổnổi hằn lên. Nhím đang điên sao? Cậu ấy vô cảm đến mức đó sao?Tại sao nhím có thể nghĩ tới việc làm bất lương đó? Linh khóchịu. Cậu cảm thấy tức giận khi biết ai đó có ý định làm côgái bé nhỏ kia tổn thương.

Cô gái có nụ cười thiện lương không mang chút toan tính. Cậu hay gọi cô là thỏ trắng, cô gái tinh khiết như chú thỏ có đôi mắt hồng tròn xoe. Mỗi lần nghĩ đến cô, lòng Linh thấy bình yên vô cùng. Cô mang cho cậu nụ cười và sự an toàn mà đã rất lâurồi cậu không có được. Nghĩ đến cô, cậu chỉ có thể nhẹ môicười vu vơ và cảm thấy trong lòng mình lan toả một cảm giácấm áp lạ kì. Linh không muốn nụ cười đó tan biến, Linh muốngiữ cô thỏ trắng ấy cho riêng mình. Minh muốn cướp đi nụ cườiấy, Minh muốn đem cô ấy trở về với cuộc đời thực sự của mình - chỉ có tang thương, nước mắt và thù hận. Làm sao Linh trơmắt nhìn cậu bạn thân của mình gây nên điều tồi tệ đó?

Đáp lại thái độ kích động của Chí Linh, Minh cứ giữ một vẻthanh tân và thản hoặc tựa một mặt hồ phẳng lặng.

\_ Cô ấy phải trở về với thực tế. Trốn chạy quá khứ không là một cái cách!

\_ Nhưng tớ không chấp nhận việc cậu đưa cô ấy đến bước đườngnhư chúng ta. Cô ấy là thiên thần, đừng biến thiên thần tinhsạch thành quỷ dữ như chúng ta!

Câu đáp không khoan nhượng:

\_ Cậu cũng từng mang ý định đem cô ta về với chúng ta, sao bâygiờ lại đổi ý? Hay là qua quá trình tiếp xúc, cậu đã thíchcô ấy?

Linh sững người, câu hỏi ấy như kim chích xót cả tim. Cậu lắp bắp, không nói nên lời:

\_ Tớ... Tớ...

\_ Đúng thật rồi sao? - Nhím xù đứng dậy, vỗ vai chiếc áoblouse. - Quy tắc thứ nhất: Ác quỷ không được phép yêu!

Cánh môi hồng nhuận nhoẻn lên yếu ớt, nhìn sâu vào đồng tử hổ phách:

\_ Nếu đúng như vậy?

\_ Game over. - Minh đáp. - Cậu bị loại khỏi cuộc chơi.

Tiếng cười khanh khách, Linh cười rung cả người, cười đến ứa nước mắt:

\_ Điên thật! Hãy để tớ làm chuyện tương tự việc câu gây ra với Hàn Băng đối với Lee Sang Mi.

Gương mặt bình thản của chiếc hoodie không giữ nguyên được, nó đanh lại, gằn:

\_ Tại sao?

Vòng môi mọng như một quả dâu chín nhếch lên ma quỷ, kề sát tai nhím xù.

\_ Vì tớ... nhìn thấy một tình yêu sâu sắc trong đôi mắt cậudành cho cô ấy. Tớ biết nhiều hơn cậu tưởng, đừng nghĩ sẽđánh lừa được tớ. Vì hiện tại,... Tớ là... Prince.

Bàn tay cố kiềm nén mà bóp chặt thành nắm đấm, gương mặt Minh tái nhợt, đồng tử trợn to mang theo cái nhìn sững sốt. Chuyện của cậu... Tại sao Linh biết? Sao cậu ấy dám dùng vị hôn thêcủa mình ra uy hiếp cậu? Yêu một người đâu là sai. Cậu yêu aiđó thầm lặng. Cậu có cần chi sự đáp trả của họ. Vậy mà Linh vẫn có thể nhận ra được tình cảm của cậu.

Chiếc áo blouse được cởi ra, mắc lên giá, Linh cho tay vào túi,thư thả nhưng vẫn nhìn Minh với cái nhìn nhắc nhở, ngầm răn đe.

\_ Đừng quên những gì tớ đã nói. Nếu không tớ sẽ không tha choviệc cậu sẽ làm. - Rồi lấy trong túi chiếc chìa khoá xe củamình. - Tớ ra bar đây. Đừng ở đây quá 5 giờ sáng.

Minh cởi chiếc hoodie ra, bực dọc vứt phịch xuống sàn. Cậutiến đến bàn làm việc, ấn mật khẩu điện tử để mở tủ lấylaptop của mình ra. Cậu chả màng đến Linh, hừ lạnh.

\_ Cút đi!

Linh khẽ bật cười vì cậu bạn, đúng là nhím, hễ bị chọc giận là xù xì gai nhọn lên. Dù sao thì cậu ấy vẫn chẳng thay đổiđược, vẫn là chú nhím mọc đầy gai nhọn trên người. Nhưng Linhlại là người thích nhổ mấy cái lông nhọn hoắc đó.

Tần ngần một chút, Linh quay người, bước ra khỏi căn mật thất. Chiếc cửa trượt đóng lại êm ru. Linh đã ra ngoài.

Màn hình laptop sáng đèn, Minh dúi đầu vào công việc dang dở,ngón tay lướt nhanh tốc độ trên bàn phím, lực gõ xuống cóphần nặng nề do bực bội trong lòng.

Bỗng nhiên, có cơn đau tê tái tràn lên từ khoang ngực, đánh sậptrí óc cậu trở nên hỗn loạn. Đau. Cơn đau ghê khiếp đó lạihành hạ cậu. Cơn đau đang bào mỏng sinh lực Minh, nó đang thiêuđốt dần sức khoẻ của cậu. Ôm ngực. Minh dốc số thuốc trongchiếc lọ không nhãn vào miệng, vuốt cổ. Cơn đau hạ dần, ngấmvào tận xương tủy, buốt nhói. Cậu nằm dài trên bàn, thở hắt.

[Hãy phẫu thuật nhanh, trước khi quá muộn.]

[Jon à, tôi là người hiểu rõ sức khoẻ của mình hơn bất cứ ai.]

[Cậu đang đánh cược với tử thần đó ư?]

[Tôi không có nhiều thời gian, cậu biết mà!]

[Phải rồi, cứ để cho nó trầm trọng thế này thì cậu đâu còn bao nhiêu thời gian.]

[Đừng cho ai biết về việc này. Xin cậu!]

[Mặc xác cậu! Kẻ không quý trọng sinh mạng của mình thì tôi cóc cần quan tâm đâu!]

[Cảm ơn cậu!]

Ngón tay vân vê trên mặt bàn, gương mặt cậu trắng bệch như giấy. Minh nhớ tới những gì đã nói với Di, trong tim chợt dâng lêncảm giác chua xót.

\_ Mẹ cho một thân xác hoàn thiện, tôi đã huỷ hoại nó dần dần. Bất hiếu quá! Nhưng tôi có quyền lựa chọn sao? Tôi còn baonhiêu thời gian nữa?

Bóng tối còn giăng mờ không gian, một chiếc Aston Martin One 77 màu đen ẩnmình ở góc khuất khẽ sáng đèn. Chiếc xe chậm chạp di chuyển đến cánhcổng lớn im ỉm của khu biệt thự.

Một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng bước ra khỏi xe. Là một thanh niên mặc áoblazer đen, chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất mặt nhanh nhẹn chạy vềhướng cánh cổng. Biểu hiện nhanh chóng như đang tranh thủ mọi thời giancó được. Trên vai người đó mang theo một ba lô màu đen tuyền.

"Tít...tít... tít... tít..." - Âm thanh hàng số mật khẩu vang lên khe khẽ. Bóng đen đó thoăn thoắt những ngón tay trên bàn phím.

"Rục rịch... rục rịch..." - Cánh cửa lớn bật mở. Đã bẻ khoá thành công. Bóng đenbước vào, mất hút trong màn đêm. Nhịp chân vội vã chạy đua cùng rạngđông.

Như chính là chủ nhân của ngôi biệt thự, không chút lúng túng, cái bóng đen tinh tường đi về phía mật thất ở tầng hầm.

Dò tìm đượcviên gạch lục giác ốp sát tường, bàn tay lạ xoay nhẹ, cánh cửa hầm bậtmở, bóng dáng chiếc blazer đen mất hút trong bóng tối...

Vẫn là ánh đèn LED xanh dịu chạy dọc trần nhà. Không khí vẫn mang vẻ lạnh lẽo kết tinh từ những phân tử chlorine. Cái vệt đen đội mũ lưỡi trai đen chạy vụt theo hành lang hun hút, nềngạch sáng mờ. Kéo dài cái bóng con người đó dài lê thê. Đến trước cánhcửa trượt tự động, vẫn như thao tác của những an ninh quốc tế: kích hoạt hệ thống nhận dạng.

"Khởi động quá trình nhận dạng. Vui lòng nhập dữ liệu vân tay." - Âmthanh tự động vang lên trầm trầm trong không khí tịch mịch.

"Không nhận dạng được. Vui lòng nhập lại dữ liệu vân tay." - Âm thanh tự động vẫn ngoan cố văng vẳng.

Bóng đen khẽ nhếch miệng cười, ánh sáng xanh hắt vào gương mặt lạ làmnổi bật lên những đường nét sắc sảo tuyệt mĩ. Con người bí ẩn cúi ngườilấy trong cái ba lô đen một cái laptop màu bạc. Bàn tay lướt trên bànphím máy tính kết nối với toàn bộ hệ thống bảo an của ngôi nhà.

Cái bóng đen chính là một hacker chuyên nghiệp.

"Bạn có muốn tắt hệ thống nhận dạng tầng mật?"

"Ok."

"Đã tắt hệ thống nhận dạng."

Cánh cửa trượt trơ trọi vô lực mở ra, không chút kháng cự được với sựxâm nhập của con người lạ. Một đường cong vẽ trên môi người thanh niênđội mũ lưỡi trai.

Nhởn nhơ bước một chân vào trong, như phản xạ tự nhiên, bóng đen bỗng chợt khựng chân lại.

[Không một hệ thống bảo an kiên cố của một ngôi nhà được thiết kế tinhvi lại có thể dễ dàng bị vô hiệu hoá như vậy... Trừ khi... nó có bẫyngầm... ]

Gương mặt lạ khẽ đanh lại, môi vẫn cong lên ma mị. Cậu đưa tay lấy trong ba lô một chiếc kính màu cam đeo vào mắt.

Ảnh nhìn từ kính nổi lên những tia hồng ngoại chằng chịt bủa quanh căncứ mật. Đặt chiếc laptop xuống sàn, đôi bàn tay con người ấy vẫn lướtnhanh trên bàn phím.

Trước mắt là một chiếc bẫy kĩ thuật số tinh vi. Không thể ngang nhiên xâm nhập được.

"Không thể tắt hệ thống bảo an tự động!" - Màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ đỏ cảnh báo.

"Bạn có muốn khởi động lại hệ thống nhận dạng?"

"Cancel."

Một thiết kế hoàn hảo. Một khi đã tắt hệ thống nhận dạng thì hàng ràolưới hồng ngoại sẽ tự động khởi chạy. Tắt được hệ thống hồng ngoại thìhệ thống nhận dạng sẽ tiếp tục hoạt động.

[Chết tiệt! Devil, mày khá lắm! Chỉ còn cách... ]

Cái bóng đen đột nhiên đứng thẳng người dậy, gập cái laptop cất đi,chiếc kính đặc biệt vẫn ở trên mắt. Chiếc ba lô trên vai bị ném vào mộtgóc.

Vệt đen đứng lặng quan sát những đường thẳng đỏ đang chằng chịt đan chéo nhau. Khoảng cách nào để tiếp cận tủ bảo hiểm lưu giữ laptop chuyêndụng một cách nhanh nhất?

Mạng lưới tia laser bên phải là gần nhất, gồm ba tia đan chéo nhau, hai tia song song, một tia nằm giữa không trung.

Khẽ xoay nhẹ khớp cổ, bóng đen kia cúi người xuống. Bắt đầu xâm nhập.Đầu óc siêu phàm nhanh nhạy tính toán khoảng cách của các tia laser.

Một tia laser đỏ hồng cao chừng 1m20, kéo xiên từ trái sang phải. Đơngiản. Nằm sát đất và trườn qua nhanh chóng. Bóng đen đã vượt qua một cái bẫy chết người.

Tia thứ hai cách tia đầu tiên 30 cm, cao 20 cm. Nguy hiểm. Chỉ cần đểtia laser này chạm phải vào một tấc da tấc thịt nào trên người cậu thìhậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Bóng đen như nín thở, hóp sâu ngực, trượt nhẹ người. Có cảm giác như cậu sắp đụng vào tia đỏ chết chóc đó.

1 cm. Khoảng cách tử thần. Bóng đen vẫn lướt qua.

An toàn. Khuôn ngực người thanh niên lạ khẽ phập phồng nhẹ nhõm. May thật!

Cứ thế, cậu đã vượt qua tia laser tiếp theo dễ dàng.

Tia thứ tư và năm nằm song song trên dưới với nhau.

Lại là một ải khó. Tia dưới cách mặt đất khoảng 15 cm. Không thể trườn qua được.

Tia trên cao 1 m. Trên đỉnh đầu cậu, tia thứ sáu nằm giữa cao đang chực chờ. Không thể nhảy qua được!

Chỉ còn cách chui giữa hai tia thứ tư và năm. Khoảng cách ước lệ: 85 cm. Ổn.

Bóng đen cúi người chui qua hai tia laser. Chỉ cần một cú xoay đầu hơicao hay hơi khiễng chân quá thấp thì cậu sẽ chạm mặt thần chết ngay. Như một robot chậm rãi di chuyển, cái bóng đen vụt qua cái bẫy cuối cùngthành công.

Đối phó với tủ bảo hiểm cất giữ máy tính chuyên dụng. Chuyện nhỏ. Chưa đầy một phút cậu đã bẻ được mật mã.

Chụp ngay laptop đặt lên bàn, dù nó đã được cài mật khẩu bảo mật nhưngđối với trình độ được đào tạo bài bản của cậu thì đó là chuyện giản đơn.

Đây là máy tính của Demon - Đội trưởng Đội An ninh Quốc tế Q. Đúng lànơi an toàn nhất để bảo quản chiếc laptop chính là căn mật thất này.Nhưng không may, kẻ đột nhập này quá tài giỏi.

Nó đã lưu trữ tất cả các thông tin tuyệt mật trong đó. Nhưng có lẽ cậuđã đánh giá thấp đối thủ của mình. Demon thông minh hơn cậu nghĩ. Mậtkhẩu của cậu ấy dài vô cùng khó đoán. Tính cách quá cẩn trọng.

Loay hoay gần 5 phút, vẫn chưa bẻ khoá mật khẩu được. Chiếc mũ lưỡi trai đen gấp rút đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay: 5 giờ 15 phút sáng.Thời gian không cho phép cậu ở đây quá lâu. Qua 30 phút sau toàn bộ hệthống bảo vệ của ngôi nhà sẽ khôi phục lại. Cậu chỉ còn 15 phút.

[Quái lạ! Tại sao password của nó lại là ngày sinh của mình?...Không... là sinh nhật của Devil. Demon và Devil là bạn thân... Mình vàthằng nhóc đó có cùng ngày sinh... Demon, mày cũng cáo thật!]

Trái hẳn với suy nghĩ của cái bóng đội mũ lưỡi trai đen, mật khẩu củachiếc máy tính đơn giản đến mức không ngờ chỉ là 9 kí tự dễ nhớ - con số ngắn gọn trái hẳn với tính cách cẩn trọng của Demon, người luôn càipass với 32 kí tự nhằng nhịt. Thật kì lạ!

Nhanh chóng sao chép tất cả dữ liệu trong máy. Bóng khẽ nhếch môi đắcthắng. Bàn tay lạ nhẹ mò mẫm dưới gầm bàn như đang cố gắng thứ gì đó ởdưới.

5 giờ 25 phút. Cậu có 5 phút để thoát khỏi ngôi nhà. Như hành động cũ,trượt nhanh qua mạng lướt hồng ngoại bảo an. Kinh nghiệm từ lúc bắt đầuxâm nhập đã khiến cậu vượt qua nó một cách dễ dàng.

Thời gian hiện tại chính là đối thủ của cậu. Như một cuộc chạy đuamarathon, chiếc blazer đen thoát khỏi căn phòng đặc biệt. Thao tác nhanh nhẹn trên máy tính, cậu đã khôi phục lại hệ thống nhận dạng.

Giống như một cuộn phim chạy ngược, cậu khẩn trương chạy về hướng cửa mật thất. Lao nhanh ra ngoài.

## 47. Q.3 - Chương 4.3 : Trò Đùa Bắt Đầu

Còn 2 phút.

Mặt trời hửng lên những tia sáng hồng, ở chân trời nhô lên một bóng camđỏ như lòng trứng muối. Ánh sáng trắng phủ khắp vườn lan nhà Chí Linh,hương thơm thoảng nhẹ của hoa hòa quyện trong màn sương mỏng. Mặt lá của cây vẫn đọng đầy những hạt sương trong veo.

Kéo nhẹ chiếc mũ khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy lộ ra đôi môi ánh cammọng nước quyến rũ, con người đó cố di chuyển thật nhẹ nhàng, ít tạo ratiếng động nhất có thể.

Căn nhà này chẳng có lấy một vệ sĩ, thậm chí một chú chó canh gác, hếtsức đơn điệu. Tất cả được giao phó cho hệ thống an ninh tự động được lập trình sẵn và tất nhiên một khi nó đã bị vô hiệu hoá thì chỉ như một con voi lớn bị thuốc mê hạ gục, chả có chút kháng cự nào. Nhưng... chẳng có ai làm được điều đó... Trừ thiên tài mã hoá hệ thống an ninh hàng đầuthế giới - chính là bóng đen mặc áo khoác blazer.

Cậu phải thoát khỏi nơi đây thật nhanh. Trước khi toàn bộ hệ thống bảoan khởi chạy trở lại. Cậu chỉ có thể làm tê liệt nó trong vòng 30 phút.

Trời đã hừng đông, càng khó để tránh được sự chú ý của mọi người. Âmthanh buổi sớm tĩnh lặng, nghe được cả tiếng lít rít của bầy sẻ đung đưa trên mạng lưới điện cao áp chằng chịt. Trên con đường trước nhà Linh,là một con phố tĩnh lặng, vài con người trung niên nhộn nhịp tản bộ tậpthể dục. Âm thanh trò chuyện ríu rít con phố nhỏ. Trước một ngôi nhà mới xây to lớn, sang trọng. Cánh cổng luôn luôn đóng kín hằng ngày khẽ cựaquậy những âm điệu cọt kẹt rồi chầm chậm mở ra.

Một thanh niên trẻ có dáng người cao mảnh khảnh,trên vai khoác một ba lô đen, tay còn lại cầm một chiếc áo blazer bướcra từ ngôi nhà. Sự xuất hiện của cậu thu hút không ít sự chú ý của những người trông thấy. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người xuất hiện từngôi nhà lớn đó từ khi nó được xây dựng xong. Có lẽ cậu ấy là chủ nhâncủa ngôi nhà.

Người thanh niên đó có mái tóc vàng kim bắt mắt, mặt quần jean đen mài rách ở gối, mang đôi giày Nike trắng và mặcchiếc áo T-shirt trắng in hoạ tiết hầm hố.

Điều đáng chú ý là cậu có một gương mặt rất đẹp. Nét đẹp châu Á thuần khiết như sương sớm, làn da trắng hồng mịnmàng, chân mày kiếm thanh tú. Đôi mắt to, trong veo như hai viên ngọcmàu xanh lục lấp lánh với hàng mi rậm vút. Làn môi mỏng sắc cam ngọtngào, cái mũi cao cao thanh tân. Tất cả hoàn mĩ như một pho tượng Hi Lạp tinh xảo.

Một cặp vợ chồng trung niên đang cùng nhauđi bộ vào buổi sáng, nhìn họ thật hạnh phúc. Ánh mắt họ dừng rất lâu khi chạm phải hình ảnh chàng trai trẻ bước ra từ ngôi nhà bí ẩn. Bí ẩn nhưchính hành tung của chủ nhân ngôi nhà. Chân họ cùng dừng lại, tăm tiarất lâu người thanh niên đó. Đôi mắt vẩn vơ suy nghĩ rồi thì thầm điềugì đó với nhau.

Người thanh niên đưa mắt nhìn sang cặp vợchồng, nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng nở ra trên môi cậu để lộ hàm răngtrắng đều, sáng loá. Cậu cất tiếng nói, thanh âm trong trẻo như tiếngcủa lũ sẻ đang hót véo von ở những ngọn cây không xa:

\_ Cháu chào hai bác, sáng sớm đã đi tập chung với nhau, nhìn hai bác thật là hạnh phúc, làm cháu ngưỡng mộ quá đi!

\_ Vâng ạ, nhưng cháu không ở đây thường, chỉ về đây lấy ít đồ rồi đingay thôi! - Đôi mắt lục tít lại cười, tay xoa xoa lên tóc, mũi cậu chun chun lại vô cùng đáng yêu.

\_ Thế à? Bỏ ngôi nhà lớn thế này cho ai? Sao không đem vợ con mình vềđây sống cho thoải mái? - Đến lượt người đàn ông cũng bị nụ cười rạng rỡ của chàng trai thu hút.

Cả hai vợ chồng người Bắc này đều có thiện cảm rất tốt với chàng thanhniên vừa gặp bởi nụ cười thân thiện và cách nói chuyện lịch sự, lễ phépcó chút thật thà của cậu.

Nhưng ông lão như chuyên tâm ngắm đôi mắt trong vắt của cậu hơn. Một đôi mắt làm ông chú ý rất lâu. Một đôi mắt tuyệt đẹp.

\_ Dạ, cháu chưa có vợ ạ! Mà nếu có, cháu ước chi sẽ được hạnh phúc như hai bác luôn! - Cậu cong nhẹ môi thành thật đáp trả.

\_ Bà này, ước chi cái Lan nó chưa có người yêu thì tôi sẽ giới thiệu cho thằng bé này quá! Con trai gì mà đáng yêu thế? Chắc nhiều cô chết vì nụ cười và đôi mắt hút hồn của cậu phải không? - Người đàn ông choàng tayqua vai vợ mình tiếc rẻ rồi lại ngước lên bông đùa với người thanh niên.

\_ Dạ, cháu cũng không biết nữa. Nhưng hai bác có cô nào xinh xinh thìgiới thiệu cho cháu làm quen nha! À thôi, cháu có việc phải đi rồi.Không làm phiền hai bác đến công viên nữa. Cháu đi đây ạ! - Chàng traivừa nói vừa xốc nhẹ cái ba lô trên vai. Chân hướng về phía xe màu đendựng ở bên đường.

\_ Ừ, chào cậu. Nhà chúng tôi ở gần đây. Là hàng xóm nhau, thi thoảng ghé nhà chúng tôi chơi nhé! - Người vợ vỗ vai cậu quyến luyến, bà bị vẻtrong sáng và thân thiện của cậu cuốn lấy.

Cứ ngỡ chủ nhân ngôi nhà lớn này sẽ rất khó ưa, phách lối của ngườigiàu. Nhưng trái ngược lại, cậu chủ nhà này lại quá sức dễ thương.

\_ Vâng ạ, cháu tạm biệt hai bác. Cháu đi đây ạ! - Cậu cúi người lễ phép, vẫn không quên để lại nụ cười tỏa nắng lấp lánh trước khi bước vào xe.Ánh mắt lục khẽ loé lên kì quặc.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, phía sau, cặp vợ chồng vẫn tíu tít thầm thì:

"Thằng bé dễ thương quá bà nhỉ?"

"Thôi chết! Tôi quên hỏi tên cậu ấy rồi ông ạ! Nhìn thật đẹp giai!"

"Bà thích trai trẻ rồi à? Định hồi xuân bỏ tôi hay gì đây?"

"Ông lại trêu tôi! Giận ông nhá!"

"Thôi! Thôi! Bà xã đi tiếp nào! Đừng giận!"

" ...... "

Hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc tô điểm cho con đường buổi sáng thêm nét bình yên và lãng mạn.

Chiếc xe Aston Martin One 77 thoáng nhanh vụt rời đi, làn khói mỏng nhẹ của động cơ xe phả chút ít vào bầu không khí thanh mát.

Trên xe, người thanh niên đưa tay đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu,cánh môi cam nhạt cong lên quỷ dị. Tay cậu đưa một chiếc USB lên ngangmặt ngắm nghía:

[Một sự ấn tượng nhẹ nhàng sẽ làm con người khó lòng cảnh giác. Nếu bannãy mình xông ra như trối chết ra khỏi ngôi nhà đó thì ắt rằng họ sẽ rất chú ý đến mình. Ok, đùa với bọn ngốc này một tý. Hoàn thành nhiệm vụ.Tìm cừu non tiêu khiển chút đã!]

Kéo thấp nón đến nửa mặt, người thanh niên cất chiếc USB vào ba lô, nhấp mạnh chân ga rời nhanh khỏi con đường vắng.

Buổi sáng ở Sài Gòn vẫn giữ nguyên một mảng thanh khiết nhè nhẹ. Âmthanh vẫn rộn rã nhưng có phần nhàn hạ hơn. Trên đường, những vạt câytrầm mặc ngắm nhìn dòng xe sớm nô nức.

Chân mây lốm đốm sắc đen như dự báo một cơn bão dữ sẽ đến trong nay mai…

CốcMacchiato được đảo nhẹ, mùi bánh su kem thơm phức hoà quyệncùng hương coffee thượng hạng đang rang hạt bao bọc cả Vô Địnhbằng cái vẻ ngọt ngào và dịu nhẹ như mọi khi. Mỗi lần tôiđến Vô Định luôn cảm thấy thật yên bình, nghe đồn anh chủ ở đây đẹp trai lắm mà tôi chưa biết mặt. Chiếc bánh su bị tách đôiđể lộ nhân kem yaourt béo trắng sền sệt rất hấp dẫn. Kì Thưchậm rãi cho cái bánh vào khuôn miệng nhỏ, xong cô nhìn tôi,cười:

\_ Sao Apple không ăn?

Tôi chun mũi cười:

\_ Mình bận ngắm tiên nữ đang ăn bánh su kem thôi mà!

Thư tít mắt, dí tay lên trán tôi.

\_ Bạn dẻo miệng quá đấy!

Tôi cũng bật cười. Lâu rồi mới có một ngày rỗi, tôi rủ Thưghé Vô Định "chém gió" tí chút. Cô bạn luôn mang cho tôi sựthoải mái và hợp tính đến kì lạ, như chúng tôi sinh ra để làm bạn tâm giao.

Chúng tôi nói chuyện rất vui. Đột nhiên có chút chuyện tôi muốn trao đổi với Thư, tôi nhìn cô bạn thật lâu, ngập ngừng.

\_ Bạn nghĩ Chí Linh 15 tuổi thật chứ?

Thư gật đầu.

\_ Thật! Mình từng xem qua chứng minh thư của Prince mà! - Thư vẫn hay gọi Linh là Prince. Lần trước tôi đã đem chuyện mình đượcanh chàng đẹp trai tóc bạch cứu mạng cho Thư nghe, lúc đó tôiđã muốn biết mối quan hệ của Linh và Thư là gì. Có vẻ tôithật phổi bò, rỗi hơi nhưng tôi cứ có một cảm giác bất an lạlẫm trong các mối quan hệ bạn bè mới mẻ này. Thư có vẻ bấtngờ khi tôi hỏi đến Chí Linh, cô nói với tôi đó thực là Princecủa cô.

Có thể làm tôi hiểu tạm thời như thế này, theo lời cả haingười đó kể tổng hợp lại: Lúc nhỏ Linh và Thư đã từng làthanh mai trúc mã. Do một lý do khiến cả hai thất lạc nhau. Khilớn, Linh gặp Jenny và yêu cô ấy tha thiết. Jen mất trong một tai nạn khiến Linh đau khổ vô cùng. Vô tình Linh gặp lại Thư, bấtngờ Jen và Thư lại giống nhau như khuôn đúc. Thư vui mừng khi gặp lại người bạn thuở bé thơ trong khi Chí Linh mụ mị khi nghĩKì Thư là Jenny. Tất cả là một vòng luẩn quẩn bế tắc. Vàhình như Thư không biết gì về sự tồn tại của Jenny.

Tôi day môi, có phần bứt rứt, có nên nói ra điều đó không? Tôi không muốn trở thành một kẻ nhiều chuyện.

\_ Thư này, bạn có thấy dạo gần đây hình như có gì đó rất kìlạ không? Cớ sao mình thấy như là có ai đó đang theo dõi mình. - Cuối cùng tôi cũng không nói ra mối quan hệ của Linh và Jen,bắt đầu bằng một đề tài mới.

Cô bạn bỏ tách coffee xuống, gật gù. Thực sự tôi không muốn biến mình thành một kẻ bép xép.

\_ Oái, mình cũng có cảm giác như thế! - Giọng cô nàng rù rìnhỏ hơn. - Dạo gần đây mình thấy như là có những ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn xiên qua gáy mình, thỉnh thoảng có ảo giác nhưcó người đang đi theo sau mình!

Tôi búng tay, ấn đường nhíu lại. Cảm giác của cô bạn y hệt như tôi. Tôi hay bồn chồn và lo âu vô cớ cũng như thấy cảnh giácnhiều hơn trong những cuộc tiếp xúc. Tôi cứ nghĩ là do mìnhstress công việc chứ!

\_ Me too! Sao mình thấy phập phồng quá à! Dạo gần đây cha mìnhhay lo lắng như mình ra khỏi nhà, còn nhờ người ta đi theo đưađón mình nữa. Y như mình đang bị giam lỏng! Nhưng mà dạo hai, ba hôm nay thì thoải mái hơn rồi!

Đôi mắt xanh lục xinh đẹp đến rung động lòng người đánh mắtsang trái rất lâu, tôi thấy những nét âu lo trên gương mặt côbạn. Thư nói:

\_ Apple, mình và bạn dường như đang trở thành mục tiêu của ai đó!

Tôi đáp:

\_ Sao bạn lại nghĩ thế?

\_ Từ lúc mình đến Việt Nam, mình đã cảm nhận được sự ngộtngạt bất thường. Mình đang bị xiết chặt bởi một mối quan hệbạn bè kì lạ, mình thấy họ đang cố ý tiếp xúc với mình vàtìm cách lấy đi thứ gì đó mà mình đang sở hữu! - Thư nắm lấy tay tôi, có phần hoảng sợ.

Tôi buột miệng, thốt nho nhỏ:

\_ Angels...

\_ Sao? Angels??? - Thư mở to mắt nhìn tôi. - Lại là Angels?

\_ Không! Không! - Tôi cũng đang chẳng hiểu nổi bản thân đang nóirõ điều gì. - Dạo gần đây mình hay thấy cụm từ đó xuất hiệnxung quanh mình! Lá bài với câu nói Angels, nick chat hay nhắcđến Angels, búp bê Angels bị cắt nát, và hơn thế nữa!

Gương mặt Thư bần thần đến trắng bệch:

\_ Angels là tên một con búp bê bằng sứ! Lúc nhỏ mình có mộtcon, nhưng mà...mình không rõ mình đã quăng nó ở đâu nữa! Mìnhcảm nhận món đồ chơi đó có vẻ không bình thường!

Tôi nuốt khan, bàn tay đã cóng lạnh. Búp bê Angels...tôi có mộtcon búp bê như thế! Con búp bê bằng sứ chôn dưới lòng đất...Chả lẽ... Đó chính là thứ đang đe doạ tôi? Và cả Thư, bạn ấycũng có món đồ chơi đó! Vậy là sao? Chúng tôi có quan hệ gì?Cả hai đứa tôi là con mồi trong một cái bẫy vô hình? Bạn vàtôi thực sự là đang dính dáng tới cái gì?

Tôi thấy trong buồng phổi đang hút vào luồng không khí lạnhngắt, cả nhiệt độ cơ thể cũng như bị hạ xuống. Ớn lạnh. Tràn ngập cảm giác chơi vơi, không an ổn.

Tôi nói bằng giọng thều thào:

\_ Bell à, con búp bê màu trắng, làm bằng sứ và có một đôicánh trắng rất đẹp đang ôm một cây thánh giá, phải không?

\_ Đúng! Vậy bạn...

Tôi xiết lấy bàn tay gầy ấy, tay Thư toát mồ hôi, không gian của tiệm coffee nhưng đang bao bọc bởi một lớp băng mỏng.

Tim rung rẩy, miệng đắng đi. Trong tâm trí là muôn vàn những suydiễn, giả thuyết. Thế này là sao? Tại sao có nhiều điều rắcrối đến với tôi đến vậy? Tôi thực sự có thân thế ra sao? Vàchính ba, người tôi yêu quý nhất cũng mang cho tôi một cảm giáchoang mang. Như là ông đang giấu tôi điều gì đó. Tôi thấm ướtkhoang miệng bằng chút vị Capuchino beo béo, mùi thơm dịu lenvào mũi, thành ly nóng làm tay tôi bớt cóng hơn. Tôi cắn nhẹmôi, vén lại tóc, chất giọng khàn đi:

\_ Hình như là bạn và mình tương đồng với nhau ở rất nhiềuthứ. Bạn có thấy vậy không? Thực sự chúng ta rất giống nhưnhững chú bồ câu ngơ ngác đang nằm trong tầm ngắm của những gãthợ săn.

Giọng nói trong như phong linh của Phạm Kì Thư thỏ thẻ, cô bạn ắt cũng đang mang tâm trạng như tôi.

\_ Cả bạn? Và mình?

Tiếng đáp của tôi bị cắt ngang khi hồi chuông tin nhắn reo ngang:

"Ting! Ting!"

Tôi nhíu mày, mở xem tin nhắn, rồi bực bội thảy lại lên bạn.

\_ Đồ bám dai như đỉa! - Rủa lèm bèm.

Thư khuấy muỗng trong tách dung dịch màu nâu hấp dẫn, nhướn mắt.

\_ Có vẻ bạn đang có một cái đuôi?

Tôi dẩu môi, ức chế:

\_ Tên huấn luyện viên võ thuật đáng ghét! Mình đắc tội vớihắn, giờ hắn cứ lẽo đẽo theo phá phách mình. Tức chết mất!

Gương mặt đang lo lắng kia hoá dần sang nét tò mò:

\_ Cậu ấy đẹp trai không? Cậu ấy tên gì?

Tôi ậm ừ, ăn nốt cái bánh dang dở trên tay.

\_ Đẹp trai thì đẹp thật nhưng mà khó ưa lắm! Hắn tên Minh, Hoàng Hiểu Minh.

Không hiểu sao Thư đặt tách coffee xuống, nhìn tôi với ánh nhìn thảng thốt nhất, lặp bặp:

\_ Hoàng... Hoàng Hiểu Minh?

\_ Ừ.

Bần thần nhìn tôi, Thư như đang bị đả kích vô cùng, cứng giọng:

\_ Thật rồi! Chúng ta đang rơi vào cùng một chiếc hộp bí ẩn!Apple à, Minh... Người con trai lai Tây có đôi mắt hổ phách, datrắng và đẹp hơn cả một thiên sứ, rất lạnh lùng?

\_ Đúng! Vậy là bạn cũng...

Thư ngắt ngang, nhát gừng:

\_ Minh là bạn thân của Chí Linh.

Ngụm coffee suýt trào khỏi miệng, tôi đưa tay lau môi, tròn mắt:

\_ Cái gì?

\_ Bạn ạ, bình tĩnh và nghe mình nói. Mình luôn ngờ vực vì sự mất tích đột ngột của cha mẹ mình. Cha mình là tiến sĩ LeeSun Wook, người nghiên cứu một dự án về gen duy truyền cùng các bác sĩ chuyên ngành khác từng là bạn học của ông ở đại họcHarvard. Lúc đó ông đang làm tại tổ chức an ninh quốc tế Q.Mười năm trước, trước khi đi công tác, cha mẹ đang gửi lại chomình con búp bê Angel. Sau đó, mình không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa. Bạn biết không, trong những tấm hình cha chụp chung vớicác bác sĩ cùng dự án có cả cha của Chí Linh và Hiểu Minh!Trùng hợp đến thế sao? Trong khi họ là nhóm bạn thân, con họlớn lên cũng thân thiết với nhau. Thế mà sau này mình mới biết được điều này. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhất là về HiểuMinh, cậu ấy rất kì lạ. Mình sợ nhất là đôi mắt ấy, nó nhìn mình táo tợn và dã man vô cùng, cứ như phát lửa trong ánhnhìn ấy. Cậu ấy kiếm nhiều lí do để tiếp xúc với mình. Apple à, cha của bạn cũng là bác sĩ phải không? Ông ấy tên gì?

Vấn đề phát sinh nữa đây, Thư đang nghi vấn đến cả xuất thân của tôi sao?

Tôi trả lời:

\_ Cha mình chỉ là bác sĩ thú y thôi mà, ông ấy tên Tâm.

Thư lẩm bẩm:

\_ Tâm?... Tâm?... Trần Thanh Tâm?...

Tim tôi như chết đứng khi Kì Thư thốt ra rõ ràng cả họ tên củacha. Cô ấy biết cha tôi. Cái quái gì đang xảy ra thế này?

\_ Bạn... Sao bạn biết? - Tôi nghe tiếng nói tôi lạc tông đi.

\_ Trong hình chụp thành viên trong dự án thì không có... Cơ màtấm trong đại học Harvard thì có... Bác sĩ khoa ngoại TrầnThanh Tâm, hay gọi là Jimmy Trần. Phải ông ấy không nhỉ? Cha bạngiỏi tiếng Anh chứ? Cha bạn rất giỏi về y khoa phải không?Apple! Apple! Bạn có sao không? - Thư lay tay tôi, lo lắng.

Mọi tế bào thần kinh như nhảy loạn xạ. Cha tôi... Ông từng họcở Mĩ? Ông từng là bác sĩ khoa ngoại? Là cha tôi sao? Và HoàngHiểu Minh, cả Chí Linh, họ đang cố tình tiếp cận tôi? Cả Thư?Còn cái điều gì khó tin hơn nữa không? Tôi ngợp thở. Lồng ngực tôi mang theo trái tim cồn cào đáng sợ. Ngón tay cào xuống mặt bàn. Tôi hít thật sâu, cố che đi những biểu hiện sợ hãi củamình, nói:

\_ Mình làm sao đây? Mình... Mình rối quá Bell ơi!

Bàn tay mềm lại nắm tay tôi thật chặt, Thư vỗ vai tôi, đôi mắtkiên định, tự nhiên tôi thấy mình nhỏ bé trước Thư.

\_ Đừng lo sợ! Apple còn mình! Hiện tại, bạn hãy bí mật điềutra cha bạn thật lẳng lặng. Có thể mình nhầm lẫn thì sao? Còn Hoàng Hiểu Minh, bạn hãy cố hoà nhã nhất có thể với cậuấy, chúng ta cần biết rõ động cơ tiếp cận của cậu ấy!

Tôi để lòng bàn tay lan toả chút hơi ấm từ tay Thư sang, nhìn sâu vào mắt bạn, bằng niềm tin trong sáng nhất.

\_ Mình sẽ làm theo!

Với Thư, cô gật khẽ rồi lại đảo mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìnvẩn vơ. Phút chốc, tôi thấy Thư cau mày rồi chú mục nhìn ra bên ngoài, gương mặt tái xanh.

Tôi vỗ nhẹ má Thư:

\_ Bạn không có gì chứ? Nhìn gì ghê gớm vậy?

\_ Đâu mất tiêu rồi? - Thư lẩm nhẩm.

\_ Ai?

\_ Con trai! Đứng sau chiếc Austo Martin One 77 màu đen. Hắn mặc áo blazer đen, hắn cười với mình. Nụ cười quen lắm!

Tôi cũng nhòm mắt ra bên ngoài:

\_ Đâu?

\_ Mất tiêu rồi! Dường như mình đã từng gặp con người đó ở đâu đó! Thấy sợ quá!

\_ Bạn không nhìn lầm chứ?

Thư chắc nịch, quả quyết:

\_ Vâng! Đúng rồi! Cảm giác đó! Kẻ-đi-sau-mình! Đó là ai? Mình... Hình như cảm giác thân thuộc lắm!

## 48. Q.3 - Chương 5.1 : Kế Hoạch Tác Chiến

Ở nghĩa trang lớn của thành phố, một bóng dáng thiếu niên mặc quân phụcđen lẳng lặng len lỏi qua những khu mộ vắng. Bóng dáng cô quạnh, lẻ loitrong ánh nắng sớm. Bóng đen dừng lại trước một ngôi mộ được ốp từ đáhoa cương trắng, phủ đầy rêu, nhô cao một cây thập tự của thiên chúagiáo. Hàng chữ trên ngôi mộ ố mờ theo năm tháng. Ngôi mộ ít có người ghé thăm trở nên hoang dại, lẻ loi.

Đưa tay dọn sạch những vạt cỏ dại xungquanh mộ, người thiếu niên lau sạch tấm bia mộ. Hàng chữ trên bia đượckhắc điêu luyện mang tên của một người phụ nữ: Nguyễn Ngọc Linh Lan, mất cách đây 7 năm. Một người phụ nữ có nét đẹp dịu dàng như một loài hoaphong lan trắng thuần túy.

\_ Mẹ, Thi của mẹ đã đến rồi đây. Con vềViệt Nam lâu rồi mà giờ này mới đến thăm mẹ. Con bất hiếu quá phảikhông? Từ lúc con gia nhập Q, con bận rộn hẳn ra. Nhưng mà vui lắm mẹ ạ! Mẹ xem con nè! Con được hàm Thiếu úy rồi nè mẹ! Mẹ nhìn con mặc quânphục có oai không?.... - Thi mỉm cười, rồi chất giọng trầm xuống. - Conphải tìm ra được bí mật đó! Vì sao mẹ lại chết?... Lúc đó con còn quá nhỏ để hiểu được. Nhưng con nhất quyết phải tìm ra!Hoàng cung Thái thật rối ren, con chẳng sướng vui gì trong cương vịHoàng tử cả. Nhưng xem ra Kang còn đáng thương hơn con. Con cảm thấy hình như con đã cướp đi từ anh ấy tất cả: sự yêu thương củaba, sự quan tâm của chị Parn, ngay cả ngôi vị của anh ấy cũng bị lunglay vì con. Có phải vì vậy mà anh ấy ghét con chăng? Haizzzz... Thật rắc rối! Ở bên mẹ là con được bình yên nhất! - Chàng trai thắp một nén trầm hương cho ngôi mộ lạnh, kê một chậu linh lan nhỏ ở nền ngôi mộ. Cánhhoa linh lan trắng rung rinh thuần khiết trong gió, không một chút vấnđục, trong vắt như nụ cười của cậu, là nhị Thái tử của Vương triều TháiLan – Thi Sunridathik.

Cậu đứng trước mộ của mẹ mình - một ngườiphụ nữ Việt Nam, có một nét đẹp đơn thuần, dân dã. Lâu lắm rồi cậu mớiđến thăm mẹ mình

Những kí ức ấu thơ phút chốc lại ào ạt tràn về nơi cậu. Nơi một làng chài nhỏ, bàn chân bé xíu của cậu nô đùa trêncát, múa lượn cùng sóng biển. Biển rì rào quanh cậu, tiếng cười giòn tan của trẻ thơ. Có người cha bế cậu quay mòng mòng trong không trung. Cóbánh canh riêu cá nóng phưng phức, thơm lừng vị biển của mẹ. Một giađình làng chài đơn sơ, mộc mạc, cuộc sống tuy giản dị nhưng thật hạnhphúc.

Giá như… giá như cha cậu không nhớ lại tấtcả. Giá như ông ấy không phải là một vị Vua cao quý. Giá như năm đó mẹcậu không ra đi thì giờ này cậu vẫn còn có một cuộc sống bình yên ở miền quê nghèo. Không tranh đoạt, âm mưu, thủ đoạn. Chỉ như một đứa trẻ bình thường khác. Quá khứ thật sự rất tươi đẹp. Chỉ đến năm cậu 7 tuổi - lần đầu tiên bước vào thế giới thượng lưu cậumới hiểu được thế nào là cuộc sống. Cay nghiệt và đầy cạm bẫy, nếu không tỉnh táo vượt qua, cậu sẽ trở thành một con mồi béo bở cho những âm mưu thảm khốc. Cuộc sống khi không người thân thật khó khăn. Nhưng cậu đã quen như thế. Chắc chắn là mẹ cậu đang rất hài lòng vì cậu.

Ngồi lặng yên bên ngôi mộ vắng, ngón tayThi đùa nghịch với những cánh hoa phong lan trắng muốt, tâm trí bị baophủ bởi một màn kí ức xa xăm. Từng hình ảnh thân thương cứ vây quanhcậu. Cậu sinh ra mang nửa dòng máu Việt,sinh ra và tuổi thơ của cậu gắn liền với những kí ức đẹp với Việt Nam.Mẹ cậu là một bác sĩ tình nguyện ở làng chài nhỏ bé. Cha là một thầygiáo hiền dạy học ở một xóm nghèo. Một cuộc sống bình yên quanh năm cùng mẹ biển, quen với mùi cá hăng hắc từ những khoang tàu khơi xa. Mẹ cậu kể, vào một ngày nọ, trên khoang tàu may mắn trở về sau một cơn bão dữ mang theo cha cậu - một con người không tung tích. Ông ấy mất hết kí ức. Không biết bản thân mình là ai. Người dân đem ông đến trạm xá nơimẹ làm việc. Mẹ đã cứu chữa và chăm sóc ông ấy khỏe lại. Và bà gọi ông là Đông Dương. Biển Đông đã đưa ông đến vớimẹ, mang trái tim đơn thuần của ông và mẹ đến với nhau, mang cho mẹ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không, nó là một bi kịch.

Một tình yêu thanh khiết như loài phong lan trắng đã bắt đầu nhưng đâu ai ngờ đau thương đang chờ họ phía sau. Tuymất đi trí nhớ nhưng ông rất thông minh, thế là ông trở thành thầy giáocho lũ nhóc ở làng chài. Sáng sáng chúng theo cha mẹ ra chợ bán cá, đimò san hô, ốc biển, chiều chiều lại đến lớp học do dân làng chài dựng để “thầy” Dương dạy cho cái chữ. Và Thi cậu đã được sinh ra trong cái chữmang tên gọi “tình yêu”. Một đám cưới nhỏ không cỗ cao mâm đầy, chỉ mang biết bao lời chúc phúc của những con người thuần hậu đến với hai ngườitrẻ, và một năm sau cậu bé khôi ngô mang tên Nguyễn Hoàng Thi đã cấttiếng khóc đầu đời.

Những ngày tháng bé thơ cùng cha mẹ quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc.Thỉnh thoảng, có vài lần cậu thấy cha cậu ôm đầu rên rỉ. Và trong mộtlần như vậy người cha của cậu trong một cơn đau đầu dữ dội đã vấp ngãđập đầu trên bãi đá, bất tỉnh. Cậu sợ, cậu khóc rất nhiều, cậu ra sứclay cha mình tỉnh lại, mẹ ở bên cạnh ôm cậu vào lòng. Rồi thì cha cậucũng tỉnh lại, nhưng tại sao lại dửng dưng với mẹ con cậu, chỉ lạnh lùng phát ra câu hỏi:

\_ Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi có quen hai người ư?

Cha cậu sao thế? Tại sao lại không nhớ gì cả? Ông lại giống lúc trướcrồi ư? Ông ấy bảo ông ấy là James, là một người Thái, bị tai nạn trongmột vụ đắm tàu. Ông ấy không nhớ gì tới những chuyện ở làng chài. Ông ấy không nhớ gì tới Hoàng Thi \_ con trai ông, không nhớ Linh Lan \_ vợ ông, không nhớ tới một thầy giáo tên Đông Dương. Ông không nhớ tất cả!

Không lâu sau, làng chài nhốn nhào vì có một nhóm người mặc trang phụctrắng, sang trọng đến tìm cha cậu: Một người phụ nữ châu Âu xinh đẹp như nữ thần, tay dắt theo một cô gái chừng 13, 14 tuổi xinh đẹp bội phần và một cậu bé trạc tuổi cậu đáng yêu như thiên thần. Họ ôm chầm lấy chacậu, khóc rất nhiều. Chỉ có cậu bé trạc tuổi cậu là đứng ngoài, giươngđôi mắt to tròn lên nhìn họ dửng dưng.

Cậu bé ấy có đôi mắt đen láy rất đẹp, mái tóc đen mun xoăn xoăn, sắc môi đỏ mọng. Thoạt nhìn giống hệt cậu, nhưng cậu ấy cao hơn Thi một cáiđầu, da trắng như men sứ chứ không như làn da cậu, làn da của một đứacon biển và gầy nhom.

Xung quanh ba người đó là một toán người mặc trang phục đen trông rấtngầu. Cậu chỉ biết rúc mình vào mẹ. Không hiểu vì sao nước mắt cậu cứtràn ra như sắp có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Hình như mẹ cậucũng khóc, mắt mẹ đỏ hoe. Và cuối cùng cậu cũng biết vì sao mình lại cócảm giác đó! Vì cậu sẽ mất cha! Mất thật rồi! Họ cướp mất cha cậu rồi!Cậu ghét họ! Trong họ thật hạnh phúc, trừ… cậu bé kia, đứng ngoài nhìnhọ, giống cậu vậy.

Cha cậu theo họ rời đi. Ông cúi đầu xin lỗi hai mẹ con cậu vì ông khôngnhớ gì cả. Cậu không muốn đâu! Cậu chạy theo chiếc xe sang trọng đó, kêu thét lên… Cậu chạy rất lâu, rất lâu… Cậu vấp ngã, lại đứng lên chạytiếp! Cậu chạy thật nhanh mặc lời kêu của mọi người phía sau. Cậu cứchạy và chạy, rồi đến khi xung quanh cậu phủ một màu đen! Tay chân cậurã rời không chút sức lực. Cậu ngất đi. Không lâu sau, người phụ nữ xinh đẹp kia quay lại nhà cậu, mẹ không cho cậu vào nhà. Lấp ló sau ô cửa sổ cậu thấy bà ấy đưa cho mẹ rất nhiều tiền. Nhưng mẹ cậu không nhận, rasức đuổi bà ta đi.

Vài hôm sau, như một giấc mơ, cha cậu đã trở về bên cậu, cậu còn ngửiđược mùi canh riêu quen thuộc. Cậu ôm chầm lấy cha, ôm thật chặt như sợông lại bỏ đi lần nữa.

Ông đã nhớ lại tất cả, ông còn hứa sẽ mãi bên cậu và mẹ cậu. Ông sẵnlòng vứt bỏ mọi thứ ngay cả cái ngai vàng của mình. Cuộc sống bình yênđã trở về với cậu nhưng nó không là mãi mãi…

Một ngày từ biển về với cha, trên tay là xô cá béo ụ, còn vẫy nước tung tóe, chiều nay chắc sẽ có món ngon cho mà xem!

Chợt cánh cửa nhà mở ra, cậu mở to mắt sững sờ, xô cá trên tay cha cậucũng rơi xuống đất. Mẹ cậu nằm vô lực trên nền đất, gương mặt tím đen,cả người cứng đờ. Mắt mở to không nhắm lại, trên khóe môi trào nước dã.i như bọt biển trắng xóa, mái tóc đen mượt rối bời. Bên má còn hằn dấutay đỏ ửng.

Mẹ nằm bất động chẳng nhúc nhích, chẳng nói, chẳng cười, chẳng gọi têncậu nữa, có phải mẹ ghét cậu rồi chăng? Còn cha ở bên cạnh chết lặng,đưa bàn tay vuốt mắt mẹ. Đôi mắt mẹ nhắm nghiền lại không mở ra nữa.

“Mẹ ghét con rồi phải không cha? Sao mẹ cứ ngủ mãi thế?”,… Cậu cứ hỏi đi hỏi lại như vậy. Cha bảo… mẹ mệt, mẹ muốn ngủ, con đừng phiền mẹ!

Không đâu! Chắc chắn mẹ sẽ tỉnh dậy mà! Mẹ không có ghét Thi! Mẹ khôngđược ham ngủ như thế! Mẹ của Thi không được ngủ! Cha ngồi bên chỉ biếtđau xót ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt sóng sánh nước, cậu nhớ rõ ông đã nói:

“Linh Lan! Anh đã hại em rồi!”

Những chuyện sau đó cậu không nhớ rõ nưa, cậu chỉ nhớ cha đưa cậu đếnmột nơi rất đẹp, rất xa lạ nhưng không vui tí nào. Mọi người nhìn cậu,đối xử với cậu như một thứ nghiệt chủng. Nơi đó sẽ là nơi mà cậu phảisống, nơi đó là nhà của cậu - Nguyễn Hoàng Thi.

\_ Mẹ ơi, chắc con sẽ ở lại Việt Nam lâu đây. Con rất vui, mẹ biết vì sao không? Vì con được ở gần với mẹ! Hi hi! Còn nữa, khi nào rảnh con sẽ về thăm làng chài! Chắc không còn ai nhận ra con nữa đâu mẹ nhỉ? Con traimẹ giờ đẹp trai, phong độ hơn xưa mà!

Hi hi! Mọi thứ đều có thể đổi thay! Nhưng vị trí của mẹ trong lòng conlà mãi mai! Và ba cũng vậy! - Xua đi những kí ức đau buồn đó, Thi mỉmcười để mẹ cậu biết cậu đã lớn, cậu đã có thể đứng vững được, để mẹ cậuvui khi thấy cậu như vậy. Và cậu cảm nhận được ở đâu đó rất gần với cậu, luôn có một nụ cười, một ánh nhìn trìu mến, đầy yêu thương dõi theocậu.

Ánh nắng sớm bao phủ bóng dáng cậu, nghĩa trang vắng lặng không bóngngười. Âm thanh gió xào xạc quanh tai, tiếng chim hót khe khẽ chào ngàymới. Đây vẫn là Việt Nam của cậu. Một cuộc sống mà chưa khi nào cậuquên, một cuộc sống ngập màu hạnh phúc. Giờ đây… mọi thứ không còn nữa…Không biết đã ngồi đây bao lâu nữa, cuối cùng cậu cũng chịu đứng dậy rời đi. Ánh mắt vẫn lưu luyến ngoảnh lại, nụ linh lan trắng rung rinh nhưvẫy chào tạm biệt. Tạm biệt Thi - cậu bé của tình yêu!

Trước khunghĩa trang vắng, chiếc xe thể thao sang trọng vẫn im lìm chực chờ nhưloài chúa tể đang rình rập con mồi. Chủ nhân của nó yên vị trên chiếcxe, mũ lưỡi trai đen che khuất mặt, làn môi cam mọng khẽ mấp máy. Chiếcáo blazer bất động trên người. Cả con đường phẳng lì heo hút ở ngoại ôsớm mai mang theo sự hanh hao bủa ngập con mồi. Mặt đường trải nhựa xámđen, những cột điện cao lêu nghêu như những trụ chống cả bầu trời đanchằng chịt những luồng dây cao thế. Tiếng chim vỗ cánh rõ mồn một. Tĩnhlặng đến hoang vắng săm soi những ngôi mộ lô nhô bên ngoài. Những ngôimộ ở nghĩa trang này thật vô trật tự với những màu sắc xen kẽ, nhô cao,xuống thấp, xoay ngang, xoay dọc như một ải chinh đồ.

Bãi tha ma vắng teo đột nhiên chớm lên một bóng ảnh đen cao gầy củangười thiếu niên trẻ. Dáng đi trầm mặc, khoan thai. Ánh mắt đen láy lấploé như loài dạ minh kiêu hãnh trong bóng tối, thanh khiết không chúttạp nham. Không gian bỗng nhiên như bị thu hẹp lại, sánh đặc như màurượu vang sóng sánh trong đáy ly thuỷ tinh. Tà khí bủa vây quanh khunghĩa trang. Âm thanh gào rú của loài ma quỷ như đang gầm gừ quanh đây.Cõi âm ma dại đầy hoang mang âm thầm đeo bám, ám ảnh người thiếu niêntrẻ. Đôi mắt lục trầm trên xe sáng quắc lên như ánh mắt của loài diềuhâu phát hiện được con mồi, vòng môi cong lên quỷ dị, khớp cổ khẽ xoaynhẹ như một chút khởi động.

[Đã tìm thấy cừu non.]

Nắng sớm xiên len lỏi vào lớp kính xe, đôi mắt màu rừng đêm vẫn chăm chú dán lên bóng người in trong đáy mắt. Đồng tử co rút lại một tia sắclạnh, từng viền máu đỏ li ti nổi hằn trong cầu mắt đầy ma quái.

Bàn tay đặt trên volang, những khớp cổ tay gầy xương lộ rõ trên làn datrắng. Kéo nhẹ vành nón xuống thấp, chân ga đột nhiên nhấp mạnh, khoémôi bóng đen trên xe kéo lên nụ cười giễu cợt. Chiếc xe lao nhanh vớivận tốc chóng mặt đến bóng hình người thiếu niên đang tản bộ ở lề đường.

Con người trước mặt hoàn toàn không hay biết mối nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình. Tâm trí vẫn còn ngủ yên trong những suy nghĩ triền miên. Cách bước đi nhàn hạ, không rộn rạo hay vui thích. Mỗi bước đi cũng như ta đang nhâm nhi một ly whisky thơm nồng, đầy nhàn rỗi. Âm thanh độngcơ xé toạc không khí, rạch nát vào cảnh quang như một mũi tên lao vụt đi đầy mãnh lực. Không khí đầy mùi chết chóc không buông tha cho con người đang mất cảnh giác kia.

Cảm nhận được âm thanh nguy hiểm đang tiến gần phía sau một cách bảnnăng, thính giác đinh nhức vì tiếng động cơ chúa chát, con người trẻxoay người đối diện mối nguy hiểm đang bám sát mình. Bóng chiếc xe đenlao vụt về phía mình như loài sói dữ đang vồ lấy một chú cừu non nhỏ bé. Người thiếu niên sững người chờ sự phân tích của não bộ, lập trìnhtrong tâm trí thôi thúc cậu phải lập tức tránh ngay ra khỏi con quái vật đen đang xông thẳng đến bên mình.

Khoảng cách suýt sao, như thần chết đã vung ra lưỡi hái tử thần, thâutóm linh hồn một cách chớp nhoáng. Nhanh như cắt, người thiếu niên nhảy vọt lên né người khỏi chiếc xe hung hãn đang nhắm về phía cậu hướngtới, cả người bị va đập vào thân xe đau buốt. Đáy mắt hỗn loạn kinh sợ.

Ánh mắt lục trầm thích thú nhìn con mồi đang hoảng loạn, phanh gấp thắng xe, vẫn đùa cợt với nó như một thú tiêu khiển. Chiếc xe chạy lùi lại,nhằm vào người con trai vừa thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa. Vận tốcvẫn nhanh như ánh chớp. Âm thanh phanh xe vang lên lạnh lẽo đến rợnngười. Người thiếu niên vẫn chóng vánh phản kháng, nếu sơ suất, cậu sẽbị cuốn vào con quái vật đó. Phải thật bình tĩnh ứng phó.

Cứ như trò chơi mèo vờn chuột, con mèo lớn vẫn nhàn nhã nhe vuốt đùagiỡn cùng chú chuột bé tí. Cả trò chơi đều nằm trong phán đoán của conmèo gian manh. Chú chuột nhỏ thật ngô nghê và đáng thương khi phải chậtvật né tránh nanh vuốt của mèo. Người thiếu niên ngã bật vào lề đường,mặc dù rất nhanh nhẹn nhưng sự khéo léo của gã lạ mặt trên xe cũng làmcậu khốn đốn. Con người đó như muốn đùa cợt với cậu. Cách lùi ép đầyhiểm độc nhưng luôn tạo một khoảng cách nhất định tránh làm cậu bịthương quá nặng.

Vật vã cùng con quái vật điên loạn đang dồn ép mình, cuối cùng, như đãđùa cợt thoả thích, chiếc xe bắt đầu buông lỏng, nới rộng khoảng cách.Vận tốc hạ xuống, lơi dần ra khỏi người thiếu niên.

Thi hổn hển thở hắt vì trò đùa quái ác của chủ nhân chiếc xe màu đen, có lẽ, cậu đã đoán được đó là ai.

Chiếc xe lùi ra, đảo một vòng tròn như màn xoay vòng của diễn viên ba lê điệu nghệ, một bàn tay đưa ra ngoài ô cửa xe vẫy chào đầy thách thức.

\_ Black Jack? - Ánh mắt Thi dội rõ từng tia kinh ngạc đến chấn động. Con người đó đã đến. Hắn vừa chào hỏi cậu bằng một màn biểu diễn không thểnào đáng nhớ hơn.

Con quái vật đen gầm rú rồi lao vụt đi, bỏ lại con mồi nhỏ đang loạn lạc ở lối nghĩ suy. Bên góc đường, Thi phủi tay đứng dậy, vài vết xước rướm máu trong lòng bàn tay, những hạt cát li ti bám vào đó. Chập choạng lấy lại thăng bằng, cậu nheo mắt nhìn chiếc xe vừa tấn công mình đang vụtđi như ma đuổi. Rõ thật là con người đó. Âm thanh quái quỷ xa dần, trênmặt đường sắc xám, những vệt bánh xe thắng gấp vẫn in hằn. Nét mặt Thihạ bớt vẻ tái xanh, những kí ức ồ ạt ùa về. Cũng vào hoàn cảnh này, 7năm trước, tại Thái Lan, một chiếc xe “điên” cũng đã nhằm vào cậu và chị Candy như thế. Vì bảo vệ cậu, người chị cùng cha khác mẹ của cậu đãchết oan trước mũi xe hung thần. Cậu không quên điều đó. Nó là nỗi ámảnh trong cậu.

Chị Candy là một cô gái xinh đẹp. Chị ấy là con gái lớn của Hoàng hậu và Thái hoàng, tên thật là Parn Suridathik. Tuy mang thân phận cao quýnhưng không bao giờ chị tỏ ra kiêu căng, phách lối. Đó là một cô gái dịu dàng và rất yêu động vật. Dưới thân phận là một chuyên viên tâm lý tộiphạm của Q, chị đã đóng góp xuất sắc vào công tác của toàn đội. Nhưngchị hoàn toàn không biết võ, cũng chẳng biết sử dụng súng, có lẽ ai cũng bảo chị yếu đuối nhưng thực sự chị ấy rất ghét bạo lực. Cậu không hiểutại sao chị lại dễ dàng chấp nhận cậu như vậy, chắc do cậu có gương mặtkhá giống Kang - em trai của chị, cũng xem là một lý do đi. Nhưng dù cậu chỉ là một đứa con riêng không được Hoàng tộc chấp nhận, chị không hềquan tâm, chị ấy xem cậu là em trai thật sự. Và vì cậu mà chị cũng mấtmạng. Chị dùng tính mạng mình để bảo vệ cậu. Cậu luôn ghi nhớ. Và đó là một lý do nữa để Chí Linh ghét cậu: vì cậu đã cướp mất chị gái của anhấy. Ừ, thì tại cậu mà ra.

Bên lề đường, nơi chiếc xe tấn công cậu đã rời đi, một lá bài Jack vẫnđể lại như thường lệ, một cái tên quen thuộc: Sứ giả của bóng đêm - BJ.

Nhặt lá bài lên tăm tia, chân mày cậu thoáng nhíu lại đăm chiêu. Hàngcây gần đó bị gió thổi tung xào xạc, gió rít khe khẽ qua tai cậu, lá khô bay lượn loạn xạ. Lũ sẻ nâu lít rít đu đưa trên mạng điện quan sát.

[Hắn đến rồi sao? Mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi. Có nên báo cho Demon và Dragon biết không?]

Vẫn đứng lững thững giữa những lát cắt suy nghĩ đứt đoạn, con ngươitrong hốc mắt đứng yên trong không gian, mọi thứ ngưng bặt như khoảngkhông bị ngưng đọng.

"Ring... ring... ring... Dragon is calling..." - Màn hình di động chớpnháy, nhấc máy trả lời cuộc gọi, ánh mắt Hoàng Thi mở to bất ngờ.

\_ Sao? Căn cứ Q bị đột nhập? Được rồi, tôi về ngay đây!

11.00 AM, biệt thự nhà Chí Linh.

Trước cổng ngôi biệt thự lớn, hình ảnh hai chàng trai tuyệt mĩ đứng tầnngần bên ngoài, ánh mắt đăm đăm đầy nghi hoặc. Họ ngước nhìn rất lâu vào ngôi nhà lớn.

\_ Này, đi đâu mà giờ này mới về? - Linh hướng về con người ngồi trongchiếc xe vừa dừng trước mặt mình gắt gỏng, ánh mắt tối sầm bất an.

\_ Đi trình diện. - Hoàng Thi bước ra khỏi xe, sắc mặt cũng chẳng khákhẩm hơn, đầu nghiêng nhìn hai người anh, giọng nói thều thào.

\_ Hắn đã xâm nhập từ cửa chính. Điều bất thường nhất là hắn có thể biếtrõ mật khẩu, và có thể qua được bộ máy nhận diện vân tay nữa! - HiểuMinh dựa người vào cánh cổng chăm chú quan sát ổ khoá hiện đại vừa bịxâm nhập. Màu mắt đỏ nâu sáng nhẹ như mặt hồ thu. Cậu vẫn là người bìnhthản nhất. Trong đôi mắt đó là một thế giới nội tâm phức tạp không phảiai cũng xuyên thấu được. Ánh mắt lóe nhẹ, có chút đau buồn nhưng trànđầy một sự nhẹ nhõm kì lạ. Cậu là Demon – thiên tài an ninh có thể đểcho hacker xâm nhập vào máy chủ của mình đơn giản thế sao? Trừ khi… đólà cố tình.

Chí Linh cũng nghía qua cái ổ khoá tinh vi bức bối. Tên đột nhập chẳng lẽ là ninja?

\_ Không bao giờ! Tuy đây chỉ là ổ khoá vân tay đơn thuần phổ biến nhưngtrong bộ nhớ máy chỉ có lưu trữ cho phép mở là có vân tay của tớ, Thi,Sang Mi... và hai kĩ sư thiết kế là Black và White. Đâu còn ai khác? Chả nhẽ... hiện đại đến nỗi vân tay cũng giả được?

Thi ngồi tựa vào chiếc xe đang dựng trước cổng, bình thản đáp, một tay vuốt nhẹ vết xước trong lòng bàn tay.

\_ Hai người đừng quên bản thân cũng từng đột nhập biết bao trụ sở anninh có khoá cửa còn hiện đại hơn cái này, chẳng lẽ thế thì không aigiỏi bằng hai người chắc? Họ có khả năng xâm phạm máy chủ an ninh, làmtê liệt nó trong một khoảng thời gian nhất định, trong thời gian đó làđủ dọn sạch nhà ông rồi!

Nắng xuyên qua tán cây, rọi loang lổ trên ba con người, khu phố vắng như ban sáng. Thoạt nhìn như nó bị tách khỏi sự ồn ào của thành phố, vì đây là khu đất riêng biệt dành cho những gia đình khá giả dùng xây biệt thự sân vườn để nghỉ ngơi nên vô cùng tĩnh lặng.

\_ Cũng phải, một hacker có trình độ tương đương với ta thì xâm nhập được ngôi nhà này là chuyện vừa sức. Nhưng... số đó đếm trên đầu ngón tay. - Minh tán thành, tay vân vê khuy áo từ tốn, mắt đảo quanh ngắm nhìn vuvơ. Thần thái vẫn mang vẻ bình lặng như thường lệ. Có một nụ cười rấtnhạt thoáng qua trên cơ mặt cậu. Minh biết rõ người xâm nhập là ai, kểcả việc nó vừa xơi một cú lừa đảo lộn tình thế. Kẻ thủ đoạn và giả naigiỏi nhất có vẻ như cậu là người đứng đầu.

\_ Trên đầu ngón tay? Ừ, để tớ đếm: White? Cậu? tớ thì... được nhưng hơikhó, Eric của Đội cơ động, Sally của Đội phòng chống khủng bố và... -Linh giơ bàn tay lên đếm thử những người có khả năng làm vô hiệu hoá một bộ máy an ninh tinh vi như của ngôi nhà này. Đa phần đều là nhữnghacker chuyên nghiệp của Q. Nhưng họ cũng chính là người tạo ra mạnglưới bảo an này, làm sao lại là người ngang nhiên xâm phạm được?

\_ Sao không nói nữa? - Thi ngước mắt hỏi, cậu sớm đoán được người màLinh đang nghĩ tới tiếp theo. Hiện tại, cậu rất đắn đo có nên báo tin về sự có mặt của BJ cho hai người họ biết không. Nhưng nếu thế, nỗi bất an của Linh và Minh sẽ lớn hơn rất nhiều. Điều đó không tốt cho họ.

Một tháng trước chuyện BJ tấn công Chí Linh còn chưa im ắng. Xa hơn làvụ tai nạn thảm khốc của cô em gái không cùng huyết thống của Hiểu Minh. Tất cả là do BJ gây ra. Sự xuất hiện của hắn sẽ tạo nên bất ổn tâm lícho Minh và Linh. Có lẽ Thi nên im lặng chờ biểu hiện của họ.

Minh nhướng mắt hỏi, ngữ điệu vẫn bình thản. Nếu như một tháng trước,khi nhắc đến con người này ắt rằng cậu sẽ rất kích động. Nhưng hiện tại, cậu đã tiết chế được điều đó.

\_ Ý cậu là... BJ?

\_ Ừm, có lẽ vậy. - Linh khẽ gật đầu, có chút hoang mang.

\_ Cậu sợ? - Minh lại hỏi, thản nhiên đến mức làm tim Linh suýt nhảy rakhỏi lồng ngực. . Mất bình tĩnh chỉ làm mọi việc thêm rối. Cậu không hềrối, thậm chí quá nhẹ nhàng để nhắc đến BJ. Có vẻ lần này, BJ là ngườicậu muốn cảm ơn nhất – người tố cáo rõ thân phận của White: kẻ hai mặt.White là người của Black Jack.

\_ Cậu sợ? -Minh lại hỏi, thản nhiên đến mức làm tim Linh suýt nhảy ra khỏi lồngngực. Mất bình tĩnh chỉ làm mọi việc thêm rối. Cậu không hề rối, thậmchí quá nhẹ nhàng để nhắc đến BJ. Có vẻ lần này, BJ là người cậu muốncảm ơn nhất – người tố cáo rõ thân phận của White: kẻ hai mặt. White làngười của Black Jack.

Linh cắn môi chần chừ.

\_ Không… không phải sợ mà là...

\_ Ám ảnh? - Thi tiếp lời, tay vẫn vân vê vết xước đã khô máu trên tay,cơ mặt chẳng chút biến động, cậu cũng bình thản như đang nghe một cuộctrò chuyện phiếm.

\_ Ừ, có chút. - Linh cụp mắt xác nhận.

Minh hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn, ngữ điệu vẫn giữ một sắc thanh trầm khó có được. Đột nhiên, cậu muốn bật cười, do khổ tâm hay quá nhẹ nhõm?

\_ Thi không sợ “ông kẹ” BJ nữa sao? Lúc nhỏ nghe cái tên này là em lại khóc ré lên. Đến bao giờ em chai lì như vậy?

\_ Ngẫm lại, tên BJ cũng trạc tuổi chúng ta. Tại sao hắn lại làm chúng ta khốn đốn như vậy? Không đáng! Chỉ có cách quen dần với những “trò đùa”của hắn ta mới tìm được cách đối phó. - Thi đưa tay vào túi tha thẩnbước đến ngắm sơ qua ổ khoá.

\_ Ừ, bằng tuổi chúng ta nhưng hắn đã biết cách điều khiển chúng ta nhưmột con rối. Thực sự hắn là con người như thế nào? - Linh hỏi.

Minh trầm ngâm đôi chút rồi tư lự. Cậu gần như đã giải đáp được tất cảnhững gì khúc mắc. Mối quan hệ giữa White và BJ, hình như còn sâu xa hơn là một sự hợp tác hay chủ - tớ. Rốt cuộc BJ là ai? Và White là ai?

\_ Là quỷ.

\_ Ngắn gọn, súc tích nhưng chuẩn đó. Hắn là quỷ. Ừ, ta cũng phải là quỷ. Mà nè, vào mật thất chưa? - Thi cất tiếng, âm vực nhỏ hơn, tựa lưng vào cửa đảo mắt nhìn quanh.

Linh gật đầu, tiếp tục huyên thuyên:

\_ Rồi, kiểm tra toàn bộ. Không một dấu vân tay, những dấu giày in lạimang hiệu Nike, rất phổ biến. Người đột nhập đã làm hệ thống ngừng hoạtđộng trong 30 phút. Khả năng đột nhập được cả hệ thống nhận dạng. Nhưng, nếu vậy thì khi vào được bên trong thì hắn phải đối phó với mạng lướilaser hồng ngoại. Liều lĩnh thật!

\_ Bán mạng thì đúng hơn. – Minh khẽ cười nhạt, một cách cười đầy nguy hiểm.

\_ Sao em cảm thấy nụ cười của anh hôm nay đáng sợ hơn mọi khi. – HoàngThi nhíu mày, vẻ đăm chiêu. Cậu đã phát hiện những vẻ kì lạ của HiểuMinh.

Linh tặc lưỡi, nhìn chú mục vào nhím xù:

\_ Có chết tớ cũng chả tin hắn có thể hack được máy tính của cậu.

Minh nhún vai, cười khanh khách:

\_ Ha ha, nếu hắn làm được điều đó thì sao?

\_ Nhưng... hắn lấy thứ đó làm gì? - Linh nhướng mày khó hiểu. – Hắnkhông phải một thằng ngốc để làm một việc hết sức điên rồ là tự chui đầu vào chỗ chết.

\_ Có lẽ, hắn muốn khiêu chiến. - Thi đoán.

Minh nói:

\_ Cứ cho là vậy.

Nguyễn Chí Linh hạ tầm mắt thấp, cậu chợt thấy Hiểu Minh đang che đậynhững điều gì mà cậu không tài nào đoán ra được. Vẻ bình thản như thểlàm chủ được tất cả các tình tiết diễn ra trong tương lai và cậu cũngbắt đầu sợ nụ cười đầy mưu toan của Minh.

\_ Tớ thấy cậu hơi bất bình thường đấy Black – Linh ghé tai Minh, nói.

Hoàng Hiểu Minh đáp:

\_ Nothing.

\_ Sáng giờ hai người đi đâu? - Thi hỏi.

Linh nháy mắt bí ẩn.

\_ “Săn mồi”.

\_ Tiếp tục theo kế hoạch.- Thi nhướng mắt hỏi tiếp.

Minh cong nhẹ môi từ tốn:

\_ Ừ, vẫn cứ thế. Vụ đột nhập của kẻ lạ mặt tạm thời hãy giữ bí mật, chờxem động tĩnh tiếp theo của hắn. Bây giờ chuẩn bị cho nhiệm vụ.

\_ Ừ, em sẽ hỗ trợ hết sức cho anh. Mà tại sao đứng đây hoài thế? Không sợ bà “Hoạn Thư” phát hiện à? - Thi tiếp tục hỏi.

\_ Kì Thư chứ không phải Hoạn Thư! - Trán Minh khẽ nhăn lại không vừa ý, sửa lưng Thi.

\_ Haizz, cô ta ra ngoài từ sáng, chắc lại đi shopping nữa rồi. Cô ấy là “nô lệ của thời trang” mà! - Linh lắc đầu ngán ngẩm.

\_ Sao anh biết? Quan tâm dữ ha? - Ánh mắt Hoàng Thi liêng liếc gian trá.

\_ Anh chú không biết quan sát camera ra vào của ngôi nhà à? Ngoại trừkhoảng thời gian từ 5h00 đến 5h30 AM sáng nay bị mất tín hiệu thì thờigian còn lại đều hoạt động tốt. - Linh chống tay vào hông phản biện.

\_ Đó là khoảng thời gian người đó đột nhập. Tức là đã đợi sẵn sau khichúng ta rời đi là hành động ngay! - Minh bình tĩnh lập luận lại chuỗithời gian ngôi nhà bị xâm phạm.

Nhãn quang của Thi sáng lên lấp lánh như vừa phát hiện điều điều gì đó.

\_ 5h00 - 5h30 AM? Lúc đó trời cũng đã hửng sáng. Nếu camera không ghilại được thì liệu sẽ có người nào vô tình bắt gặp phải người đó không?

\_ Good idea! I think so! - Chí Linh gật gù theo.

Cả ba đứng trước cổng suy nghĩ miên man về con người lạ mặt. Có thể sẽcó người nào đó bắt gặp được lúc người ấy ra khỏi đây. BJ là một kẻ cóhành tung rất bí ẩn. Không ai biết hắn trông như thế nào. Vì vậy, đó làmột sự tò mò rất lớn khiến Thi, Linh và Minh phải đắn đo.

Nắng sáng rực rỡ phủ màu vàng cam lên khắp các cảnh quang, rọi lên bacon người thêm rạng rỡ. Trời đứng gió, không gian kéo cao theo chiềuthẳng đứng, những tán lá rung rinh in hoa nắng xuống mặt đường. Mộtngười đàn ông lái Vespa chạy ngang ngôi biệt thự, thoáng nhìn thấy bathanh niên đang tần ngần trước đó. Ông dừng lại, xởi lởi :

\_ Ôi, chào các cậu! Các cậu muốn tìm chủ nhân ngôi nhà này sao? - Ôngcười niềm nở, những nốt đồi mồi trên mặt nhô lên lung lay theo cơ mặtđang giãn ra, tiếng nói mang giọng âm của người miền Bắc.

\_ Vâng, chào bác! Bác biết chủ của ngôi biệt thự này sao? - Linh mở tomắt nhìn, con ngươi đen bất động trong hốc mắt, giọng nói cố gắng kiềmchế vẻ bất ngờ. Không phải cậu chính là chủ nhân của ngôi nhà này sao?Người mà ông ta vừa bảo là ai?

Cơ miệng vẫn nhoẻn lên vui vẻ, người đàn ông cởi chiếc mũ bảo hiểm trênđầu xuống, mái tóc bạc có chút hói ở đỉnh đầu lộ ra, từng sợi tóc trắngóng ánh dưới nắng.

\_ Ha ha, các cậu không gặp may rồi! Cậu ấy ra ngoài từ sớm, chắc chưa trở về đâu nhở? Các cậu là bạn của cậu ấy sao?

\_ Bác nói sao? Ra ngoài từ sớm? Người bác thấy trông như thế nào ạ? - Thi cũng sửng sốt chăm chú vào người đàn ông lạ hỏi gặng.

Người đàn ông trung niên chần chừ nghi hoặc.

\_ Ủa? Vậy các cậu đến đây không phải tìm...

\_ Không, bọn cháu đến để tìm cậu ấy! - Minh cố trấn an sự nghi vấn củaông ta. Nhãn quang ánh nâu lập loè những tia đỏ kì dị đâm xoáy vào người đàn ông. Một nhân chứng cho sự hiện hữu của “Sứ giả của bóng đêm”, cóthể ông ta sẽ cho cậu biết những thông tin thú vị về kẻ đột nhập.

\_ Ô, sáng nay chừng 5 giờ rưỡi, tôi cùng bà xã đi tập thể dục ngang đâycó trông thấy cậu ta. Chúng tôi còn chào hỏi nhau nữa mà. Công nhận cậuấy đáng yêu thật! Ba cậu tìm cậu có việc gì gấp không? Thử liên lạc bằng điện thoại đi. Hoặc, nếu không bất tiện, tôi có thể chuyển lời giúp. -Vẫn giọng nói miền Bắc sành sõi, mạch lạc, người đàn ông hào hứng khinhắc về chàng trai đã gặp vào sáng sớm.

Hương thơm của phong lan từ trong ngôi nhà vô tình bị những cơn gió lùara khỏi cánh cổng cao lớn. Mạng dây điện trên đỉnh đầu cuộn lại như tơnhện, trải xuống nền đường nhựa thành những vệt bóng như những con trănchâu Phi khổng lồ.

\_ Bác có thể diễn tả ngoại hình của cậu ta được không? - Chí Linh nóng lòng dồn hỏi người hàng xóm hiếu khách.

\_ À, vì bọn cháu mất liên lạc với nhau lâu rồi nên cháu muốn nhờ bácdiễn tả lại xem có đúng là cậu ấy không. - Thi bổ sung hộ anh mình.Người đàn ông lưỡng lự có vẻ không tin. Nhưng có lẽ ông chính là nhânchứng trông thấy con người đó - kẻ bí ẩn luôn là dấu hỏi to lớn cho cảba.

Minh cùng nói theo, ánh mắt tinh quái:

\_ Đúng rồi đấy bác.

\_ Ưm... vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm... À, cậu ấy trông trạc tuổi cáccậu, cao chừng... Ừm, khoảng cậu tóc nâu này. Còn mắt to to... khá giống anh chàng mặc áo phông đỏ đây.- Ông trung niên cố gắng nhớ rõ diện mạochàng trai mà ông đã gặp.

\_ Mắt to giống tớ? Cao bằng cậu? Là sao? Sao giống mỗi đứa một chút vậy? Cuối cùng là trông như thế nào? - Linh gãi đầu quay qua Minh, chân màycậu cau lại nghĩ suy. Cuối cùng BJ trông ra sao?

Minh chần chừ tìm cách xác nhận người ông nói, cậu quay sang Thi, mi nháy nhẹ ra hiệu.

\_ Ưm... cháu có thể làm phiền bác một chút được không? Người bác tảkhông giống cậu ấy lắm. Ờ... Cháu có phần mềm phác hoạ này. Bác có thểchỉ chi tiết ra. Không mất nhiều thời gian đâu ạ!

Như hiểu ý Minh, Thi nhanh chóng bước tới chiếc xe đang đỗ trước cổng.Lấy chiếc laptop chuyên dụng luôn mang theo bên người ra. Với công việccủa mình, mỗi an ninh quốc tế luôn phải trang bị những thiết bị tối tânnhất để ứng dụng kịp thời trong mọi tình huống. Và giờ là lúc cần tớinó.

\_ Ôi dào, cứ như là cảnh sát đòi phác hoạ tội phạm truy nã thế? - Ông tặc lưỡi suýt xoa.

## 49. Q.3 - Chương 5.2 : Kế Hoạch Tác Chiến

\_ Dạ, nhỡ là kẻ xấu vào nhà thì sao? Đề phòng vẫn hơn bác ạ! Giờ phải áp dụng công nghệ thông tin triệt để, thời đại sắp lên cung trăng ở rồi mà bác! - Thi vừa nói vừa cập nhật phần mềm phác hoạ ra. Cậu đóng mui xelại và mời ông vào xe. Minh và Linh theo vào. Ông hàng xóm tư lự cười,lắc lắc đầu thi vị rồi dựng chiếc Vespa của mình vào một góc, bước vàoxe. Bộ dạng nhàn hạ như chẳng vướng bận gì, đoán chừng ông là viên chứcđã nghỉ hưu, cuộc sống giờ là hưởng thụ. Trong xe, không khí dịu mát nhờ máy điều hoà. Chiếc xe màu xanh dương bị những tia nắng cam pha trộnthành bảng màu mới, sắc xanh nhạt loé ánh nhũ lấp lánh.

\_ Đây này, khuôn mặt trái xoan thế này. - Ông bác vừa nói vừa đưa tay chỉ. Cả ba thiếu niên chăm chú theo dõi.

\_ Ờ... mắt to, tròn xoe ấy! Hơi giống con gái, mi rất rậm. - Người hàng xóm tốt bụng vẫn nhiệt tình.

Linh chỉ tay vào màn hình.

\_ Phải đôi mắt này không ạ?

\_ Ờ, khá giống đó. Nhưng con ngươi kia màu lục như mang kính áp tròngvậy. - Ông cố gắng vặn vẹo trí nhớ của con người qua 60 xuân để nhớ. Đôi mắt của chàng trai lạ chính là điều ông ấn tượng nhất. Nó trong veo,sáng long lanh, không chút tạp nham.

\_ Như thế sao bác? - Thi hỏi.

Âm vực của ông cao hơn. Chính đôi mắt đó đã ám ảnh ông suốt buổi sáng. Chính đôi mắt này.

\_ Đúng là nó!

\_ Đổi màu đen sẽ rất giống mắt cậu! - Minh ngắm Chí Linh, tư lự bình luận.

\_ Còn cái mũi ra sao hở bác? - Thi vẫn tập trung.

Minh đưa tay chỉ tới cái mũi mà ông tăm tia.

\_ Cao thế này sao?

\_ Không, cái mũi cậu ấy thấp hơn. Nho nhỏ nhưng rất thanh tú! - Ông bácxoa gáy cố gắng nhớ rõ. Quả thật ông nhớ nhất là đôi mắt sáng như ngọcchâu và nụ cười tươi rói của chàng trai. Không tài nào nhớ rõ được vìgương mặt đó đẹp như ma quỷ, không tồn tại thật. Nó không thanh khiếthoàn toàn mà ma mị khiến người ta phải đắm đuối.

Thi nhẫn nại.

\_ Cái này thì sao?

Ông khẽ gật đầu ậm ừ:

\_ Tạm giống đấy.

\_ Còn chân mày nữa bác. - Linh dồn hỏi, sốt ruột.

\_ Màu nâu nâu, sắc thẳng như kiếm. Không cứng nhắc... Xin lỗi, tôi chỉ nhớ được như thế! - Ông hàng xóm ái ngại.

\_ Bác hãy chọn cái nào gần giống nhất! - Minh cũng nóng lòng không kém.

\_ Ờ... chắc là nó... - Ông đưa tay chọn bừa cặp chân mày cho là giống nhất.

Thi nhíu mày ngắm nhìn hình phác hoạ dang dở, tiếp tục:

\_ Còn môi và tai trông như thế nào ạ?

\_ Ờ, môi mỏng, màu cam cam rất bắt mắt. Cậu ấy có nụ cười rất tươi. Răng trắng tinh, đều tắp. Tôi nhớ bao nhiêu ấy thôi! - Ông lão nghiêng đầubất lực.

Hoàng Thi nghiêng đầu, nói tiếp:

\_ Còn tóc thì sao ạ?

\_ Hơi dài, mái xéo, rất “mô đen”, màu vàng kim cháu à!

\_ Ừm... À, khuôn mặt này khá giống đấy! Hình như là vậy. - Ông xoa tóccười gượng. Gương mặt phác hoạ này giống chàng trai ban sáng khoảng 80%. Ông không tài nào nhớ nổi gương mặt đó toàn diện, càng cố nhớ càng mịtmờ. - Xin lỗi các cậu. Già cả nên lẩm cẩm.

\_ Ừm... đẹp trai thật đó! Nhưng vẫn xấu hơn tớ! - Linh vân vê chiếc cằm của mình quay qua Minh bình luận.

Minh trỏ trỏ tay lên trán Linh, bĩu môi.

\_ Bớt đu dây điện đi anh bạn.

\_ Ừm, không sao đâu bác. Làm phiền bác nhiều rồi! - Thi ngắm tác phẩm hoàn thiện, mím nhẹ môi trấn an ông.

Chân mày bạc có vài sợi dài loằng ngoằng của ông nhướng cao lên hỏi.

\_ Vậy có đúng bạn các cháu không?

\_ Dạ... dạ... - Cả ba ngập ngừng, lặp bặp.

Ông hàng xóm kinh ngạc.

\_ Người này không phải ạ. - Thi vờ ỉu xìu trả lời.

\_ Ơ hay, thế sao cậu ấy bảo là chủ ngôi nhà này?

\_ Có lẽ... là người muốn đột nhập vào đây. - Linh tiu nghỉu theo.

\_ Ối, thế thì phải cố nhớ mới được! - Người đàn ông khó xử, chần chừ chút, ông lại nói. - Nhưng bác cảm thấy chưa giống lắm!

\_ Khi nào bác nhớ thật kĩ thì hãy báo cho bọn cháu nhá. Cháu sẽ ở lại nhà này. - Linh chỉ tay vào ngôi biệt thự.

\_ Ừ, bác hứa! - Ông vỗ vai Linh, mỉm cười.

Cả bốn người ra khỏi xe. Thi lưu hình vào máy rồi mang laptop theo rangoài. Ánh nắng có vẻ gắt hơn, bóng cây lớn to cao ở đầu góc đường phủthành một bóng râm to xụ. Cùng lúc đó, một chiếc Mescerdes Benz đỗ xịchchen vào trước cánh cổng. Người tài xế bước ra mở cửa cho một cô gáixinh đẹp, là Phạm Kì Thư.

Trông thấy ba tên con trai tụ họp đông đủ trước nhà, cô tiểu thư xinhđẹp bất giác nhíu mày. Lại gặp Hoàng Hiểu Minh, người con trai kì lạ với bao nhiêu bí ẩn chưa thể lí giải. Ban sáng, sau cuộc trò chuyện với côbạn Apple đã khiến cô trở nên nghi ngờ những mối quan hệ xem như bìnhthường mà lại bất thường xung quanh mình. Tất cả như một ẩn số chưa thểgiải ra, đầy những hiểm họa.

Cố gắng tỏ ra thật bình thường, cô hít hơi sâu, biểu hiện trên mặt thật tự nhiên, đến gần ba người con trai, chào:

\_ Này, chuyện lạ gì mà khiến ba mĩ nam đến nghênh tiếp tôi vào thế?

\_ Cô bị hoang tưởng à? Nghĩ mình là ai mà đích thân tôi phải nghênhtiếp? Không thấy tôi đang tiếp chuyện với khách sao? - Chí Linh vẫn nhưmọi khi, vẫn đanh đá xoắn cô như vậy. Cô luôn hi vọng là Linh chẳng dính dán gì đến những gì cô đang lo lắng. Cô sợ phải biết được sự thật phũphàng ấy. Cô mong sao Linh không hề giả tạo, cậu không phải là người sẽđe dọa cuộc sống của cô, vì cô rất tin tưởng Prince.

Theo lời nói của Linh, Thư quay mặt qua, mỉm cười, khoanh tay cúi chào người hàng xóm, mắt thoáng nét ái ngại.

\_ Ơ, cháu chào bác. Xin lỗi, cháu thật vô ý!

Ông cười tươi, ngắm nhìn một lượt nhóm người trẻ trước mặt mình.

\_ Ồ, chào cháu. Bác là người sống ở khu này. Cháu là bạn của các cậu đây sao? Ui, sao cứ toàn là nam thanh nữ tú thế nhỉ?

\_ À! Cháu mới dọn tới đây nên không biết. Có gì mong bác giúp đỡ! - Thư đoan trang cười, ánh mi rậm chớp chớp.

\_ Ồ, tất nhiên! - Ông cười đon đả.

Chuông điện thoại của ông bác rung lên, ông có một cuộc gọi. Tạm biệtnhóm thanh niên trẻ, ông bước đến nơi chiếc xe mình đang dựng, bật máyvui vẻ trả lời. Cả bọn nhanh nhảu cúi chào ông và gom về một góc. Minhđứng phía sau nhẹ giọng hỏi, thanh âm dịu dàng ôn nhu vô cùng.

\_ Thư vừa đi shopping về sao? Ăn sáng chưa?

Chí Linh khẽ cười. Cậu biết thật sự về bí mật về con người thật của Minh, của Prince.

\_ Ừm, mình ăn rồi. Các cậu đi chơi cùng Linh cả đêm à? Đã ăn sáng cả rồi chứ? - Thư trả lời Minh. Cô khá dè dặt trước Hiểu Minh. Sáng nay côcùng Apple đi uống coffee ở Vô Định chứ không phải đi shopping. Đơn giản là vì Thư không muốn tiết lộ với Hoàng Hiểu Minh quá nhiều thứ về mình. Cô không tin Minh.

Hoàng Thi ôm laptop trên tay, gật đầu nói với Thư.

\_ Cả bọn ăn rồi chị ạ!

\_ Thôi, vào nhà đi. Tự dưng đứng ngoài đây phơi nắng vậy? - Thư đưa taylên che mặt, mắt nheo nheo lại tránh nắng, đôi mắt lướt nhẹ qua Minh,rất khẽ. - Minh này, vào nhà uống tách coffee đi! – Đột nhiên, Thư lạimở lời đề nghị Minh vào nhà. Cô muốn biết thêm gì về quan hệ của bangười Minh – Linh – Thi?

\_ Này, hai người thân nhau từ bao giờ thế? Mới làm quen được vài hôm mà? Tiến triển nhanh ghê ha! Thái tử Kang coi chừng bị cắm sừng đấy! -Hoàng Thi cười tinh quái trêu Thư, cất giọng giễu Linh.

Minh đính chính ngay, cơ mặt suýt đông cứng lại.

\_ Cắm sừng? Anh không có bản lĩnh đó đâu!

\_ Này Black, vào phòng tớ chút, cả Hoàng Thi nữa. Cô tốt bụng thì hãypha giúp ba ly coffee đi, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích đấy! - Chí Linhchoàng tay qua vai Minh và Thi kéo về phe mình.

Đôi mắt Thư vẫn chuyên chú đánh giá ba người thanh niên. Tất nhiên cô không có lí do gì để từ chối.

\_ Trong một ngôi nhà không có một bóng hầu gái này thì tất nhiên việcbếp núc đó tôi sẽ lo. Tôi pha coffee ngon lắm đấy! – Ngôi nhà không cóvệ sĩ và hầu gái? Một nét kì lạ mà cô cũng đang băn khoăn.

\_ Còn gì bằng! – Minh nhún vai, đồng ý.

Cánh cổng nhẹ nhàng khép lại. Bốn con người đều vào trong. Bên ngoài,người đàn ông trung niên vẫn luyên thuyên với cuộc gọi. Là cuộc gọi củamột người bạn, ông có một cuộc hẹn đánh cờ vào chiều nay. Tạm biệt người bạn, ông gập điện thoại lại, ngoái nhìn phía sau:

\_ Ủa? Vào nhà hết rồi sao? Còn... cậu thanh niên ban sáng là ai? Ồ, phải rồi, tuy cậu ấy có vẻ ngoài rất thanh tú nhưng... gương mặt ấy... giống cô bé vừa rồi quá! Rất giống! Có phải là người thân không?... Ôi...đúng là một ngôi nhà kì quặc! - Ông bác lắc đầu ngán ngẩm, tay chụp mũbảo hiểm đội lên đầu, nổ máy rời đi.

Ánh nắng buổi trưa xiên khoang trên những tán lá, mây đen luộn cuộn thành những đám nhỏ nơi chân trời...

Bão thực sự đã về...

Phòng riêng của Chí Linh.

\_ Haizz! Rốt cuộc BJ trông như thế nào? Chỉnh sửa mãi trông như quái thai! - Thi vò đầu bứt tóc ca cẩm.

\_ Giống mỗi đứa một chút? Có thể phác họa sơ bộ như thế này:

Black Jack, cao khoảng 1m85, cân nặng 65 kg (khoảng 130 pound).

Là người châu Á, tóc nhuộm vàng, mắt màu xanh lục, khoảng 15-17 tuổi.

Sở trường: tấn công cự ly xa, đột nhập mã hoá hệ thống, hack thông tin,…

Thường hay để lại dấu vết bằng một con Jack đen... - Minh cố hệ thốnglại tất cả các thông tin có về BJ để tạo ra một profile tạm thời về conngười bí ẩn đó.

Linh nằm ôm một con gấu bông trắng cực lớn, phản bác:

\_ Nói như cậu thì ai chẳng nói được? Điều quan trọng là mặt mũi tên đó trông thế nào kìa!

Cả căn phòng riêng của Linh có lối kiến trúc và bày trí giống hệt nhưthẩm cung Thái tử tại Thái Lan. Vẫn là màu hoàng kim chủ đạo, lối bàytrí theo phong cách châu Âu cổ xưa, trang nhã, sang trọng. Chiếc giườnglớn vẫn phủ một màu dra trắng tinh tươm như thường lệ. Minh chống taylên má nghĩ suy. Cậu đang ngồi xếp bằng trên giường kế bên cạnh Linh,đôi mắt đằm xuống một màu đỏ nâu thanh khiết. Với cậu, hiện tại mục tiêu chỉ là BJ. Đối với White, cậu đã xem như chẳng còn quan hệ. Tìm ra được BJ sẽ giải mã được biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Đột nhiên Minh nhớ ra một điều, ngoài White ra còn một người biết được gương mặt thật của BJ: Hạ Khánh Di. Cậu nhếch môi khẽ khàng, vệt mắt nâu nhấp nháy mâu quangtinh quái.

Thi táy máy thay đổi gương mặt vừa phác hoạ xong, cậu ngồi trên chiếc sô pha màu mận chín đối diện chiếc giường của Linh. Vừa loay hoay chỉnhsửa hình, cậu vừa di chuyển laptop đến bên chỗ hai người còn lại.

\_ Nhưng... sao em cảm thấy người này rất là quen. A! Đúng rồi! Xem nè,chỉ cần thay cái chân mày này, cái mũi này, cả mái tóc này nữa thì cácanh xem giống ai?

\_ Devil? - Minh cau mày, nhưng không hề tỏ ra thảng thốt.

Chí Linh bật dậy ngắm nhìn hình ảnh mới, ánh mắt lắng đọng suy tâm hồi lâu rồi cốc đầu cậu em trai, trách cứ vì tội táy máy.

\_ Gì thế? Hoàng Thi! Chú có khìn không? Tự dưng thay đổi lung tung để ra hình White vậy? Nhảm nhí!

Hoàng Thi xoa nhẹ trán, gương mặt chuyên chú ngẩng lên, tiu nghỉu:

\_ Chỉ là giống chứ có phải là White đâu!

Minh khoanh tay trước ngực, lãnh đạm quét mắt hổ phách lướt qua hình ảnh khuôn mặt mới, đột nhiên mỉm cười:

- Rất giống!

\_ Anh sao thế? Anh cười quái đản sao sao ấy! - Hoàng Thi nghiêm mặt, chú mục nhìn Hiểu Minh.

Hình như không khí trong phòng cũng trở nên quái dị theo.

Phạm Kì Thư cẩn trọng mang khay coffee đến trước cửa phòng của Chí Linh. Cô gái nhỏ áp sát tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng. Cả ba tên con traiđang im ắng trong đó. Họ lúc nào cũng bí ẩn như vậy, hành tung cũng nhưmây gió khó xác định. Tuy nhiên, đối tượng cô tập trung chú ý nhất vàoHoàng Hiểu Minh - người có lí do không đủ thuyết phục để tỏ ra thânthiết với cô. Trong những nghi ngờ, cô vẫn chưa tìm ra động cơ của Minhlàm tất cả là vì sao. Nhưng trước tình huống hiện giờ, cô phải tỏ rathật tự nhiên, cô không thể để Minh phát hiện cô đang nghi ngờ cậu.

Cô gái mím môi, hít hơi sâu, đưa tay gõ cửa phòng nhè nhẹ:

"Cốc cốc cốc."

\_ Cửa không khoá, vào đi! - Linh biếng nhác nằm dài lên con gấu lớn, nói vọng ra.

Thư (tỏ ra) vui vẻ bưng khay coffee bước vào, nụ cười tươi tắn khiến căn phòng như bừng sáng.

\_ Coffee nóng hổi tới rồi đây! Mời các hoàng tử thưởng thức.

Chí Linh nở nụ cười ác ma ra khiêu khích, mắt lia nhìn rồi lại lim dim như ngủ.

\_ Cô tự pha à? Cũng ra dáng hầu gái lắm nhỉ?

\_ Này, tôi tử tế đích thân pha coffee cho mấy người mà còn dám lên giọng hả? - Kì Thư hậm hực đặt khay coffee xuống cái bàn kính, mắt liếc xoáytên vừa trêu chọc mình.

\_ Của Thư pha sao? Vinh hạnh thật nha! Phải uống thử mới được. - Minhchồm tay lấy ly coffee sữa nóng ấm đặt trên bàn gần đó, ngọt ngào nói để hạ nộ khí của Thư.

Ừ, vẫn là một Hoàng Hiểu Minh bình lặng và thanh nhã như thế. Cô gáikhông tài nào đọc được chút tâm tư gì trong đôi mắt trong veo thanhthuần như hồ thu màu hổ phách kia. Càng tỏ ra tinh sạch thì con người đó lại càng nguy hiểm. Tiếp tục quan sát và phân tích.

\_ Coi chừng có độc dược đó! - Linh vẫn khích, vắt chân chữ ngũ rung rung cười khoái trá.

Kì Thư chăm chú quan sát Linh, cậu có vẻ rất bình thường, vẫn hay gây gổ với cô, vô ưu, vô lo, không giống như lời lẽ mà Apple đã miêu tả vềcậu: "Chí Linh có một nội tâm sâu sắc, ôn nhu và tinh tế. Cậu mang tráitim man mác buồn và chững chạc trong suy nghĩ rất nhiều. Không tài nàonghĩ ra Linh chưa tròn 16 tuổi." Thật vậy sao? Đâu mới là con người thật của hắn? Đâu là chiếc mặt nạ giả tạo? Hình như Linh còn diễn xuất giỏihơn Minh.

Cô day môi, cố châm chọc lại:

\_ Giết chết một tên “phá gia chi tử” như cậu thì tôi sẽ trở thành “người hùng của nhân loại” đấy!

\_ Cô…

\_ A... coffee ngon quá à! Thư đảm đang ghê á! - Cảm nhận được mùi thuốcsúng và hoả lôi của thế chiến thứ III đang tới gần, ngay lập tức, Minhvội vàng dập lửa đôi oan gia kia bằng một câu nịnh hót ngọt như mật.

\_ Ưm! Chị Thư pha coffee ngon thật luôn! Đúng là No.1! - Thi cũng hùatheo để bảo vệ hoà bình thế giới, trên hết nữa là đảm bảo an toàn chocái màng nhĩ đáng thương của cậu.

Thư thầm đánh giá: "Họ ắt hẳn là những diễn viên xuất sắc." Tuy nhiên cô cũng đâu phải hạng xoàng, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặcáo giấy. Với hạng người giả tạo thì cô cũng đành lừa dối họ. Những nụcười tràn ngập trong căn phòng này chẳng có cái nào là thật cả!

Cô nói:

\_ Tất nhiên là phải ngon rồi! Ở Hàn, mỗi lần ông thức khuya làm việc tôi lại pha coffee cho ông. Đương nhiên coffee do chính công chúa Đại Hàndân quốc này pha phải No.1 rồi! - Giả đò dương dương tự đắc cười títmắt.

\_ Phù, may thật! Xém nữa là anh em mình chết oan trong cái phòng nàyrồi! Công nhận anh nhanh trí thật! - Thi ghé sát tai Minh, thở phào.

Minh thủ thỉ với Thi:

\_ Hai người họ lúc nào cũng vậy sao?

Chí Linh nhếch môi, khó chịu trước mấy lời có cánh của Thi và Minh, cậu lèm bèm:

\_ Hai tụi bây lảm nhảm gì vậy? Trong coffee có cocaine hay sao mà đứa nào cũng ca tụng cô ta vậy?

Minh và Thi nhún vai, nhìn nhau, không đáp.

\_ Nè! Ba người làm gì trốn trong đây im ru vậy? Laptop đang làm gì thế?Định tập hợp lại rồi cùng mở xem phim 18 phải không? - Thư chú ý tớicái laptop đang nằm ở góc giường, đôi mắt đa nghi càn quét qua một lượtnhững biểu tình trên khuôn mặt của ba chàng trai. Thi gập nhanh máy tính lại giấu giếm.

\_ Ơ... Chị đừng có xem! Đui mắt á!

Cô gái nhỏ tỏ ra hờn mác, cô chưa kịp nhìn rõ màn hình, biểu tình có vẻnũng nịu, Thư lại càng khó tin lời nói của những người ở đây hơn:

\_ Thấy chưa! Biết ngay mà! Người biến thái như tên Dragon đó xem thìkhông lạ lẫm gì. Đến em cũng xem sao Thi? Người làm Thư thất vọng nhấtlà Minh đó! Cậu mà cũng... - Kỳ Thư dẩu môi, ỉu xìu, phụng phịu trôngrất yêu.

Hiểu Minh lắp bắp chống chế, khuôn mặt đỏ rần vì ngượng quay sang hai người bên cạnh cầu cứu:

\_ Ơ... Minh... Minh… có xem gì đâu? Thư hiểu lầm rồi! Không có… không có!

\_ Haizz, giấu làm gì Black ơi. Cậu cũng như tớ mà! Dạo này cậu chia tayvới Linda rồi sao? Quen chưa tròn hai tuần mà? Chóng chán thật đó! -Linh điêu ngoa trêu Minh.

\_ Ơ... Linh! Cậu nói gì vậy? - Minh tức nghẹn, mặt vẫn đỏ hồng.

\_ Ủa? Còn chị Helen nữa… Anh cũng bỏ rồi sao? - Thi được cơ hội cũng trêu Minh một vố.

[Biết đỏ mặt sao? Hoàng Hiểu Minh, tôi vẫn không tin nổi. Nhất quyết tôi phải tìm ra bộ mặt thật của cậu!]

\_ Trời ơi! Hai người nói gì vậy? Thư à, không có nha! Tụi nó đùa đó! Bọn này chỉ... à chơi game thôi! - Minh lắp bắp cố tìm cách giải thích, mávẫn ửng hồng như quả cà chua.

Thư nheo mắt cười cười, ánh mắt hồng sáng cực thích thú với bộ dạng của Minh:

\_ Có thật là đang chơi game không?

\_ Thật mà! - Minh gật đầu lia lịa, khoé mắt lấp lánh chớp chớp như chú thỏ nhỏ.

Linh hất hàm cợt:

\_ Làm gì mà sợ Thư hiểu lầm? Được cô ta tin quan trọng lắm sao?

Minh thu lại bộ dạng lãnh đạm, giọng nói có chút xa cách đi:

\_ Đừng đùa nữa! Tôi không thích! - Rồi đột nhiên đứng dậy, kéo tay Thư, đôi mắt mang vẻ chờ mong:

\_ Ra ngoài, tớ muốn hỏi Thư chút chuyện. Được chứ?

Thư khẽ tần ngần, mắt lục đảo nhẹ rồi mỉm cười:

\_ Tất nhiên!

Họ ra ngoài, bỏ lại phía sau có hai con người đang khẽ nhíu mày. Linhnhạt môi, rõ ràng là biểu hiện của Minh đã tố cáo tình cảm của cậu ấy,trong đôi mắt đen láy như ngọc mang tâm niệm bâng quơ:

[Prince sao? Cậu quên là giờ tôi mới là Prince. Cậu bạn thân à!]

\_ Có chuyện gì cậu cứ nói, không cần vòng vo đâu! - Kì Thư ôm tay, cườithanh tao, cô vuốt mái tóc mình, mân mê. Cô đang chờ một câu hỏi, hoặclại là một câu dối trá nào đó từ chàng trai.

Minh mím nhẹ cánh môi anh đào đã khô nẻ, da cậu trắng nhợt, sườn mặt gầy hóp, cậu đứng trước cửa phòng, nhìn cô chăm chăm. Như soạn đủ nội dung, cậu mới e dè hỏi:

\_ Lần trước Thư nói đã từng trông thấy một sợi dây chuyền có kiểu dáng giống như hình xăm trên cổ của tớ, đúng không?

\_ Phải! Tớ nhớ là mình đã từng nhặt một sợi dây chuyền như thế. Nhưngrất tiếc là... Tớ đã tặng cho người ta mất rồi! - Kì Thư thủng thẳngđáp.

Minh cau ấn đường:

\_ Là ai?

Thư cười nhạt, nhấn rõ giọng:

\_ Apple. - Chú tâm nhìn vào mắt Minh. Cô thấy gương mặt chàng trai đangbệch ra. Cười thoả mãn, cánh môi xinh đẹp lại mở lời. - Bất ngờ lắm sao? Có vẻ như... cậu biết rất rõ về cô gái ấy. Và cậu không ngờ rằng chúngtôi rất thân với nhau.

\_ Tự bao giờ?

Tháo mặt nạ xuống đi nào chàng trai! Cô và Minh nên đối diện nhau bằngbộ mặt thật của mình rồi. Dối trá chỉ như một trò hài nhạt nhẽo tronglúc này. Nhìn thẳng vào nhau, đáp thật rõ ràng. Bản ngã của Minh ra sao?

\_ Có lẽ là định mệnh. - Thư đáp. - Định-mệnh-hay-do-một-vở-kịch-đã-dàn-dựng-khéo-léo-từ-trước?

Chàng thiếu niên câm lặng, mắt đứng im trong không gian, môi khẽ mấpmáy, rồi ngưng bặt. Cậu không ngờ rằng Kì Thư lại giỏi che đậy nội tâmsắc sảo và thông minh như vậy bằng vẻ ngoài nhu mì, yếu đuối. Cô gáitiếp tục đánh đòn tâm lí vào cậu, tiếng nói nhẹ và trong, nhưng nội lựclại khủng khiếp.

\_ Thân thế của Apple không bình thường.

Chất giọng Minh khàn đi, mạch máu trong nhãn cầu nổi chằng chịt, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay mình.

\_ Cậu biết được bao nhiêu?

\_ Không nhiều lắm. Có lẽ là xung quanh những-con-búp-bê-Angels. - Thưlại cười, con ngươi sóng sánh nước kiều diễm như sương mù bao bọc đồngtử lục ngọc tinh xảo. - Chàng trai ạ, cha của cậu là giáo sư Ryan, khoaDi truyền học? Người ấy bạn học của cha tôi? Là cộng sự? Và thân như anh em? Sao giờ tôi mới biết cậu là con trai của bác Ryan mà cha tôi lúcsinh tiền hay nhắc nhỉ?

\_ Điều đó quan trọng lắm sao? - Minh cố nén sức gằn trong câu nói.

Thư cười hắt, đi vòng quanh Minh, xét nét:

\_ Nói cho tôi nghe thử xem: Cậu tiếp cận tôi và Apple với động cơ gì? Là một sự lợi dụng?

Đôi mắt Minh ngẩng lên, xoáy sâu vào mắt Thư, một vẻ thành thật, nhẹ nhàng:

\_ Bảo vệ hai người là trách nhiệm của tôi.

Thư bật cười, như mỉa mai:

\_ Ha ha, bảo vệ điều gì cơ chứ? Cậu định làm supperman à? Việc quái gì tôi cần phải bảo vệ?

Minh khẽ nhắm mắt, thở dài, yếu ớt nhìn Thư, vẫn dịu dàng:

\_ Hãy cứ là một thiên sứ thuần khiết. Chẳng tốt đẹp gì khi bí mật bịphanh phui. Thư chỉ cần nhớ là Minh không hề làm hại Thư. Tất cả đều chỉ muốn tốt cho cô thôi!

\_ Còn Apple? - Thư nghiêng đầu. - Ẩn số về cô gái đó là gì? Với cô ấy, cậu lại mang một bộ mặt khác.

## 50. Q.3 - Chương 5.3 : Kế Hoạch Tác Chiến

Minh nhếch nhẹ môi, nói như tự mình nghe:

\_ Đối với cô ấy thì lại khác. Cô ta cần phải rơi xuống bùn lầy cùng bọn này. Vì bi kịch đã bắt nguồn từ cô gái ấy.

\_ Cậu cho tôi là thiên sứ thanh thuần còn Apple là ác ma nhơ nhuốc?

Minh cười:

\_ Phải. Vì kịch bản trong trò chơi này đã định sẵn là vậy.

Thư gần như nổi đoá:

\_ Cậu xem chúng tôi là con rối để tiêu khiển?

Minh lạnh giọng, quay mặt đi.

\_ Không. Vì tôi cũng chỉ là một con rối.

Nỗi nghi hoặc và ức chế tràn đầy trong tư tưởng, khuôn mặt cô gái nhỏđen lại, bàn tay vo tròn. Giả tạo! Giỏi lắm! Tất cả là một trò lố củatiêu khiển ư? Họ có quyền sắp xếp cô vào vai diễn đã quy định à? Buồncười! Hài hước đến mức ấu trĩ!

Thư nhìn Minh rất lâu. Muôn vàn những thắc mắc nảy sinh. Lời nói cậuchân thật được bao nhiêu phần trăm? Sao cô mãi tin tưởng rằng Minh cònlừa dối cô nhiều điều hơn nữa. Cả Linh và Thi cũng thế! Họ đều là nhữngcon rối bịp bợm. Họ lừa gạt cô!

Thình lình, cánh cửa gỗ mở ra, Hoàng Thi tròn mắt nhìn hai con người đang chú mục nhìn nhau trước cửa.

\_ Gì thế? - Thi hỏi.

Thư đánh lảng mắt đi, mỉm cười với Thi:

\_ À! Chả có gì đâu! Em cần đi lấy gì à?

Thi chớp mắt nhìn Thư rồi xoay qua Minh. Hiểu Minh đang tựa bản lề cửa,mặt lạnh như tiền, đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn về bức tường trước mặt.Cảm nhận gì đó không ổn, nhưng Thi không thể xác định được. Cậu chầnchừ, rồi đáp ngắn gọn:

\_ Thuốc sát trùng.

Thư có vẻ hoảng hốt:

\_ Ai bị thương vậy em?

Hoàng Thi đưa bàn tay có những vết xước đã khô máu của mình cho Thư xem. Đáp:

\_ Là em.

Cô tiểu thư nhíu chặt đôi chân mày, lo lắng:

\_ Em... Em làm sao mà ra vậy?

\_ Tai nạn xoàng thôi! Don't worry! - Thi phẩy tay bảo Thư đừng lo. Nhưng cô gái nằng nặc kéo tay cậu đi, vừa nói:

\_ Để chị giúp em xử lí vết thương.

Rồi hai người họ lướt qua mặt Minh. Kì Thư quay đầu nhìn, ném cho Minh ánh mắt lãnh đạm kì dị.

Thiên sứ mong manh. Đâu ai dễ bảo vệ được! Minh e rằng sau này, cậu khó lòng kiểm soát được Thư, khi cô đã biết quá nhiều.

Minh trở lại phòng Linh, gương mặt tái trắng. Môi cậu lại mấp mái rồithấm ướt chút coffee của cô gái nhỏ tự tay pha. Vị sữa beo béo cùng mùicoffee thơm dịu đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Linh ngồi trên giường, nhướng mắt:

\_ Sao vậy?

Minh thở dài, đưa tay xoa thái dương.

\_ Rắc rối thật rồi! Kì Thư đã phát hiện thân phận của chúng ta.

Chí Linh mỉm cười bình thản:

\_ Càng tốt! Không phải cậu cũng muốn Hàn Băng biết được điều đó?

Minh quay sang, gắt:

\_ Nhưng đây là Kì Thư!

\_ Có gì khác nhau? - Linh cười như có như không, chất giọng ma mị. -Nhưng thực sự tôi muốn Lee Sang Mi biết được điều này. Chính tôi đã kếtnối mối quan hệ giữa Băng Nhi và Sang Mi lại. Từ họ, sau này sẽ là muônvàn điều thú vị!

Minh gằn giọng, mặt ức đỏ như than bếp:

\_ Cậu điên rồi!

\_ Như cậu thôi! - Linh thích thú cười.

Hoàng Hiểu Minh hít sâu đầy khoang ngực, nhắm nghiền mắt định thần.Những điều bất ngờ dồn dập làm cậu chưa thể tiêu hoá hết thông tin kịp.Minh cần yên tĩnh để hồi phục.

Căn phòng im lặng hơn chục phút, tiếng bàn phím laptop lạch cạch do Linh gõ, Minh vẫn nhắm mắt.

Đánh loãng sự im ắng đó, Linh mở lời, cậu lại ngã lưng trên người con gấu trắng, hai tay khoanh lại với nhau, nhàn nhạt:

\_ Hắn đến rồi, không ngờ lại nhanh như vậy.

Minh mở mắt ra, tâm trạng có vẻ ổn định hơn, cậu nhếch môi cười lạnh, tay lại bật mở laptop ngắm nhìn.

\_ Không nhanh, đủ cho nhiều điều thú vị tiếp nối.

\_ Cậu tin đây là bộ dạng thật của hắn? - Linh vẫn giữ sắc thái điềm nhiên.

\_ Không. - Câu trả lời lạnh tanh, tay Minh xếp chiếc máy tính lại, cậu thu gối lại, tay ôm trọn chân mình rồi quay sang Linh:

\_ Cậu tin?

\_ Không. - Vẫn như Minh, câu trả lời của Linh cũng dứt khoát như thế.Con người thâm hiểm như hắn sẽ không bao giờ lộ ra bất cứ sơ hở nào. -Và cũng không bao giờ tin hắn có thể ăn cắp thông tin từ laptop của cậu. Nói đi, cậu đang muốn giở trò gì? - Linh ngồi thẳng dậy, những ngón tay thon dài đùa nghịch viên bi nâu đính trên mắt của gấu bông.

Minh cuộn đầu lên đầu gối thư thái đáp:

\_ Vạch trần White.

Chí Linh chần chừ, mím nhẹ môi, đôi mắt đen mun dấy lên nhiều tia nghi hoặc:

\_ Vạch trần?

\_ Black Jack hiểu rất rõ về White. Hắn am tường cách thiết kế của khubiệt thự và mật thất, kể cách những gợi ý bẻ khoá an ninh. - Minh giảithích.

Mái tóc Linh nhuộm đen như gỗ mun, xoăn xoăn lịch lãm, cậu tặc lưỡi, bất lực nhìn nhím xù:

\_ Cậu vẫn không tin White.

Minh đáp:

\_ Và cũng không bao giờ tin!

Linh nhíu ấn đường, nhìn Minh:

\_ Chịu thôi. Không còn gì để nói. Nhưng... Cậu sắp gây ra điều gì khủng khiếp lắm thì phải.

\_ Có lẽ vậy. - Minh đáp gọn lỏn.

\_ Vậy là... - Linh lại chần chừ, câu nói bị kéo dài như đang nghĩ ngợi.

\_ Chúng ta chơi cùng hắn! - Minh cười đầy ẩn ý.

Ở một toà cao ốc sang trọng.

Trong một căn phòng rộng lớn, sắc trắng nổi bật, tấm rèm màu lam nhạtrung rinh nhẹ nhàng, ánh qua khe cửa những tia mặt trời rạng rỡ. Mộtthiếu niên ngồi cạnh khung cửa sổ bằng thuỷ tinh trong suốt, có thể thấy mọi quang cảnh bên ngoài. Những con đường chằng chịt bên dưới, xungquanh là những toà nhà lô nhô, từng dòng xe cộ tít tắp chạy như nhữngchú kiến nhỏ đang kéo quân.

Trước mặt cậu là một bàn cờ vua làm từ pha lê trang trọng. Những quân cờ lấp lánh trong suốt hắt ánh nắng thành muôn dãy màu sáng chói. Cả bứctường chắn với không gian bên ngoài cũng làm từ thuỷ tinh sáng trắng.

Chàng trai ngồi trầm tư, gương mặt trắng hồng thuần khiết. Mái tóc đenmun bồng bềnh phất phơ theo cơn gió từ khe cửa sổ lùa vào. Tấm vải rèmxanh tinh nghịch vuốt ve má cậu.

Bên ngoài, nắng vàng tinh tươm. Chàng trai anh tuấn có đôi mắt to tròn, đôi mi cong vút, sắc môi cam mọng tươi tắn.

Thỉnh thoảng, cậu lại nhấc những quân cờ lên đùa nghịch, ngón tay trắngnõn, thuôn dài như ngòi bút, nâng niu những quân cờ một cách yêu thíchvô độ.

Đôi mắt cậu luôn dán chặt vào bàn cờ, như đang lập nên một ván cờ khókhăn. Như một sở thích, tự tạo ra những thế cờ bế tắc để thách đố mọingười, cậu biết rõ đối thủ của mình rất thông minh, một ván cờ phải được cân nhắc thật kĩ lưỡng, nếu cậu không muốn thua.

Mỗi ván cờ biến hóa khôn lường. Và lòng người cũng thật muôn mặt, nhưcậu đang sở hữu rất nhiều mặt nạ da người trên mặt, đối với từng ngườilà từng chiếc mặt nạ khác nhau. Cậu luôn cho người khác cảm giác cậu làmột người có vẻ thanh tân, trong sáng như băng tuyết không vẩn đục. Cậucố che giấu sự tổn thương và yếu đuối trong sâu thẳm trái tim.

Cậu là White trong sáng, hiền lành - mặt nạ thứ nhất.

Cậu là một Hyun Min cô nhi lạc loài - mặt nạ thứ hai.

Cậu là một Devil tài năng, trầm tĩnh - mặt nạ thứ ba.

Và một cái tên gần như đã bị cậu chôn giấu trong quên lãng, cái tên Việt Nam đã khiến cậu hoảng sợ, nơi những ký ức đau thương nhất tràn vềquanh cậu. Cậu không phải là một người Hàn Quốc hoàn toàn, mẹ cậu làngười Hàn gốc Việt, và cậu cũng có một cái tên thật Việt Nam: TrịnhThiên Du - mặt nạ thứ tư hay chính con người thật của cậu? Cậu có baonhiêu chiếc mặt nạ trên mặt?

\_ Thiên Du, ván cờ của cậu đã dàn xong chưa? - Từ bên chiếc giường lớnphủ dra đen đối lập, một chàng trai có mái tóc vàng kim che xéo một bênmắt, đôi mắt màu lục đẹp như rừng đêm, gương mặt tinh xảo không chútkhuyết điểm ngước mặt lên nhìn cậu hỏi.

Chàng trai đó đang nằm sấp trên chiếc giường thư thái, trước mắt là mộtchiếc laptop màu bạc. Trong ánh mắt của chàng trai, khí lạnh của băngnhư lan toả khắp nơi, đôi mắt ấy rất đẹp... nhưng quá lạnh lẽo.

Đặt một quân cờ vào ô mới, chàng trai có mái tóc đen lạnh nhạt cấtgiọng. Vẻ thư thả, dịu dàng vụt mất, chỉ còn nét lạnh lùng phảng phất:

\_ Cậu có tư cách gọi cái tên đó sao? Tôi cấm cậu!

\_ Thay đổi nhanh thế? Vừa nói cười rất vui mà? Gặp tôi không vui sao?Thiên Du? - Chàng trai nằm trên giường cố gắng nhấn rõ cái tên Thiên Du.

Người thiếu niên ngồi bên cửa sổ vẫn giữ thái độ lãnh đạm trước con người kia.

\_ Cút đi! Đừng làm phiền tôi! Cái tên đó không đến lượt cậu gọi.

\_ Không thích thì thôi. Sợ cậu quên nên tôi nhắc thôi. Có vẻ là cậu ghét sự hiện diện của tôi? - BJ nhếch môi châm chọc, làn môi cam mỏng conglên giễu cợt.

\_ Cậu không đáng. - Devil hừ lạnh đáp.

\_ Không đáng? Vậy ai mới đáng? Không phải tôi là người hiểu cậu nhất sao? - BJ hỏi, mâu quang lạnh băng ánh lên tia hiềm khích.

\_ Kẻ-không-có-tư-cách-mãi-mãi-không-có-tư-cách. - Devil gằn giọng, con ngươi trong hốc mắt đứng yên đầy kiên định.

BJ lại cười, cợt nhả như có như không, cậu rời khỏi giường, bước tớichiếc bàn bên cửa sổ, kề sát gương mặt tuyệt mỹ đến bên Devil thầm thì:

\_ Ý cậu là... tôi phá hoại cuộc đời của cậu?

\_ Không dám. Cuộc sống của tôi vốn cũng không có màu mặt trời, nó chỉđược tô đen thêm nhờ con quỷ như cậu. - Devil cười đáp lễ, giọng nói đầy chua chát.

Đưa đôi mắt đảo quanh người Devil, mái tóc vàng kim vẫn giữ âm vực thầmthì đầy ẩn ý, ngón tay miết lên vết thương đã kéo da non trên cổ tay của Devil, chú mục nhìn:

\_ Tôi là quỷ dữ. Cậu là thiên sứ. Tôi ghét cay ghét đắng lũ thiên sứ,ngoại trừ cậu. Cậu biết tôi đang làm tất cả vì cậu! Và... đừng cố huỷhoại bản thân mình! Tôi thấy cậu thật đáng thương!

Mái tóc đen lại đặt một quân cờ đầy mưu tính xuống, âm vực lắng xuống trầm khàn:

\_ Thứ tôi mong nhất là cậu hãy mau thức tỉnh lại. Tội lỗi của cậu làm ra đừng mượn danh bảo vệ tôi mà che đậy! Trơ tráo!

BJ kéo ghế đối diện người thiếu niên tóc đen, vòng môi quỷ dị vẫn cợtđùa, những tia sắc lạnh trong đáy mắt chuyển sang bàn cờ đã được dàn thế trận.

\_ Có chắc là... suốt cuộc đời này cậu thoát khỏi tay tôi?

\_ Chắc chắn!

BJ bật cười, rất cường điệu:

\_ Tội nghiệp! Một giấc mơ hoang đường!

\_ Không hoang đường. Tôi đã bảo: Tôi sẽ chơi tới cùng với cậu. NHƯNGĐỪNG ĐỤNG VÀO NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI! Nếu cậu bội ước, tôi sẽ không bao giờtha thứ! - Sắc môi cam nhạt của Devil như hoá đỏ, làn môi tươi bị răngcủa chính cậu căm phẫn cắn mạnh cam chịu.

BJ nhướng mày ẩn ý:

\_ Người vô tội? Tức con hậu của tôi? Là cô mang bí mật của Angel?

Devil thu hẹp tầm mắt dấy lên tia đe doạ:

\_ Tôi đã lặp lại câu này bao lần rồi? "Đừng đụng vào cô ấy!". Cậu sẽ trả giá đắt đấy! Tôi có thể làm tất cả để đoạt lấy Angel cho cậu, trừ việclàm hại "Thiên Thần".

Đôi mắt đảo quanh, có vẻ thoả mãn, BJ cười tựa hư vô, nói:

\_ Còn Jonny, hắn đang có động cơ phản bội chúng ta. Một khi hắn hồi phục dữ liệu trong chiếc USB thành công thì khử nó đi. Tránh đêm dài lắmmộng! Giờ cậu cũng như tôi, trở thành vai phản diện trong trò chơi này.Tôi chấp nhận rơi vào bẫy của Demon để tố cáo rõ ràng mối quan hệ giữachúng ta, thân hơn một sự hợp tác. Vì... chúng ta đâu nỡ tàn sát lẫnnhau - những kẻ có cùng một khuôn mặt.

\_ Chơi dao ắt có ngày đứt tay. Cậu nên nhớ cả Red, Black và Deuce đềukhông phải là những đứa ngốc. Sẽ có ngày cậu nếm hậu quả khó lường.

Bàn tay trượt dài trên khuôn mặt của Devil, BJ chăm chú nhìn gương mặtphẫn uất kia, mang theo sự thích thú. Nắng tạt vào trong phòng, hắt lêndáng hình hai chàng trai trở thành những chiếc bóng trải dài, in trênmảng tường và những ô gạch.

\_ Tôi không quan tâm đến họ. Nhưng mà... cô em gái "hờ" của chúng ta cóvẻ rất thú vị. Ban đầu chỉ muốn tìm ra dấu vết chiếc USB từ cô ấy, nhưng xem ra ngày càng phải chú tâm đến cô ta, sẽ có ngày cô gái đó đem chota nhiều bất ngờ.

Gạt phăng bàn tay đang chạm trên mặt mình, biểu hiện tởm nợm, Devil xoáy sâu ánh mắt, trong tâm khảm hiện về nỗi bất an sâu xa.

\_ Tôi không quan tâm. Cuộc đời của cậu, của cô ấy, của tôi là một sựkết nối oan nghiệt nhất. Tôi muốn trút bỏ dòng máu chảy cùng cậu, tôimuốn móc bỏ đôi mắt lục kì dị này, tôi muốn bóp chết kẻ khiến cậu và tôi ra nông nỗi này. Bình, nếu như... Chúng ta không...

\_ Im đi! Đã bảo không bao giờ được nhắc tới cái tên Thiên Bình đó mà!Tôi chẳng muốn nhớ gì về quá khứ! Không muốn nhìn nhận con bé ấy! Tôikhông muốn thừa nhận dòng máu chảy trong người mình kể ra người phụ nữdâ.m loàn kia! Tôi không muốn nghe tới những điều đó! - Mái tóc vàng kia gằn lên giận dữ. Kích động chỉ vì một tiếng gọi thân quen: "Bình". Cáitên chất chứa ai oán, cậu đã thề sẽ giết chết ai gọi cậu bằng cái tênđó. Nhưng Devil, chính miệng nó thốt lên, làm sao cậu giết được nó đây?

Có nỗi đau nào tê tái hơn thế? Có kí ức nào đen tối hơn nữa? Tim đaubuốt. Điều nhạy cảm đó dễ làm người ta xúc động tâm can. Đừng càn rỡ xâm nhập vào trái tim chết khô của hắn bất cứ cảm xúc gì. Hắn sợ hãi quákhứ, đâm ra thành hận. Hắn biến mình trở nên tàn khốc là vì đâu? Tạisao?

\_ Cậu mới là kẻ đáng thương nhất đấy, Black Jack. - Mái tóc đen xoaylưng rời đi, trên tay là chiếc laptop màu bạc. Từ con người tàn khốc đómà cậu đã có được vẻ ngoài ngạo nghễ, bất cần này. Trong máy là những dữ liệu không mấy quan trọng từ Q. Rõ ràng việc BJ cố ý liều mình đem mãđộc vào máy của Demon chỉ là vốn muốn thẳng thừng tố cáo cậu cùng mộtphe với hắn. Vì... kẻ duy nhất biết được mật mã máy tính của Demon chỉcó cậu, một bí mật từ nhỏ của hai người bạn. Cậu không ngờ sau bao nhiêu rạn nứt trong tình bạn này, Demon vẫn không đổi mật khẩu mới. Đó thựcsự là một sự luyến tiếc vụn vỡ hay một thủ đoạn tinh vi đã được dàn sẵn: Demon đã rút toàn bộ dữ liệu quan trọng ra khỏi chiếc laptop từ trước.Demon đã vứt bỏ tất cả lòng tin với cậu. Đau - cảm giác này ai hơn ai?Demon có đau bằng cậu? Đứng giữa lằn ranh của tội lỗi và chính nghĩa,cậu chỉ yếu ớt nhìn bản thân chìm dần trong bóng tối, bất lực nhìn những người bạn xa rời mình. Đau đáu nhìn họ, cậu càng căm hận bản thân mình. Cậu đâu còn có tư cách đứng cạnh họ. Cậu là em-trai-của-quỷ-dữ. Ai dámthứ tha cho oan nghiệt này?

Phút chốc, hình ảnh thiên thần có mái tóc đen tan biến khỏi căn phònglớn, rõ ràng như những chấm sáng đang bay trong không gian. Cậu muốn vỡtan thành muôn mảnh nhỏ. Muốn xoá tan mình khỏi cuộc đời này. BJ liệu có cho cậu dễ dàng biến mất?

Bên cạnh cửa sổ, người thiếu niên đẹp như ma quỷ còn lại tựa người trên ghế, làn môi cam thích thú cong lên:

\_ Ván cờ này... càng lúc càng thú vị! - Bàn tay cậu đưa một quân hậutrên tay ngắm nhìn. Ván cờ rắc rối đầy cạm bẫy của Devil sẽ là trò tiêukhiển của cậu:

\_ Cậu càng muốn tôi tránh xa cô ấy, tôi lại càng muốn cô gái ấy bị tổnthương. Cứ chờ xem cô ta còn là một thiên thần tinh sạch được không.Bạch Hàn Băng, cô hãy mau trở về với con người thật sự của mình, cùngchúng tôi viết nên câu chuyện bi thảm nhất nào!

Hơi thở nhuốm mùi chết chóc tàn độc lặng lẽ bủa ngập căn phòng. Sự nguyhiểm ấy tràn ra cả bên ngoài. Bầu trời hạ nắng tối sầm, mây đen vân vũcuồn cuộn...

Gió mạnh - cơn bão số 1 đến...

Từng đợt gió thoảng nhẹ heo heo lướt trên da. Cơn gió mang mùa hè rạngrỡ cùng tiếng ve đổ tràn nơi nơi. Giàn hoa giấy trước ngôi nhà gỗ nhỏxinh bật lên sắc hoa tươi tắn dưới trời hè. Vài cánh hoa khô xác héo úalặng lẽ nằm trên con đường nhỏ vào nhà, đợi gió tạt ngang mà tung bayhỗn loạn. Bóng đổ tà, gần chiều, những ụ mây u ám đổi màu tím biếc, hoàcùng ánh dương thành một bảng màu thanh tân, chút trong sáng của nắng,chút ảm đạm của mây, sự hoà trộn khéo léo của thiên nhiên tạo nên cả vòm trời tuyệt đẹp.

Có một bóng đen đứng lặng lẽ nép mình trước cổng nhà, chiếc áo blazer đã nhàu hơn. Chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất gương mặt chàng trai trẻ,chỉ lộ ra cánh môi cam mọng và góc cạnh tinh xảo của sườn mặt. Tần ngầnrất lâu, hồi rồi cậu cũng bước đến cổng nhà, bàn tay nâng lên, khẽ khàng cài lên trước cổng ngôi nhà một cây kẹo bông xốp hồng. Nụ cười len lén, có phần tinh quái.

\_ Này, cậu là ai mà lại đứng thập thò trước nhà người khác như vậy? -Dương Vĩ An, cậu bạn thân của con gái chủ nhà vừa lúc đến, mi xếch lênxét nét.

Bóng blazer chẳng mảy may, cứ việc lướt qua mặt chàng trai.

An cau mày, gạt chống xe đạp, đuổi theo con người kia, nói:

\_ Nếu không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ nghĩ anh có điều mờ ám đấy!

Vòng môi cam nhoẻn nhẹ, tay lại càng kéo thấp mũ của mình. Hắn đáp:

\_ Một cây si.

Vĩ An quay mặt nhìn trước cổng nhà, cây kẹo bông ngay ngắn đính vào ôcửa kim loại. Trong lòng cậu chợt thấy ngứa ngáy như bị kiến đốt.

\_ Đeo đuổi cô ấy bằng một cây kẹo bông?

Chàng trai mặc blazer cười thật tươi, chiếc nón đen vẫn che đi đôi mắtbí ẩn, hắn thích thú quay lại nhìn cậu thiếu niên, ngạo nghễ:

\_ Cô ấy sẽ phát điên lên tìm tôi! - Rồi đưa tay lên trán chào An, hắn bỏ đi cùng sự khó hiểu của người ở lại.

Dương Vĩ An ngơ ngẩn nhìn chàng trai lạ vừa rời đi, trong thâm tâm cóphần ấm ức, cậu đi về phía cổng, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, vẻ mặt u buồn, hờn mác. Cô gái cậu thích sao lại có nhiều vệ tinh đeo đuổi thếchứ?

## 51. Q.4 - Chương 1.1 : Mỹ Nam Kế

Q.4 - Chương 1.1 : Mỹ nam kế

Lục lọi như một chú mèo nhỏ, trong căn phòng không bật đèn, những âmthanh lục đục cứ khe khẽ vang. Lòng tôi ngổn ngang, hoang mang tột độ.Từ sáng, cuộc hẹn với Thư đã làm tôi trở nên lo sợ nhiều thứ. Và tôiquyết tâm tìm kiếm sự thật. Cuối cùng, ba tôi là ai? Tôi là ai?

Những cuốn sách bừa bộn bị dọn khỏi kệ, la liệt trên bàn, tôi kiếm tìmkhông mục đích. Tôi đang tìm gì? Tôi muốn làm gì đây? Chỉ biết là, tôigiống như một khảo cổ gia đang tìm kiếm trong xa xôi quá khứ những hiệnvật còn sót lại.

Ba tôi không phải là một bác sĩ thú y? Ông ấy tốt nghiệp ngành y mộttrường nổi tiếng thế giới? Tôi không tin! Ba tôi là bác sĩ thú y TrầnThanh Tâm, gia đình chúng tôi sống an lành và hạnh phúc ở Việt Nam nhưbao người. Tôi không tin bất cứ thông tin mơ hồ nào phá hoại cuộc sốngcủa mình, trừ khi nó được xác thực. Tôi thấy mình như đang đứng giữamuôn ngàn lối rẽ hàng triệu câu hỏi bủa vây. Những mối quan hệ phức tạpđang dần lôi kéo tôi, những kết nối và mạch sự kiện dồn dập về thân thếkhiến tôi hoảng sợ. Tự bao giờ cuộc sống của tôi trở nên rắc rối thếnày?

Gần hai tháng qua, tôi đang trải qua những chuyện động trời. Chưa mộtmùa hè nào u ám thế này. Rốt cuộc mọi thứ chung quanh tôi có phải là một kịch bản đã dàn dựng sẵn? Và tôi ắt là một vai trong đó, một con rối bị những bàn tay vô hình điều khiển.

Tôi muốn lật tung tất cả. Tôi muốn xé nát quyển kịch bản lố lăng này.Hãy trả tôi về cuộc sống như trước kia! Đừng để tôi hoảng loạn, dằn vặtvà rối rắm tựa tơ vò. Dường như là tất cả đã đi quá xa.

Chiếc bi đặt trên bàn bị tay tôi quờ quạng trúng, nó lăn khỏi bàn, rơixuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa, rồi chui tọt vào gầm giường. Tôidừng tay, dãn mắt ra tìm cây bút. Người cúi thấp xuống gầm giường.

Trong bóng tối, những ngón tay mò mẫm thăm dò khoảng không gian chật hẹp bên dưới chiếc giường. Tôi đã chạm được thân bút. Khổ nỗi, mỗi lần taytôi chạm tới thì cây bút lại rút sâu vào bên trong hơn, tôi sắp hụt taytới nơi. Tôi cố đưa sải tay dài nhất có thể, dưới gầm tối om, có vàitiếng muỗi vo ve. Chợt, những ngón tay thăm dò ra một dị vật, vỏ ngoàinó cưng cứng, có góc cạnh, ruột rỗng. Tôi đưa tay sờ soạng, gõ gõ vàonó, hình như là một chiếc hộp gỗ. Dùng hai tay cố lôi nó ra, đầu tôivướng trúng mấy cái mạng nhện ở dưới gầm.

Chiếc hộp được lôi ra ngoài. Trong phòng, ánh sáng rất yếu. Tôi đặtchiếc hộp lên bàn, nhanh tay dọn lại đống sách lộn xộn. Bật đèn bàn,ngồi vào ghế, tôi chú mục nhìn chiếc hộp, màu nâu gỗ đã sờn màu, nướcsơn không còn bóng nữa. Chiếc hộp đính kèm một ổ khoá nhỏ. Làm sao mở ra được đây?

Tôi loay hoay tiếp tục tìm kiếm. Trong tất cả hộc tủ của bàn, của tủ đầu giường, tôi lục cả trong vỏ áo gối và dưới nệm. Không có!

Linh cảm duy nhất thuộc về tấm ảnh của ba và tôi đang đặt trên bàn.Trong mấy bộ film tôi xem có chi tiết giấu những thứ quan trọng trongkhung tranh hoặc khung ảnh. Đúng không nhỉ? Tôi vội mở khung ảnh ra xem. Tấm hình bị bung ra khỏi khung, phía trong, một chiếc chìa khoá bằngngón út màu nâu đồng đã xỉn màu. Linh cảm của tôi đã đúng.

Tra chìa khoá vào ổ, vừa khít. Tiếng lách cách khe khẽ vang rồi chốtkhoá bung ra. Tôi cảm thấy rất hồi hộp. Bên trong đó là gì mà ba tôi lại khoá kĩ như thế?

Ánh sáng leo lét, nhàn nhạt. Tim thình thịch đập. Chiếc hộp mở ra. Chỉtoàn là giấy tờ. Màu giấy đã ố vàng, mục nát, cả chữ trong đó ắt cũngđược đánh từ loại máy đánh chữ thời cổ. Một mẫu giấy dày, bị gấp đôi,màu ngả vàng, tôi nâng lên mà sợ nó sắp tan ra thành tro bụi. Mùi giấycũ hăng hắc lan đến mũi. Trên mẫu giấy chi chít chữ tiếng Anh, tôi lẩmnhẩm đọc, chỉ có tên ba Trần Thanh Tâm là chữ Việt. Trên góc trên cùng,logo trường đại học cực kì nổi tiếng: Harvard. Đây... Đây là bằng tốtnghiệp của ba???

Tôi mím môi, vô cùng bất ngờ. Những điều Thư nói đều đúng, ba tôi từnghọc ở Mĩ, mà còn là một sinh viên tốt nghiệp loại ưu của khoa Y. Thậtsao? Tôi không thể tưởng tượng nổi! Trong hộp có vài cái huy chương vàng đã ngả màu, hình như là của một cuộc thi điền kinh. Dưới đáy hộp, rấtnhiều hình. Toàn là ảnh trắng đen hoặc ảnh màu thời còn xài máy gắn film cuộn. Tôi đảo lên vài tấm, là hình ba lúc trẻ. Có vài tấm, ba chụpchung với một người đàn ông rất đỉnh đạt, đeo kính cận không gọng rấttri thức, hai người đều khoác áo blouse, có lẽ là bạn học cùng khoa.Phía sau ảnh có ghi có chú thích đó là năm 1988. Vậy là lúc đó ba chỉ 22 tuổi. Người đàn ông tuấn tú cạnh ba là ai mà sau tôi thấy quen quen,cảm giác thân thuộc, thế mà không thể nhớ nổi. Ai thế nhỉ? Ôi, bắt đầuđau đầu rồi!

Tôi bỏ qua, lật thêm tấm nữa xem. Đó là một dàn sinh viên, có cả ngườiphương Tây và những gương mặt Á Đông. Họ chụp hình tập thể và đều khoácáo blouse, kèm theo băng rôn cầm trên tay nổi bật cụm từ: CU 90. Đó là gì?

CU 90? Ý nghĩa cụm từ quái lạ này tôi không tài nào nghĩ ra. Ánh mắtbắt đầu đảo xem những gương mặt trong hình. Hơn 10 người, nam có, nữ có, trông ai cũng thanh tú, uyên bác. Ba tôi đứng góc trái cùng ảnh, taycầm góc băng rôn. Cạnh ông vẫn là người đàn ông đeo kính không gọng. Kếtiếp là những người lạ khác, có điều, người đàn ông đang cặp kè với chúđeo kính không gọng cạnh ba lại thân quen mặt, giống như...

\_ Hạ Khánh Di?

Điên! Điên thật chứ! Tên khỉ vàng Hạ Khánh Di mới 16 tuổi, tấm ảnh nàychắc là còn lớn hơn tuổi của hắn, vậy người trong đó là ai???

Thật ra là những nét mặt trông như đã từng trông thấy ở đâu đó. Thực sựlà đã từng gặp, hay vô tình thoáng qua, nhưng tôi vẫn không chắc họ làai. Trí nhớ tôi rất tốt, tôi thường nhớ rõ gương mặt một người khi có ấn tượng, nhớ rất sâu sắc. Tôi không hề lầm đâu! Những người trong đây...Tôi có thể gọi tên họ rất rõ ràng. Tôi nhớ đúng mà! Nhất là... Hạ KhánhDi, người đàn ông đó và Di trông vô cùng giống nhau.

\_ Linh?

Một gương mặt thân quen nữa, Nguyễn Chí Linh. Dung mạo người ấy thanhlịch, nụ cười tươi có lúm đồng tiền đó y hệt Chí Linh, ông ấy đứng ởgiữa tấm hình. Sao lại có cả Linh? Tôi nhầm lẫn? Không phải đâu! Có vấnđề gì đó ở đây!

Tôi lại căng mắt nhìn, cạnh người giống Chí Linh, phảng phất nét mặt của một con người tôi đã từng gặp. Quen. Chuỗi cảm xúc thật chân thật. Họlàm tôi tin là tôi đã biết đến họ. Tôi tin có mối quan hệ gì đó dính líu chồng chéo với nhau trong chuyện này, nó âm thầm càn quấy thâm tâm tôi, nó làm tôi quay cuồng. Hoang mang.

Nhìn kĩ lắm, chú người Tây ấy rất đẹp trai, đôi mắt chú ấy rất to, vầngtrán cao, thoang thoảng nụ cười. Cả người đó toát lên vẻ gì đó rất đặcbiệt, tuy chỉ là nụ cười mỉm nhẹ nhưng mang khí chất ngang ngược, caongạo. Chưa chắc là tôi biết rõ, thế mà bản thân đã vội đánh giá. Hay vìngười đó làm tôi liên tưởng đến người thiếu niên tóc nâu lạnh lùng, báđạo, kẻ tôi chỉ muốn dùng từ “ghét” để hình dung: Hoàng Hiểu Minh. Rấtgiống. Hoàng Hiểu Minh có khuôn mặt nửa Á, nửa Tây, nhưng hắn ta có đôimắt cũng to to thế ấy, cái trán cũng cao cao lanh lợi như vậy.

Có khi nào, đây là tấm hình Kì Thư đã nói, tấm hình có ba tôi và nhữngsinh viên học cùng khoa? Thư nói vậy, tức là trong đây là những thế hệsinh ra chúng tôi? Đó là ba tôi, cha Thư, cha của Linh và Minh? Đừng nói là... Cả Hạ Khánh Di cũng dính dán tới vụ này!

Di, sao có thể chứ?

Những tấm hình còn lại, không phải hình ba mà chụp toàn ảnh chú đeo kính không gọng. Chú ấy chắc là bạn thân với ba lắm. Xem này, có cả hình gia đình của chú: vợ chú thật xinh đẹp, tóc bà xoã dài, đẹp và mượt lắm.Tấm ảnh màu này chắc là những năm cuối của thập niên 90, nhìn trang phục kiểu này chắc cũng đã cách nay hơn mười mấy năm. Chú ấy cười rất hạnhphúc, đôi mắt âu yếm nhìn vợ. Họ cùng bế một bé gái mũm mĩm trông thậtxinh xắn. Em bé mặc áo đầm đỏ, tóc ngắn ngang cằm, mái để bằng, xinh như búp bê. Đến mấy tấm ảnh màu này thì tôi mới phát hiện rằng, chú ấy cómàu mắt rất lạ, thời đó chưa có lens màu mà, sao lại có thể có màu mắtxám tro đẹp như vậy chứ?

Xám tro? Đôi mắt xám tro? Em bé cũng có đồng tử màu xám tro rất đẹp. Bất giác, tôi đưa tay sờ lên mắt mình: đôi mắt xám tro. Sao em bé tronghình lại trông thật giống... Giống ai đó mà hình như ngày nào tôi cũnggặp. Đôi mắt em như cười, bầu má phúng phính, trông thật thông minh,tinh nghịch. Đếm nhẩm, vậy là giờ em bé trong hình ắt cũng trạc tuổitôi.

Đôi mắt xám tro đó cứ mãi dán chặt vào tôi, loáng thoáng như khúc khíchtiếng cười. Mắt tôi hoa lên, đầu quay quay, đau đến từng nếp não, đaulắm!

Tiểu Bạch, ngoan nào, lại đây con!

Ba ba, me me!

Băng Nhi, lại cho mẹ bế nào!

Hi hi, me me!

Là Mẹ! Gọi lại nào!

Me me!

Ha ha, Tiểu Bạch gọi ba ba hay hơn, gọi ba nào, lại đây với ba!

Ba ba!!!

Ha ha ha...

Ha ha ha...

Đau quá! Đau đầu quá! Lại là những tiếng gọi kì dị đó! Họ là ai? Tại sao lại cứ bám riết trong tâm trí tôi? Tiếng nói cười vui vẻ đó cứ vangvọng, chốc lại trở thành âm thành khằng khặc ma mị khiến tôi hoảng loạn. A! Im lặng đi mà! Đừng cười nữa mà! Tôi đau đầu lắm! Aaaaa!!!

Tôi ôm lấy đầu, gục trên bàn, cảm giác như bị muôn ngàn cây kim đâm vàođầu vừa nhói vừa ê ẩm. Nhức quá! Tiếng cười cứ ồn ả trong ốc tai, chốclại ồn lên như tiếng phản lực đang cất cánh. Khó chịu quá! Nhức nhóiquá!

Bên ngoài nhà, tôi nghe tiếng còi xe ting ting. Chết! Ba đi làm về rồi! Làm sao đây?

Cuống cuồng gom giấy tờ và hình cất vào hộp, tôi chừa lại tấm hình CU90 và gia đình chú kính cận ra ngoài. Tôi khoá lại hộp, cơn đau đầu làm tôi choáng nặng, lảo đảo như người say. Chui xuống gầm giường giấu cáihộp, xong giấu chìa khoá vô khung hình như cũ, tôi thấy tay mình run lẩy bẩy, tim như muốn rớt ra ngoài.

Cạch.

\_ Mai, con làm gì trong đây thế? - Ba mở phòng, bước vào, áo sơ mi màu lam dính vào da ướt đầm mồ hôi, ba cất tiếng hỏi tôi.

Hình như mặt tôi tái lắm. Tôi gượng cười, xoay lưng về phía bàn, rấtnhanh và khéo nhét hai tấm hình kia kẹp vào quyển sách dày đang nằm trên bàn. Tôi cố cười, ngẩng mặt lấp liếm:

\_ Dạ, ba mới về! À, con, con, con đang tìm cuốn sách, đang tìm gì đó đọc giết thời gian ý mà! - Nhanh tay giơ bìa cuốn sách đang kẹp hai tấmhình giơ cho ba xem.

Ba tôi nhíu mày nhìn, rồi nói:

\_ Mặt công chúa của ba sao trắng bệch thế này? Con ổn chứ?

Thấy ba đi gần đến mình tôi lúng túng, rồi nguầy nguậy lắc đầu, tránh ba:

\_ Không sao ạ, à, trong đây nóng quá, con ra ngoài đây, ba tắm nhanh rồi ra ngoài ăn cơm nhé!

Ánh mắt ba trìu mến nhìn tôi, rồi ba đánh mắt sang cuốn sách trên taytôi, ba đưa tay nâng cuốn sách trong tay tôi lên, chăm chú nhìn. Tim tôi nó muốn rớt ra ngoài rồi. Ba phát hiện gì rồi sao?

\_ 50 liều thuốc bổ cho trái tim? Cuốn này con đọc rồi mà!

\_ À, con thấy nó hay nên đọc lại ạ!

\_ Thế ư? - Ba nhướng mắt, rồi xoa tóc tôi. - Đọc sách giúp tâm hồn thanh tịnh và thêm phong phú. Duy trì thói quen tốt này, con nhé! Ba nghe nói quyển này đã có tập hai, hôm nào chúng ta cùng ra nhà sách mua, đồng ýchứ?

Tôi gật gật đầu, rất ngoan ngoãn:

\_ Vâng ạ, cảm ơn ba, con ra ngoài đây. - Tay nắm rất chặt quyển sách, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay khiến như cuốn sách sắp rơi tuột khỏi tay.

\_ Ồ, quên mất. An nó ghé thăm con đấy, ra tiếp bạn đi con! - Ba gật đầurồi xua xua tôi đi ra. Được cớ, tôi đi ra phòng thật nhanh, tay run rẩyôm sách. Phù! Thoát nạn rồi!

Dương Vĩ An ghé nhà tôi chơi, tôi không kịp cất cuốn sách vào phòng của mình, đi lướt đến sô pha, nhìn cậu bạn, hỏi:

\_ Ái chà, kẻ nào khiến Vĩ An đẹp trai ngời ngời đây lại cau có như ông cụ non thế kia?

An tiu nghỉu trề môi, trên tay An có cây kẹo bông màu hồng xốp phồng. Wow! Sao An biết tôi mê kẹo bông mà đem tới tặng vậy ta?

\_ A! An tặng tớ sao? Ya! Sao bạn hiền biết tớ thích kẹo bông thế nhỉ? - Vừa chụp lấy cây kẹo, tôi vừa reo lên vui thích.

Vĩ An thở dài, tay dí vào trán tôi, cậu nói:

\_ Bà mừng kẹo chứ đâu có mừng tui tới! Già mà mê ăn kẹo, vái trời cho hổng còn cái răng nhai cơm.

Tôi bĩu môi, vui thích nhìn kẹo bông hồng phấn trong tay, thứ kẹo tôi đã từng ăn rất nhiều, thế mà lâu lắm rồi mới dám nhìn lại, đúng là lúcThiên Thần bỏ đi, tôi đã bỏ ăn kẹo bông gòn.

\_ Không phải tui mua đâu! - An nói nho nhỏ, cái mặt bức bối như con nít. - Của một cây si tình nào đó tặng cho bà đó! Hắn rõ là xem bà như connít, ha ha, cưa bà bằng một cây kẹo bông đấy!

Tôi trố mắt bất ngờ. Ai? You nào lỡ si em vậy? Ai đã thầm thương trộm nhớ Apple ta đây? Anh nào mà lãng mạn phết vậy ta?

Tôi xoay xoay ngắm nhìn cây kẹo, nó được bao trong lớp nhựa trong cáchkhông khí. Chỉ là do đường thổi nên mà ra cây kẹo to ơi là to, nhưng khi cho vào miệng thì lại tan rất mau, vị ngọt lìm lịm. Kẹo dễ bị xẹp xuống do để quá lâu. Tôi đã từng rất thích nó. Đã có ai đó gọi tôi là KẹoBông, ừ, đó là Thiên Thần. Chúng tôi giống nhau, đều rất thích ăn kẹobông gòn.

\_ Ai? Người đó trông như thế nào?

An nói:

\_ Đen thui từ đầu tới chân: nón đen, áo đen, quần đen, giày đen. Giống xã hội đen!

Ngầu quá, phong cách quá! Anh nào mà menly thế vậy? Tôi tò mò quá!

Xoay xoay cây kẹo, có mẫu giấy nó gắn trong bọc nhựa trong với cây kẹo, tôi lẩm bẩm đọc:

Tặng Kẹo Bông, ngọt lắm đấy! Ăn xong phải đánh răng nhé!

Kẹo Bông? Sao hắn biết tôi có biệt danh là Kẹo Bông? Đó chỉ là bí mật của riêng tôi với Thiên Thần.

Ăn kẹo này xong là phải đánh răng, kẻo sâu nó ăn hết hàm răng của Thiên Thần đó!

Thuở thơ bé cùng cậu, tôi đã từng nói thế. Ai? Ai mà biết được những điều riêng tư này. Chẳng lẽ là...

Tôi nắm lấy vai An, mắt nhìn sâu vào cậu, rất nghiêm túc:

\_ Cậu gặp người đó khi nào? Ở đâu? Người đó đâu rồi?

Dương Vĩ An cau mày, cậu nói mà như gằn:

\_ Mới đây. Trước cổng. Đi rồi!

Hừ! Lại là cái tật nói lũn cũn như vậy. Thế mà điểm văn hắn cao ngất ư?Thật không công bằng. Theo lời An tức là: Cậu gặp người đó mới đây tạicổng nhà tôi và người ấy đã đi rồi. Phải không nhỉ?

Tôi cố gắng bình tĩnh, cảm xúc vừa vui vừa bồn chồn. Thật là cậu không,Thiên Thần? Cậu tìm tôi? Cậu gửi quà cho tôi? Cõi cảm xúc hỗn độn nàylàm tâm trí tôi bấn loạn. Có lẽ là vậy, người tặng kẹo cho tôi chính làThiên Thần.

\_ Cậu ta có nói gì nữa không? - Tôi hỏi, cơ mặt hoan hỉ vô cùng.

An đáp cộc cằn:

\_ Hắn bảo: Cô ấy sẽ phát điên lên mà đi tìm tôi!

Ngay tức tốc, tôi chụp cuốn sách lẫn cây kẹo đứng dậy, chạy ùa ra cổngnhà, nhìn dáo dác. Đúng rồi! Tôi sẽ phát điên mà đi tìm người đó? Chỉ có thể là Thiên Thần! Chỉ có cậu mới khiến tôi điên loạn kiếm tìm. Tôi tìm cậu bao lâu nay. Trong giấc mơ tôi cũng nhớ tới cậu. Tôi đã phải chờquá lâu rồi! Là Thiên Thần đấy! Thiên Thần trở về rồi! Thiên Thần cònnhớ tới Kẹo Bông. Kẹo Bông cũng rất nhớ Thiên Thần!

\_ Thiên Thần? Là cậu phải không? Cậu đang tìm tớ phải không? - Ngoàicổng, tôi đưa mắt tìm khắp nơi, kêu réo, la hét rất nhiều, như đang hivọng rằng cậu nghe thấy tiếng gọi của mình. Kẹo Bông rất muốn gặp cậu!

\_ Thiên Thần!

\_ Thiên Thần!

An chạy ra khỏi nhà, phẫn nộ ngăn chặn hành động la hét điên rồ của tôi. Cậu ghị vai tôi, quát:

\_ Đủ rồi! Hắn đi rồi! Hắn không nghe cậu nói đâu!

\_ Xạo! Cậu mới bảo Thiên Thần vừa ở đây mà! Cậu dối tớ! Vĩ An đáng ghét!

Cậu ấy đâu? Thiên Thần của tôi đâu? Cậu ấy vừa ở đây cơ mà! Cậu đi đâu rồi! Kẹo Bông ra rồi đây!

Tôi nức nở. Sao thế? Mình khóc vì cái gì? Vì hụt hẫng à? Thiên Thần muốn đùa cợt với tôi. Cậu thoắt biến, thoắt hiện, làm tôi điên cuồng kiếmtìm. Thiên Thần xấu xa! Cậu ra đây ngay đi mà!

An nắm tay tôi, siết rất chặt, đôi mắt nâu coffee lắng xuống, cậu dịu giọng lại, như vỗ về:

\_ Đừng khóc! Tớ hứa tìm cậu ấy cho cậu mà! Thật đấy!

Tôi không tin! Tôi đã tìm cậu ấy bao lâu nay còn không được, sao An có thể?

\_ Cậu ấy bỏ rơi tớ. Thiên Thần bỏ rơi Kẹo Bông! Cậu ấy xấu xa! An bắtcậu ấy về cho tớ! Tớ muốn gặp Thiên Thần! Tớ muốn hỏi cậu ấy nhiều điềulắm! Tớ nhớ Thiên Thần lắm!

An gạt nước mắt tuôn ròng ròng trên má tôi, an ủi rất ôn nhu, cậu ôm tôi, giọng nhẹ nhàng:

\_ Ngoan, vào nhà nào! Tớ sẽ kiếm ra Thiên Thần cho Mai! Nín dứt nào!Đừng khóc! Người ta nhìn kìa! Vào nhà nào! Khóc nữa bác Tâm sẽ đánh đònAn vì tưởng An ăn hiếp Mai đấy! Ngoan ngoan!

Cuối cùng, An cũng dỗ được con ngốc là tôi vào nhà. Tôi cố bình tĩnh, bỏ lên phòng rửa mặt, quên đi cây kẹo bông đã lép xẹp tự bao giờ.

Thiên Thần, cậu muốn trêu đùa tôi đến bao giờ đây? Sao tôi cứ phải ngốc nghếch đi tìm cậu thế này? Là vì lí do gì chứ?

Ngớ ngẩn! Mới vừa rồi tôi thấy mình thật ngớ ngẩn! Tại sao mình lại kích động như vậy chứ? Chắc đã làm An buồn lắm! Bỏ xuống nhà, An đã bỏ vềmất tiêu, trên bàn có tờ giấy ghi chú:

Tối lên yahoo rồi chat. Đi tịnh tâm đi bà chằn! An về, đi kiếm trai cho bà! -\_-

Tôi thở dài. Tự trách mình ngốc nghếch quá. Tự nhiên chọc An giận tớinỗi cậu ta bỏ về luôn rồi! Mình thật đáng chết! Ya! Ngốc quá đi! ThiênThần làm gì mà lại tìm tôi! Cậu ta mãi mãi biến mất rồi!

\_ Này, cây si, Mai gọi cậu là Thiên Thần?

Đồng cỏ gần nhà Mai, An đi sâu vào cánh đồng bồ công anh, nơi gã contrai kì lạ đã tinh quái nói nhỏ vào tai cậu trước khi rời đi.

Gặp nhau nơi có nhiều tuyết nhất!

Bồ công anh tịnh nhã bay bay trong không gian bao la, chiếc áo blazerđen đưa tay bắt lấy từng cánh hoa trắng muốt, hắn cười rất khẽ.

\_ Rất thông minh, cậu biết tìm tới đây rồi. Thật tài! - Gã con trai áo đeo đứng xoay lưng lại với An, điềm nhiên mỉm cười.

An nhếch môi, đi về phía trước:

\_ Tìm tôi với ý định gì?

Vân trung thành với bộ điệu đỏm đáng bí ẩn, gã xoay người. Mũ đen che khuất mặt, bộ điệu gã vẫn thật ma mị:

\_ Chúng ta trao đổi với nhau vài điều!

Buổi tối imlìm, âm thanh thời sự của đài truyền hình quốc gia vẫn chưa hết, chưaquá 8 giờ tối. Tôi co ro trong chăn, nằm trên giường, vờ thiếp. Sáng sớm mai tôi phải tiếp tục đi quay, hôm nay tôi có cớ để vùi mình lười nhácngủ sớm, thật ra đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Cherry chưa về, nó lại đi quay quảng cáo. Cảm giác chán nản khi không lịm vào giấc ngủ được khiến tôichoàng dậy, vơ tay lấy cuốn sách trên đầu giường. 50 liều thuốc bổ chotrái tim – tên của nó, cuốn sách tôi đã đem lên phòng từ chiều đến giờ, không phải vì muốn đọc, mà vì…. tấm ảnh đang kẹp trong những trangsách.

Bất chợt, tôi nhớ đến chàng trai bí ẩn mà mình đinh ninh là Thiên Thần,sao tôi lại có thể xúc động đến thế? Cảm giác như rất chờ mong, rồi hụthẫng vô cùng. Cảm giác vụn vỡ tê tái ấy là sao? Cảm giác phát điên đóthật quái dị. Một người bạn nhỏ lâu lắm muốn gặp mặt, thế mà như vừahoan hỉ đoàn tụ lại bao trùm tôi bằng cảm giác chơi vơi, lạc lỏng, nhưvừa nắm được niềm vui trong tay, nó lại rơi tuột đi như những hạt cátnhỏ. Thực sự rất thất vọng. Tôi làm cho An buồn nữa! Tôi treo nick chattrên chế độ điện thoại chờ nick An lên, nhưng màu nick đó vẫn xám đặc.Vậy là tối nay An không online. Có lẽ tôi nên tìm cách xin lỗi cậu thôi.

Cửa phòng đã khóa, không ai có thể vào được, tôi dè dặt và cẩn trọng vôcùng. Tấm ảnh trắng đen đã ố cũ nằm giữa những trang sách mới. Tôi lạingắm nhìn và hoang mang. Thật ư? Sự thật cha tôi là người tên JimmyTrần? Tấm hình ấy sao lại chối cãi được nữa chứ! Thế là thật rồi! Vàthân thế của tôi vốn rõ là không bình thường! Còn người đàn ông có đôimắt xám tro là ai? Có đơn thuần là bạn của cha không? Tại sao cha khôngbao giờ nhắc tới con người đó? Kẻ có gương mặt giống Hạ Khánh Di, đó làai? Hay chính đó là bác Hạ?

Rắc rối quá! Bế tắc quá! Làm sao đây? Quỹ đạo của cuộc sống tôi đang bịlệch nghiêng ngả, tất cả mọi thứ xáo trộn vô cùng. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, bình yên thôi! Đừng kéo tôi và gia đình nhỏ này vào vôvàng rối rắm kia!

Chiếc di động lại reo chuông, tự nhiên giờ tôi ghét bản Baby ghê gớm,chỉ tại tên Hoàng Hiểu Minh chết tiệt đó phá phách tôi hoài mà nghetiếng nhạc chuông 10 cuộc hết 9 cuộc là của hắn. Cau mày nhìn, bốn từ“Đười ươi Anh Quốc” đập vào mắt, lại là hắn. Tôi chỉ muốn nói là vô cùng vô cùng vô cùng ghét hắn.

Nhưng đã lỡ nói là ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối hắn, tôi giờmới hiểu là mình gây họa, suốt mấy buổi tập sau dường như là hắn khôngsử dụng tay trái được, chắc là bị thương nặng lắm, chỉ có nhún nhường là làm tôi bớt thấy mình có lỗi. Nhưng qua tất cả, tôi rất muốn biết hắnthật sự là ai, hắn đang muốn gì ở tôi, phải chăng việc hắn đến làm huấnluyện viên ở câu lạc bộ là vì tôi?

Hít một hơi sâu, bản nhạc vẫn reo réo rắt.

[\_ Đừng lo sợ! Apple còn mình!Hiện tại, bạn hãy bí mật điều tra cha bạn thật lẳng lặng. Có thể mình nhầm lẫn thì sao? Còn Hoàng Hiểu Minh, bạn hãy cốhoà nhã nhất có thể với cậu ấy, chúng ta cần biết rõ độngcơ tiếp cận của cậu ấy!]

Lời nói của Kì Thư vang bên tai. Những ngón tay tôi e dè. Phải làm saođây? Hắn như một con cáo tinh ranh, hắn luôn kiểm soát tôi trong vòngquan sát của hắn. Hoàng Hiểu Minh là một tên ác ma, hắn nguy hiểm. Tôiphải hòa nhã với hắn sao? Phải nhẫn nhịn để biết hắn muốn giở trò gì.Apple, mày phải thật bình tĩnh.

\_ Alo, gì đây? – Tôi nhấc máy sau khi hồi chuông reo gần nửa bản nhạc,giọng nói cố gượng mà không cho phát lên vẻ cáu kỉnh, tôi vừa cầm haitấm ảnh trên tay, vừa đáp.

Có tiếng sột xạo bên đầu dây rồi âm thanh lại về vẻ im ắng. Tôi không nghe ai trả lời. Hừ! Hắn lại trêu tôi rồi!

\_ Này! Cậu có nghe không? Muốn phá máy thì kiếm người khác nhé! Sức chịu đựng của tôi có hạn đấy! Còn phá nữa là tôi nhờ tổng đài chặn số thậtđó!

Tôi vùng vằng nói. Hòa nhã với hắn? Hơ, xin lỗi Thư, mình làm không được! Hoàng Hiểu Minh chỉ giỏi làm tôi ác cảm thôi!

Có âm thanh ngập ngừng, khàn đặc:

[Đừng! Đừng tắt máy! Tôi…. Tôi chỉ muốn nghe giọng cô chút thôi! Cô không sao chứ?]

Gì mà trăng với chả sao? Tôi đang nằm trong chăn êm nệm ấm, làm gì mà có sao!

Cảm giác như tiếng nói bên đầu dây đang rất hoảng sợ. Giọng nói của hắnrun rẩy, chát ngắt, hơi thở nặng nhọc đến nỗi tôi còn nghe rõ. Hắn bịsao thế nhỉ?

Tôi hỏi:

\_ Bị sao thế? Sao giọng lè nhè như mới ngủ dậy vậy?

Hắn đáp:

[Ừ, đang ngủ.]

\_ Vậy gọi tôi làm gì? Ngủ thì ngủ đi! – Tên này có bị tưng tưng khôngnhỉ? Đang ngủ mà mò đầu dậy phá tôi! Mà là gà hay sao mà chưa được 8 giờ tối đã ngủ rồi? Đúng là dị nhân!

[Không ngủ được nữa! Sợ….] – Tiếng nói mỗi lúc lại càng run rẩy, yếu ớt như đang nghèn nghẹn ở cổ họng.

Hừ, hắn mà biết sợ gì chứ? Kẻ bạt mạng đó có gì mà chẳng dám làm? Hắn ngủ và mơ thấy gì mà sợ?

Tôi cười khẩy:

\_ Hừ, cậu mà biết sợ á? Sợ ai ăn cắp hết của nhà cậu hả?

Tiếng Minh tắc lưỡi rồi thở dài:

[Nothing! Gặp ác mộng thôi!]

\_ Rồi gọi kiếm người dỗ à? Cái anh vệ sĩ xinh trai đâu rồi? Kêu anh ý dỗ! Tôi có phải bảo mẫu của cậu đâu!

[Ghét anh ta lắm! Tôi gọi khiếu nại vì cô ám ảnh tới lúc tôi ngủ đây!Sao ngủ mà cô lại chui vào phá chứ? Khó khăn lắm tôi mới ngủ được đấy!Tôi muốn ngủ!]

Trời! Trời! Chúa ạ! Đây có phải là tên “đười ươi” đó không? Sao cáigiọng nó nũng nịu như con nít bị mẹ đánh đòn thế này? Chưa bao giờ tôinghe cái giọng lãnh băng đó biểu cảm như thế. Biểu cảm đến mức tôi muốnbò lăn ra cười rồi! Hắn…hắn nhõng nhẽo với tôi à? Há há! Tôi đang muốntưởng tượng ra bộ mặt nũng nịu đó thế nào đây! Xem xem, giọng run runnhư chuẩn bị khóc, tiếng thỏ thẻ và thanh thanh như mèo kêu. Giống mộtem bé đáng yêu đang níu tay tôi vòi kẹo thật nha!

Nén cười, tôi ráng nói:

\_ Bỏ tật phá tôi cho lắm vào rồi giờ gặp ác mộng! Đáng đời! Mơ thấy gì thế? Bị tôi hù ma hay bị tôi đánh nhừ tử?

[Thấy… Thôi! Tức quá! Giờ sao ngủ lại đây? Nhắm mắt lại là thấy cái bộmặt kinh khủng của cô! Đền cho tôi! Tôi muốn ngủ! Ba ngày rồi tôi chưangủ ngon!]

Vô duyên chúa! Hễ người nào mà gặp ác mộng thấy tôi là sẽ gọi điện bảotôi đền giấc ngủ à? Hắn còn dám nói cái gương mặt đáng yêu này là kinhkhủng nữa! Nãy giờ hắn mà ở trước mặt bà là bà đạp cho văng vách lâurồi!

Mai à, hòa nhã hết mức! Bình tĩnh hết sức! Và đừng có tin là hắn đang nói thật!

\_ Giờ muốn gì? – Tôi nói mà như muốn nghiến hai hàm răng ken két lại.

[Có cuốn sách nào buồn ngủ không? Đọc dùm đi!]

Ông nội tôi à? Ngủ mà đòi nghe đọc sách! Người thứ hai yêu cầu hình thức quái dị này với tôi rồi đấy! Nhưng Chí Linh thì tôi có thể nhân nhượngđáp ứng vì dù sao bạn ấy cũng là ân nhân của tôi, còn hắn là sao chổi mà cũng phải nhân nhượng ư?

[\_ Đừng lo sợ! Apple còn mình!Hiện tại, bạn hãy bí mật điều tra cha bạn thật lẳng lặng. Có thể mình nhầm lẫn thì sao? Còn Hoàng Hiểu Minh, bạn hãy cốhoà nhã nhất có thể với cậu ấy, chúng ta cần biết rõ độngcơ tiếp cận của cậu ấy!]

Câu nói của Thư lại nhắc nhỡ tôi! Tôi phải im lìm phục tùng hắn! Và phải biết vì sao hắn tiếp cận tôi. Chỉ có giả vờ ngây thơ chưa hay biết gìtôi mới có thể lật tẩy được hắn. Nhẫn nhịn.

Tôi đáp ỡm ờ:

\_ Truyện ma nhé!

[Không sợ ma!]

\_ Truyện teen nhé!

[Nhảm nhí quá]

\_ Truyện tiểu thuyết?

[Ủy mị quá!]

\_ Truyện trinh thám?

[Đọc chán rồi!]

\_ ĐỦ RỒI NHA!!! – Nói như hét vào điện thoại. – Thấy hiền hiền giỡn daihả? Sao lúc nào cũng muốn làm tôi nổi điên hết vậy? – Sức chịu đựng củatôi là có hạn. Vâng, hòa nhã, tiếc là tôi không làm được điều đó vớihắn! Giờ thực sự rất muốn thò tay qua đầu dây bên kia bóp cổ hắn ngaylập tức!

Tiếng tên ấy lí nhí như sợ sệt lắm:

[Thôi sao cũng được! Đọc đi!]

Ngoan đấy! Biết xuống nước cầu hòa trước khi tôi cạch mặt. Tôi kiên nhẫn lấy cuốn sách tôi đang đặt trên đùi, lật những trang đầu, và thơ thẩnđọc:

“Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao:

để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc

để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó!

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình?

Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!

Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác!

Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó!

Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng

để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!”

## 52. Q.4 - Chương 1.2 : Mỹ Nam Kế

Tôi cứ đọc say sưa, mặc kệ hắn có nghe hay là không. Nói đúng hơn là tôi đang đọc cho mình nghe. Những tấm hình lại bị kẹp ở lại phía sau quyểnsách. Tạm quên nó đi và cho đầu óc thanh thản tí, tôi sẽ hẹn Thư bàn vềnhững thứ mình khám phá được sau. Tôi cần chút bình yên thế này!

Không gian yên tĩnh dần, ánh đèn vẫn sáng trắng trong phòng. Không khíloãng dần, se se. Ánh trăng đã khuyết đi, âm u nhưng đã bị mây đen chekhuất. Đêm thở nhẹ nhàng. Tôi chầm chậm đọc. Quên đi! Quên đi! Ngày dàihôm nay đừng nên nhớ thêm gì!

Bên đâu dây im ắng, đã non một giờ. Điện thoại tôi nóng hổi, cột pin báo sắp hết năng lượng. Tên này quả giỏi hành hạ người ta. Sau này có lẽtôi nên cân nhắc học nghề phát thanh viên, hay nhân viên tổng đài kểchuyện đêm khuya chẳng hạn! Rất khan cổ và buồn ngủ!

Hoàng Hiểu Minh, ngủ chưa nhỉ? Hắn dư dả tiền cước điện thoại nhưng tôi không dư pin điện thoại đâu! Tôi đọc những dòng cuối:

“Cuộc tình nào cũng có chương mở đầu.

Nhưng không hẳn là có hồi kết thúc.

Tình đơn phương đâu có ai hạnh phúc.

Biết vậy mà tại sao ta vẫn yêu?

Tình đơn phương làm dừng bước cô liêu.

Của lữ khách lạc chân trong trang tình.

Làm con người bỗng trở nên cao cả.

Dám đánh đổi tất cả vì người yêu.

Tình đơn phương không phải là cao siêu.

Nhưng có ai hiểu thấu nỗi lòng này.

Chỉ những người yêu đơn phương mới biết.

Rằng đơn phương - vô vọng biết bao nhiêu...

Dù chẳng được đáp trả một tình yêu

Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời

Nhưng tự hào vì tình yêu đã lớn

Dù chỉ trong trái tim...”

Gọi khe khẽ:

\_ Này, Minh, ngủ chưa?

Bên đầu dây trả lời:

[Rồi!]

\_ Rồi mà đáp được hả?

[Cô ngủ đi! Nghe giọng buồn ngủ rồi! Cảm ơn vì quyển sách hay, đỡ mỏi mắt đọc thật! Ha ha!]

\_ Cái gì mà cười nham nhỡ vậy chứ? Nè, nãy giờ cậu giả vờ đó à?

Tiếng nói kia ranh mãnh:

[Đùa tí thôi! Thanks nhé! Cô ngủ đi! Tôi đi chơi đây!]

\_ Ế ế ế! – Tôi ngây ngốc, líu ríu. – Đi đâu? Nói muốn ngủ mà!

[Ngủ không được! Thôi ra bar chơi vậy!]

\_ Cậu giả đò phá tôi?

Hoàng Hiểu Minh chết tiệt cười khoái trá:

[Có đâu! Mất ngủ thật đấy! Tạm biệt cô ngốc! Đừng có mơ thấy tôi nhé, vì tôi không ở không đọc sách ru cô ngủ đâu! Há há! Good night!]

“Tít tít tít”

Tôi vẫn chưa hiểu nổi mô tê gì thì hắn đã cúp máy. A, giờ thì rõ rồi!Hừm! Tên trời đánh khốn kiếp đó lại giả vờ chiêu trò phá phách tôi nữa!Đồ chết giẫm hại bà phí nước bọt đọc sách cho mi nghe như thế! Cái tênkhỉ ôn này còn ma lanh hơn cả Hạ Khánh Di!

A! Tức quá! Sao suốt ngày bị lừa thế kia? Hoàng Hiểu Minh là một têntiểu nhân chỉ giỏi bắt nạt người khác! Ta thề là không bao giờ tin minữa!

Bực bội vô cùng, tôi gập quyển sách lại và chui tọt vào chăn, nhắmnghiền mắt. Hãy cầu nguyện là đêm nay tôi mơ thấy hắn, tôi sẽ hành hạ,đánh đập, tra tấn hắn cho hả tức mới được! Dù chỉ mới 9 giờ tối nhưngtôi phải ngủ sớm! Bắt đầu tóm lấy hắn trong giấc mơ mà báo thù! Mu ha ha ha ha !

Trên một con đường sầm uất ở trung tâm thành phố, bầu trời vào đêm trở nên náo nhiệt ồn ã. Một chiếc Lamborghini Aventador màu bạc chậm rãi đỗ ở một góc đường. Phía trước chiếc xe đó là một chiếc Bugatti chễm chệ dừng trước. Chả hai đều nhằm vàovào phòng trà Summer Rain phía trước mặt.

Trong chiếc Lamborghini bạc, hai chàng trai tuấn tú khẽ nhếch môi cười.

Cả hai có rất nhiều nét tương đồng trên gương mặt: đôi mắt tovới đồng tử đen láy, chiếc cằm vương giả cao ngạo và làn môiđỏ hồng mềm mịn.

Thoạt nhìn đã nhận rõ họ có mối quan hệ thân thuộc với nhau.Tuy nhiên, điểm khác nhau duy nhất có lẽ là một chàng trai cógương mặt có nét Tây Âu pha trộn. Chàng trai còn lại có vẻ nonnớt hơn, mái tóc đen như than che một bên trán. Đó là hai anh emnhà Chí Linh.

Vật vã thu thập và tìm kiếm mọi cơ hội để giúp Hiểu Minh tiếp cận Thiên Vy - con gái của đối tượng đang điều tra khiến hai anh em cậu mệt mỏi đến bơ phờ, đặc biệt là Linh, do hăng say trongcông việc suốt ngày, theo dõi đối tượng cả ngày lẫn đêm đãlàm cậu hao gầy không ít.

Nhưng đổi lại công sức đó là một kết quả không thể nào mỹmãn hơn. Cuối cùng, qua nhiều lần tiếp cận, Hiểu Minh đã gâyđược sự chú ý của Thiên Vy.

\_ Anh tình báo thông tin chính xác không? Hơn 9 giờ rồi đấy, “cá lớn” đâu? - Hoàng Thi ngồi bênh cạnh anh mình, tư lự đưa đôi mắt ra ngoài cửa xe hỏi.

Linh ngồi ở vị trí lái xe, đan hai tay vào nhau bình thản trả lời:

\_ Từ từ, đừng gấp! Phụ nữ trước khi đến những cuộc vui thường phải chuẩn bị rất lâu.

Thi quay sang, đồng tử đen láy nghi hoặc:

\_ Liệu có thành công?

\_ Đừng lo, tốn chất xám như vậy ít ra cũng được đền bù thoảđáng. Thiên Vy là mẫu phụ nữ sống phóng khoáng, chơi nhiệttình, yêu hết mình, dễ dãi trong mọi thứ. Đặc biệt, dễ sa ngã bởi những chàng trai có khí chất như Black: cao ngạo, điềmtĩnh, lạnh lùng, nhưng tâm lý. Em không thấy ánh mắt đắm đuốicủa cô ta khi nhìn Black thuyết giảng ở câu lạc bộ Taekwondo sao? Ánh mắt si mê, ngưỡng mộ không nguôi. Tin anh đi! Black sẽ làmđược! - Chí Linh nhướng mắt sang Thi đáp trả, nụ cười thảnnhiên như mọi thứ đều nằm trong bàn tay của cậu.

Thi cong nhẹ môi, đáy mắt lấp lánh tia cười.

\_ Không những chỉ có cô ta, mấy đứa con gái còn lại ở câu lạcbộ cũng thế thôi. Nếu hai chúng ta không hoá trang thì bão táp phong ba còn dữ dội hơn thế nữa. Nói chung, anh Black sẽ phảicực nhọc dài dài.

\_ Ừm, “cá lớn” đến rồi! - Linh chợt nhếch môi bí ẩn, thanh âmcó chút hào hứng, cậu nói với Thi và cả người đang lắng nghecuộc trò chuyện này trong tai nghe của cậu.

\_ Nên đổi lại là “cá đỏ” đi, như cứ như là cái lồng đèn tháng 8, đỏ quá! - Thi lắc đầu cợt.

Cả hai đang nói về cô gái vừa bước khỏi chiếc taxi trước mặt,cô có mái tóc nâu bới cao. Cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát thânlệch vai màu đỏ. Gương mặt thanh tú, khá xinh xắn với đôi mắtđược kẻ viền đen, màu môi đỏ máu đầy quyến rũ và đôi mắt đeolens màu xanh dương đậm ấn tượng. Cô ấy chính là Thái Thiên Vy -con gái của chủ tịch tập đoàn MK, Thái Hoàng.

Trông lướt qua, khó nhận ra cô gái này chỉ 17 tuổi. Vẻ ăn chơi,sa đoạ khiến cô trông già dặn hơn tuổi. Theo sau cô là ba cô gáikhác ăn mặc gợi cảm không kém, đây là những cô chiêu thân thiếtcủa Thiên Vy.

Họ bước vào phòng trà, hôm nay là ngày cuối tuần, nơi đây sẽkhá đông khách. Với những công tử, tiểu thư sành điệu thì việc lui tới Summer Rain hay các bar đình dám ở Sài Gòn là khôngthể thiếu trong cuộc sống về đêm của họ. Lợi dụng được thóiquen này, Chí Linh đã dễ dàng nắm bắt được khoảng thời gianchơi bời của Thiên Vy.

Thường thì cô gái này thích đi chơi, shopping, tham gia những câulạc bộ cùng nhóm bạn lắm tiền của mình. Vào cuối tuầnthường nhật thì sẽ lui tới phòng trà, bar để vui chơi vàthường đi suốt đêm nếu đêm đó tóm được một anh chàng đẹp trai.Và hôm nay, bộ phim mang tên “tình cờ” của đạo diễn Chí Linh sẽ chính thức bấm máy.

\_ “Cá” đã vào lưới. “Ngư ông” chuẩn bị. - Nói vào tai phone của mình, Linh bắt đầu mở cửa xe ra ngoài cùng Thi. Lập tức bámsát theo đối tượng vào Summer Rain.

Summer Rain

Là một trong những phòng trà lớn nhất thành phố, nơi đây thuộc vào nơi ăn chơi đắt đỏ nhất mà chỉ thượng lưu và trung lưuchạm chân tới.

Nơi này được bày trí với tông đen viền bạc tinh tế, sang trọng. Những chiếc bàn tròn bằng kiếng đen đi cùng sofa đỏ nổi bậthoà quyện một gam màu nồng nàn khác lạ.

Vào mỗi dịp cuối tuần, các ca sĩ nổi tiếng của thành phốthường đến đây biểu diễn. Sân khấu là một bục cao với những ôgạch lớn bằng thuỷ tinh trắng và đen đối lập nhau. Dàn nhạcquy mô với guitar, trống, piano, violin đầy đủ. Thiết bị âm thanhhiện đại và ánh sáng được thiết kế thông minh tạo nên một cảm giác ấm áp, không gian lãng mạn phù hợp cho một buổi cầu hôn.

Thiên Vy cùng nhóm bạn vào trong, chọn chỗ ngồi bên phải gầnquầy rượu, hai chiếc bàn kê gần nhau, sofa đỏ dài bắt mắt. Gọi những ly cocktail nhiều màu sắc, cả hội nàng vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức những bản tình ca sâu lắng, vừa bàn luận vềnhững anh bạn trai mới của mình, cách làm đẹp hay một nơi vuichơi thú vị nào đó.

Thi và Linh cũng bước vào, bình lặng chọn một góc khuất đểtiện theo dõi. Hôm nay, Thi thanh lịch với áo ghile màu cà phêkhoác ngoài, quần tây cùng màu và áo sơ mi trắng. Nhìn cậutrông toát lên vẻ cổ điển nhưng sang trọng.

Linh thì trái ngược hoàn toàn. Cậu chọn cho mình trang phục đơn giản nhưng vẫn giữ được phong cách riêng với áo sơ mi đỏ bêntrong áo khoác trắng giả vest và quần jean trắng phá cách. Lúc nào cậu cũng có nét sành điệu trong ăn mặc đến kì lạ.

Cả hai chọn góc bên trái phòng trà, nơi khuất ánh sáng nhất,từ nơi này nhìn thẳng qua sẽ là quầy rượu, nơi có một chàngtrai mặc vest đen lịch lãm đang nhâm nhi Vodka một mình.

Chàng trai thanh tú với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn phồng, vuốt caođạo mạo, làn da trắng như trai ngọc, đôi mắt nâu đỏ đẹp hơn cảđá hổ phách kẻ đen, chiếc mũi cao đều thẳng tắp và sắc môihoa đào mềm mịn.

Cậu ngồi một mình trên ghế đẩu cao, vẻ cô độc nhưng đầy cuốnhút khiến người khác cảm nhận được một khí chất bức người,muốn ngước nhìn nhưng không dám, muốn tiếp cận nhưng e ngại vìsợ rằng sẽ phá hỏng bức tranh tĩnh vật xinh đẹp trước mặt.

- Nhấp một ít Whisky, Thi cười nhạt, phiếm với anh mình.

\_ Wow, đúng là khí chất nhà Stewart có khác, anh Black hơi bị đẹp trai quá đáng đó!

\_ Có cảm nhận được ánh mắt của bọn Thiên Vy đang dán chặt vào nó không? - Linh vẫn thản nhiên nhìn vào ly rượu vang đỏ sóngsánh trên tay mình từ tốn hỏi.

\_ Cả nhóm đó cố tình chọn chỗ ngồi thật gần Black. Thiên Vythực sự trúng sét rồi! Từ hôm ở CLB Taekwondo về, hình nhưnhóm đã hạ quyết tâm cưa cẩm Black nhà ta. Cuối cùng không hiểu ai đang theo đuổi ai nữa! - Thi cười như có như không trả lời,đôi mắt chuyển hướng về bốn cô gái ngồi gần quầy rượu thíchthú.

Linh ôm cánh tay thư thả nói:

\_ Ta giăng bẫy tình, họ cũng giăng bẫy tình. Ta vờ cao ngạo đểhọ tiếp cận trước. Ta vờ nồng nhiệt để họ ngủ quên trên chiến thắng. Ta vờ thật lòng để cướp đi tim họ. Là “vờ”. Tuyệt đối không được dao động!

\_ Nếu muốn họ chú ý anh Black thì mình anh ấy lộ mặt đượcrồi. Tại sao chúng ta cũng thế? - Thi lại nhấp môi một ngụmrượu, hỏi.

Chí Linh nâng ly rượu vang của mình lên mũi, mùi nho thơm nồnglảng vảng trong khoang mũi, một cách thi vị, cậu nhàn nhã:

\_ Chúng ta là dự bị. Nếu Black thất bại thì ta yểm trợ.

\_ Mỹ nam kế… Thú vị thật! Nhưng em không hứng thú. Chỉ thích đứng ngoài bình luận thôi!

\_ Tuỳ em, xem “cá lớn” tiếp cận kìa! - Linh vẫn thản nhiên, mắt hướng về phía Thiên Vy ám chỉ.

Thực sự đây không phải lần đầu tiên Vy trông thấy Hiểu Minh.Lần đầu gặp cậu là một tuần trước, trong CLB Taekwondo, cậu là huấn luyện viên mới đến. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã biếtmình đã bị thần Cupid bắn trúng. Cô động lòng trước một chàng trai đẹp như thiên sứ băng lạnh lùng, nét đẹp buồn vợi nhưngthanh tĩnh, trầm mặc.

Cô bị hút hồn bởi đôi mắt đẹp như Edward Cullen trong quyểntiểu thuyết Chạng Vạng mà cô thường đọc. Giọng nói của chàngtrai thực sự quá đỗi ngọt ngào, bay bổng. Vóc dáng cậu caodong dỏng, mảnh khảnh, thư sinh nhưng cực kì khoẻ mạnh, cáckhối cơ rắn chắc rõ ràng trong từng quyền thế. Cô say sưa khilắng nghe cậu thuyết giảng về kĩ thuật đối kháng, hồi hộp, hi vọng ánh mắt của cậu sẽ hướng về cô, dù chỉ một lần. Cácmôn sinh nữ khác cũng như cô, đều hồn xiêu, phách lạc bởi thiênsứ đẹp như băng tuyết đó.

Cô vốn là một hot girl, không biết đã làm đổ đốn biết baochàng trai nhưng có một đôi mắt vẫn dửng dưng với cô, xem cô làkhông khí. Là đôi mắt kiêu ngạo đó. Chính vì thế cô quyết buộc ánh mắt đó hướng về cô, buộc nó rung động trước cô, khiến nó in hình bóng cô trong đó. Khoảnh khắc khi cô lau đi vết máu đangchảy trên cánh tay kia, cô biết là tim mình như đang ngừng đập vì hồihộp, và lúc trái tim nhảy múa tưng bừng khi chỉ nghe hai tiếng đơn giản: “Cảm ơn!” từ cậu ấy.

Thế là dùng mọi quyết tâm săn đón, cô cùng nhóm bạn lập taimắt theo sát cậu khắp nơi, tìm hiểu về cậu, tiếp cận cậu.Nhếch nhẹ môi cười, Thiên Vy rời khỏi sofa, đáy mắt ngưng đọnghình ảnh chàng trai bình thản thưởng thức rượu ở quầy, tiếnchân bước tới. Vô tình hay cố ý, chiếc cao gót phản chủ của cô khiến cô trượt ngã, tay chới với trong khoảng không sắp tiếpđất.

Chợt, một vòng tay rắn chắc đỡ lấy eo của cô. Một tư thế đẹpnhư vũ công trình diễn, một chàng trai tuấn mĩ đỡ lấy eo côgái xinh đẹp. Nhiều ánh mắt bị cảnh tượng này thu hút.

\_ Cẩn thận. - Giọng nói nhẹ nhàng của Minh vang lên, lôi kéo ý thức của Vy về hiện tại.

\_ Ơ... cảm ơn! - Cô e thẹn đứng thẳng người dậy, mi hướng về Minh chớp chớp. - Huấn luyện viên? Tình cờ thật!

\_ Sao? - Minh nghiêng đầu hỏi, phong thái trang nhã, đĩnh đạc.

\_ Anh là... huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Taekwondo thành phố? - Mím nhẹ môi, Thiên Vy cất giọng thỏ thẻ.

\_ Đúng rồi, cô... sinh hoạt ở đó à? - Nhấp môi ít Vodka, Minh vẫn tạo cho mình một vẻ thanh tân đến nao lòng.

Vy nhoẻn môi e lệ, ánh mắt sáng lên:

\_ Vâng, em là môn sinh mới ở đó. Anh chính là người dạy em mà!

\_ Ồ, vậy sao? Xin lỗi, vì học viên nhiều quá, tôi không nhớ rõmặt. Thật tình cờ! - Minh cười nhạt, chỉ điểm đó thôi cũngkhiến Vy ngẩn ngơ cả phút.

\_ Ưm... anh là người nước ngoài sao? - Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục tiếp chuyện.

\_ Đúng vậy. Tôi là người Anh gốc Việt. Gọi tôi là Minh. - Gật đầu xác nhận, Hiểu Minh nhoẻn môi ma mị.

Tỏ ra vẻ ngưỡng mộ, Vy đưa tay ra chào.

\_ Chào anh, Hiểu Minh. Tên em là Thiên Vy. Anh nói tiếng Việt tốt quá!

\_ Chào Thiên Vy. Rất vui được gặp mặt! - Minh lịch thiệp đưa tay ra bắt. Cảm nhận được những ngón tay run rẩy hân hoan của đốiphương, cậu cong nhẹ môi, tư lự cười. - Cô rất xinh!

\_ Thật chứ? Cảm ơn anh! - Vy đỏ bừng mặt, cười tươi.

Buông những câu nói xã giao, hai người bắt đầu thân thiết cườinói với nhau. Thiên Vy không ngờ thiên sứ băng cô luôn ngưỡng mộlại là một chàng trai thân thiện và rất vui tính. Cả hai cườiđùa với nhau rất thoải mái.

Nhìn hai con người đang nói cười thân thiết. Thi thoảng, Vy lạikề sát tai Minh thì thầm gì đó rồi cả hai lại phá lên cười,trông rất vui vẻ. Chí Linh hài lòng, nhoẻn môi:

\_ Ổn đó chứ.

\_ Trình độ cưa cẩm phụ nữ của anh ấy thuộc dạng cao thủ thì phải? - Thi gãi đầu ngạc nhiên.

\_ Mới biết sao? Đừng tưởng nó ngoan hiền. Bản thân còn sát gái hơn cả anh! - Linh tự hào cười.

\_ Đâu ngờ anh ấy giỏi “câu cá” như thế? Đúng là “chân nhân bất lộ tướng”! - Thi gật gù bội phục.

\_ Nàng ấy “xiêu” rồi! - Linh cười như mãn nguyện.

\_ Chắc không?

\_ Xem thì rõ! - Linh chỉ tay về bóng chàng trai mặc áo vest đen đang bước về sân khấu ám chỉ.

\_ Nàng ấy “xiêu” rồi! - Linh cười như mãn nguyện.

\_ Chắc không?

\_ Xem thì rõ! - Linh chỉ tay về bóng chàng trai mặc áo vest đen đang bước về sân khấu ám chỉ.

Hiểu Minh bước lên bục cao, dung mạo như hoa tuyết lạnh lẽo thanh khiết rung động lòng người, cậu đưa tay cầm mic cất giọng nói:

\_ Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Thực sự... hôm nay tôirất vui vì đã gặp một cô gái rất xinh đẹp... Hình như... tôiđã phải lòng cô ấy thì phải? Bây giờ, tôi muốn tặng cho cô gái ấy một bài hát để bày tỏ tấm lòng của mình, mọi người ủng hộ tôi chứ?

Từng tràng pháo tay khích lệ và tiếng huýt sáo tán thưởngvang lên. Vy ngồi trên ghế đẩu cao xán lạn (\*) cười. Minh bướcđến bên chiếc đàn piano màu trắng ngồi xuống, tay lướt trêntừng phím đàn, âm thanh dịu ngọt thánh thót vang lên.

Tiếng đàn vi vu điêu luyện vang lên trước, sau đó là tiếng hátngọt ngào vi vút của cậu cất lên. Một điều ít ai biết: Minhhát rất hay.

Just a kiss

From your lips

In the dark

Gives my life and brand new start.

Just a kiss

On your lips

Every night

Gives me energy to fight... so hard.

I tried open up my mind to show you.

Everything that's here inside.

I don't even need a reason why.

A reason why...

Tiếng hát bay bổng khắp nơi, như rót mật vào tai mọi người.Đã rất lâu rồi cậu mới hát, có lẽ là hai năm. Lần cuối cùngchính là ngày Jenny ra đi, cậu đã hát bài hát tiễn đưa cô ấyvề với Chúa. Và giờ... cậu đang hát vì công việc của mình.Cậu đang thành công:

I tried to catch a falling star

And you saved me by lighting up the dark

You brought the beat back to my heart

Before I lost the will and fell apart

You make it right and you saved my life.

You saved my life.

Hand in hand

Cheek in cheek

You and me

Standing up against the world

All the pain

All the doubt

I watched it go

Without you I'd be so lost

I'd be so lost.

I tried to open up my mind to show you

Everything that's here inside.

I don't even need a reason why.

A reson why...

Thi mỉm cười viên mãn trước hình ảnh của Minh, quay sang anh mình:

\_ Anh Black vẫn hát hay như ngày nào.

\_ Trình độ piano cũng không sa sút là bao! - Linh cũng tấm tắc ca ngợi.

\_ Kiểu này thì em tin rồi. “Ngư ông” sắp thu hoạch được “cá”! - Thi xoa nhẹ ấn đường hồ hởi.

Linh chỉ cười nhẹ. Tất cả đều được cậu tính toán từ trước,cậu chẳng bất ngờ gì với mọi tình huống lúc này, đúng nhưkịch bản của cậu.

Dưới ánh đèn sáng dịu, chàng trai hát bên cạnh cây đàn dươngcầm làm tan chảy biết bao trái tim những cô gái phía dưới. Lời bài hát cất lên làm Thiên Vy càng thêm hạnh phúc cười títmắt, đưa mắt sang những cô bạn đắc thắng.

I tried to catch a falling star

And you saved me by lighting up the dart

You brought the beat back to my heart

Before I lost the will and fell apart

You make it right and you saved my life.

You saved my life.

Just a kiss

From your lips

In the dark

Gives my life and brand new start.

Just a kiss

On your lips

Every night

Gives me energy to fight... so hard...

Âm thanh như mị hoặc tất cả. Mọi người đều im lặng lắng nghechất giọng như thiên thần say sưa của cậu. Cậu đúng là yêunghiệt quyến rũ phái đẹp. Đẹp đến kinh hồn.

Bài hát chấm dứt, dư âm của tiếng dương cầm vẫn còn quyệntrong không gian. Mọi người im bặt. Cảm xúc như vỡ oà. Phút giây này thực quá lãng mạn.

Minh rời khỏi chỗ, bước xuống sân khấu. Ánh đèn mờ ảo hắtvào dáng vóc tuyệt mĩ của cậu, mái tóc nâu khẽ phất phơ, màu nâu đỏ trong đáy mắt sáng trong như ly rượu vang trên tay ChíLinh.

Thiên Vy ngồi lặng trong ngỡ ngàng, mải miết ngắm nhìn vị thiên sứ ở nơi xa kia, cô như không thở được trước con người đó.

Hiểu Minh tiến về phía quầy rượu, nơi cô gái ấy đang ngồi, taycậu chạm lấy một cành hồng đỏ thắm trên lọ đặt ở chiếc bàngần đó, nhoẻn nhẹ môi, nụ cười như sát thủ hạ gục đối phương. Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt sáng đẹp long lanh, giọng nói đầy tâm trạng, vẻ rất nghiêm túc kề sát Vy:

\_ Làm bạn gái tôi nhé! - Vừa nói cậu vừa đưa cành hồng đến tay người con gái.

Đưa tay khẽ khàng nhận lấy bông hoa, cô gái cố gắng ngăn chặn vẻ sung sướng khôn nguôi, mỉm nhẹ môi thầm thì:

\_ Vì sao?

\_ Vì... Tôi yêu em... Ngay từ cái nhìn đầu tiên... Thật 100%! -Đưa đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn thẳng vào Vy, từng lời cậu thốt ra đều đầy vẻ chân thành. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấynhư trong thâm tâm đang có muôn ngàn con kiến nhỏ đang cào xé,bứt rứt. Bản thân lại tiếp tục tồi tệ. Tôi yêu em! - câu nóinày có phải xuất phát từ trái tim cậu không? Chưa bao giờ cậu nói tiếng yêu ai vì... những người con gái cậu yêu đều... không phải củacậu. Cậu phải hoàn thành nốt nhiệm vụ này, đây là công sứccủa cả cậu và đồng đội. Không thể vì một phút cắn rứt lươngtâm mà đánh mất tất cả được.

\_ Thật chứ? - Thiên Vy nhẹ giọng, trái tim hồi hộp như nhảy múa loạn xạ. Cô có không ít bạn trai, yêu đương không biết bao nhiêungười, tại sao lại có thứ cảm xúc lạ lẫm này thay đổi trongcô? Cô yêu thật sao?

\_ Tôi thề... ! - Minh kiên định đưa tròng mắt nông tròn không thấy đáy đến Vy. Cậu đã thề. Lời thề chưa hết câu: Thề không baogiờ yêu ai thật lòng.

Chỉ đợi câu nói này, Vy đã mừng rỡ khôn tả, kế hoạch chinhphục “Thiên sứ băng tuyết” của cô đã thành công. Những tràngpháo tay chúc mừng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và ghen tị.

Khuất xa, hai chàng trai anh tuấn cũng vỗ tay chúc mừng… mừng một kế hoạch đã thành công mỹ mãn...

Trước cổng Violet Hotel.

Chiếc Lamborghini Adventador bạc chậm chạp dừng lại bên lềđường, cả hai con người trên xe đều có vẻ an nhàn không vướngbận gì. Mắt họ chỉ việc dán vào cặp nam nữ với người thanhniên cao lớn mặc vest đen và cô gái mặc váy đỏ lệch vai bướcvào toà nhà sang trọng kia. Nhìn họ thật xứng đôi, tình tứ đibên nhau thật hạnh phúc.

\_ Tiến triển nhanh đến không ngờ! Kì này... anh Black không biếtcó “nguyên vẹn” bước ra không nữa! - Thi nhòm ánh mắt ra bênngoài nhạt giọng.

\_ Yên tâm đi. Thứ trên người nó không bao giờ thiếu chính là...thuốc an thần. Mọi thứ đã như kế hoạch. Bây giờ, mọi việc chỉ phụ thuộc vào Black, chúng ta chỉ còn cầu cho nó may mắn. Hỗtrợ hết mình phía sau nhé Deuce! - Khoanh tay trước ngực, tựalưng vào ghế xe bình thản, Chí Linh cười nhẹ nhàng.

\_ Tất nhiên! Haizz, vất vả cả tuần rồi, cuối cùng đêm nay chúng ta cũng có một giấc ngủ ngon! - Xoay khớp cổ, Thi vươn vaithoải mái trả lời.

Linh đưa tay day thái dương, ngáp nhẹ một cái:

\_ A... Đúng là đã đến lúc tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon!

\_ Chính xác! À, mà công nhận, ngoài làm cảnh sát quốc tế rathì em nghĩ anh Black còn thích hợp với một nghề nữa! - Thibẩy tay hứng khởi.

\_ Diễn xuất? Nó có năng khiếu đó! - Linh đoán, tủm tỉm cười.

\_ Ừm, đúng rồi! Rất có năng khiếu! - Thi tán thành.

\_ Phải, nó còn phải diễn rất lâu. Còn chú mau chóng hoàn thànhvai diễn của mình đi, cái đám lằng nhằng ở bar còn nhiều phiền phứclắm. Ngày mai anh chú cũng phải diễn! - Linh nhướng mày tinhquái.

\_ Hả? Ngày mai? Định làm gì thế? - Thi ngơ ngác.

Đưa ngón trỏ đặt lên môi, Chí Linh cười mím chi bí ẩn:

\_ Làm diễn viên!

Thi nheo mắt nghĩ ngợi, chỉ thấy Linh nhếch môi cười tà rồi khởi động xe.

Chiếc xe màu bạc sang trọng quay đầu lại nhanh chóng chạy băngtrên những con đường vắng của phố thị về khuya. Những bảng màu ven đường tắt dần, phố xá heo hút, không khí lành lạnh dịudàng bao lấy hai con người trẻ.

Đã đến lúc họ tự thưởng cho mình một giấc ngủ bình yên…Nhưng... vẫn còn một người bắt đầu những chuỗi ngày trăn trởvì kế hoạch đó.

## 53. Q.4 - Chương 1.3 : Mỹ Nam Kế

Ngày hôm sau.

Phòng VIP tầng 5 khách sạn New World.

Đáp ứng theo lời kêu gọi tha thiết của Linh, nài nỉ hết cỡ về việc Minh nhanh chóng thu xếp qua nhà Linh sinh sống. Cuối cùng, Hiểu Minh cũng phải chiều theo ý của bạn mình, thu xếp quầnáo qua biệt thự nhà Chí Linh ở.

Đang mải mê thu xếp quần áo vào vali, bỗng cánh cửa phòng cậu đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc!”

\_ Alex sao? Đừng có làm màu mè nữa, vào phụ em thu xếp quầnáo nhanh này. Cửa không khoá đâu! - Vẫn mải mê với chồng quầnáo, Minh không chần chừ vô tư cất tiếng vọng ra.

\_ Hì hì... Hoàng tử của lòng tôi! Baby cute Hiểu Minh! Long timeno see! Nhớ cậu quá đi! - Âm thanh đắc ý có phần quen thuộc cất giọng chào hỏi. Con người cậu rất rất rất là mong không gặplại, người là ác mộng trong từng giấc mơ của cậu - đạo diễnSuper Crazy Phạm Quang Huy.

Ngày hôm sau.

Phòng VIP tầng 5 khách sạn New World.

Đáp ứng theo lời kêu gọi tha thiết của Linh, nài nỉ hết cỡ về việc Minh nhanh chóng thu xếp qua nhà Linh sinh sống. Cuối cùng, Hiểu Minh cũng phải chiều theo ý của bạn mình, thu xếp quầnáo qua biệt thự nhà Chí Linh ở.

Đang mải mê thu xếp quần áo vào vali, bỗng cánh cửa phòng cậu đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc!”

\_ Alex sao? Đừng có làm màu mè nữa, vào phụ em thu xếp quầnáo nhanh này. Cửa không khoá đâu! - Vẫn mải mê với chồng quầnáo, Minh không chần chừ vô tư cất tiếng vọng ra.

\_ Hì hì... Hoàng tử của lòng tôi! Baby cute Hiểu Minh! Long timeno see! Nhớ cậu quá đi! - Âm thanh đắc ý có phần quen thuộc cất giọng chào hỏi. Con người cậu rất rất rất là mong không gặplại, người là ác mộng trong từng giấc mơ của cậu - đạo diễnSuper Crazy Phạm Quang Huy.

Nghe tiếng cười đêu đểu quen thuộc, Minh chợt ngừng tay, nụcười biến sắc, cả gương mặt lại trở về nét lạnh lùng thườngtrực.

\_ Haizz... cơn gió nào đã đưa ngài đạo diễn cao quý xuất thântừ cầu Ba Cẳng đến thăm căn phòng nhỏ bé, ọp ẹp của tôi thếnhỉ? - Nở nụ cười nhạt như ác ma, Minh lại giở giọng điêu ngoalên khích bác con người lâu rồi không gặp.

\_ Mới không gặp không bao lâu mà level móc mỉa người khác củaHiểu Minh thiếu gia đây lại tăng vùn vụt như thế, cậu khiến tôithật khâm phục đó nha! Này, hay tin tôi ghé thăm nên cậu dọn dẹp cái “chuồng” của mình để nghênh tiếp sao? Bộ... vẫn còn sởthích đào-xới-bới-móc để tìm “thứ ấy” sao? Tôi đã bảo rồi,khi đã vào tay Quang Huy này rồi thì dù cậu lật tung cả cáiđất Sài Gòn này lên cũng không tìm thấy đâu! - Ông Huy bước vào phòng, an nhàn hạ người vào chiếc sofa dài màu da bò êm ái,tư lự cười đắc ý.

Minh phồng má bực dọc gắt gỏng:

\_ Ông… ! Ai cho phép ông vào đây?

\_ Tôi có chân, muốn đi tới đâu là quyền của tôi. Bảo tầng 5 bảo an nghiêm ngặt lắm mà, vậy mà tôi bước tới đâu vẫy tay chàolà họ cũng cười lại. Đặc biệt là cái em giai có tóc vàngvàng, mắt xanh dương, đẹp trai nhất ở ngoài đó gặp tôi còn giơhai ngón tay chào: Hallo (\*)! nhìn dễ thương ghê! - Ông Huy vẫnthư thả gác chân lên bục ghế, nằm dài trên sofa ngang nhiên nhưmột ông hoàng.

Minh lẩm bẩm đay nghiến một mình:

\_ Tóc vàng vàng, mắt xang dương, đẹp trai nhất?... Alex! Anh giỏi lắm!

\_ Mà này, công nhận thế lực của cậu cũng “quy mô” ghê. Chỉ vìmột sợi dây chuyền mà như có thể lật tung cả mặt đất lên đểtìm. Nhà cửa tôi vô tội mà cũng tan hoang vì sợi dây chuyềnthập tự đó. Tôi nói rồi, tôi mà giấu thì đố trời mới tìm ra, không có ở nhà tôi đâu. Đến cả tủ bảo hiểm ở ngân hàng củatôi mà cậu cũng chẳng chừa. Bá đạo vừa phải thôi chứ? - Đạodiễn Huy thản nhiên gác tay làm gối sau gáy, đem tội lỗi củaMinh ra kể lể, phê phán.

\_ Gieo nhân nào gặp quả ấy, nếu ông còn giữ nó thì tôi vẫn còn quấy phá ông dài dài! - Minh khinh khỉnh.

\_ Vậy là cậu thừa nhận những việc đó do người của cậu làm?

\_ Chứ ai? - Hiểu Minh bình thản trả lời, không chút sợ sệt, tay vẫn gấp tiếp số quần áo còn lại vào vali.

\_ Nó có ý nghĩa gì quan trọng lắm sao? Tôi thấy cậu như bấtchấp tất cả để tìm nó. Nó có ý nghĩa gì? Để tôi đoán thửxem: là kỉ vật của người yêu cậu? - Đột ngột chuyển tư thếngồi dậy, ông Huy tò mò ron ren hỏi. - Hay là... chìa khoá mởcửa kho báu?... Hay là...

Kéo nắp vali lại, cậu chần chừ giữ chiếc hộp vuông màu bạctrên tay tần ngần. Mỗi lần chạm vào chiếc hộp này Minh lạicảm thấy thực sự rất run sợ. Đây là chiếc hộp đã mang cho cậu biết bao nỗi ám ảnh không nguôi. Trong những cơn mụ mị chơi vơi, những kí ức từ quá khứ vẫn luôn dai dẳng đeo bám lấy cậu, có bao giờ cố gắng xóanhòa? Nỗi đau cứ mãi chôn kín như thế, cồn cào như thế, cứ tiếp tục giết chết cậu như thế!

Người đàn ông chợt thấy nhím xù khựng người không quan tâm đến ông, mãi chú mục vào chiếc hộp màu bạc, ông hỏi:

\_ Sao thế? Không bỏ vào vali đi!

Minh nhạt môi, lắc nhẹ đầu:

\_ Chỉ là những thứ cần bỏ đi!

\_ Bỏ đi? Không ai để đồ bỏ đi trong một cái hộp đẹp như vậy!

Bàn tay Minh đặt chiếc hộp trên giường, nhẹ môi:

\_ Thứ mình không muốn nhớ tới mà cứ phải luyến tiếc làm gì? Bỏ đi!

Quang Huy nhướng mày, ông ôm cánh tay, nhàn nhã nói:

\_ Thứ mà ta muốn quên đi lại càng khắc sâu trong tâm khảm hơn. Đừng xemnó như một kẻ thù, hãy dung hòa nó vào trái tim. Nỗi đau thấm vào tim tê tái như thế mới làm ta thêm dũng cảm đối mặt với sự thật. Quá khứ là để nhắc nhở ta trân trọng những kí ức hơn chứ không phải xúi giục ta rũ bỏ kí ức.

Hoàng Hiểu Minh nín lặng, không trả lời. Ông Huy lại thủng thẳng nhìn chàng trai, cách nói sâu sắc hẳn:

\_ Tôi có thói quen hay cất những kỉ vật vào một chiếc hộp, thỉnh thoảnglại lấy ra xem. Trong đó là những kỉ niệm vui cũng có, buồn cũng có. Dùchiếc hộp đầy ắp nhưng tôi vẫn không bỏ món nào đi cả. Cậu xa nhà, chắcrằng cũng đem theo kỉ vật cho đỡ nhớ gia đình phải không? Nó nằm trongđây? – Rồi ông nhấc chiếc hộp carton lên, đặt lên nắp vali của Minh,chất giọng khàn trầm. – Giữ lại đi, chàng trai trẻ, đừng ruồng bỏ nhữngnhân chứng cho mỗi bước trưởng thành của cậu.

Minh cau cặp mày kiếm lại, nhưng không đặt chiếc hộp dời đi, chất giọngcố che những cảm xúc bí mật của mình. Gương mặt giờ ráo hoảnh.

\_ Sao lắm lời thế? Có liên quan gì đến ông không? Lại đến đây làm gì?

\_ Ừ, thì không liên quan. À, quên mất! Tôi muốn thuyết phục cậumột lần nữa. - Đi dọc theo chiếc kệ trang trí đồ vật trongphòng, ông Huy dừng lại ngay nơi đặt chai rượu vang và vài cáily. Ánh mắt có phần phức tạp như suy nghĩ điều gì.

Minh dọn nốt số vali vào một góc, đặt chiếc hộp xám ngay ngắn vàovali, kiểm tra xem còn thiếu sót gì không, đôi mắt thanh tĩnh. Rõràng là cậu động tâm với những lời của ông ấy. Cậu nói:

\_ Lại là chuyện làm diễn viên cho ông? Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú!

Tự nhiên tự tiện rót chai rượu trên kệ ra hai ly thuỷ tinh, điệu bộcó phần tinh quái, ông Huy quay lưng về phía cậu như đang chegiấu gì đó, xong, ông tiếp tục cất giọng đối đáp:

\_ Thực sự... Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ai thích hợp hơn cậu. Hoàng Hiểu Minh à, bộ phim của tôi đã được bấm máy mộttháng, tập hợp chưa đủ dàn diễn viên, tiến trình sẽ bị ngưngtrệ rất nhiều. Mọi người phải chờ đợi mình cậu đó! Nếu cậukhông nhận lời mời này thì thực sự cậu đã bỏ phí một cơ hội rất quan trọng. Dù đây là bộ phim của tôi nhưng nó cũng chínhlà công ăn việc làm của biết bao nhiêu người. Cậu có thể rộnglượng một chút được không? Xem như tôi đang van xin cậu!

\_ Van xin? Tại sao nhất quyết phải là tôi? Không là ai khác sao?Cơ hội gì? Bỏ phí điều gì? - Cho tay vào túi quần, ánh mắtsắc bén của Minh khẽ sáng lên như đã phát hiện được một mưuđồ bất chính nào đó, tiếp tục tỏ ra bình thản như không haybiết gì.

Ông Huy nói tiếp. Tiếng nói khàn khàn:

\_ Cơ hội để sống thật với bản thân. Trong đôi mắt cậu không chỉ có một màu sắc u ám, lạnh lẽo như thế. Còn một bảng màu vui tươi kiềm nén trong đó. Chỉ cần cậu đồng ý nhận vai thì tôisẽ trả lại cho cậu sợi dây chuyền mà! - Đảo nhẹ ly rượu vangtrên tay, sắc đỏ sệt trong đó lóng lánh hoa mỹ, mùi rượu nhothơm thoảng bay trong không khí. Ông đưa ly rượu đó cho Minh, đưalên miệng nhấp môi ly còn lại.

Đón ly rượu vừa tới, cắn nhẹ môi như đắn đo, sắc môi hoa đàokhẽ mím lại như đang suy tư, Minh đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào ông Huy, giọng nói có phần uy quyền, đôi mắt mở to sâuthẫm.

\_ Nói cho tôi biết: Sợi dây chuyền đang ở đâu? Tôi sẽ nói cho ông biết câu trả lời của tôi. Ông giấu nó ở đâu? - Đôi mắt Minhbình lặng xoáy thẳng vào mắt Quang Huy, như một vực đỏ sâuhút, đôi mắt xoáy tròn đầy ma lực, thu hút tất cả tư duy củacon người đối diện vào trong đó.

Đôi mắt như vũ khí thôi miên đối phương. Như một cơn lốc xoáykhổng lồ vần vũ áp đảo Quang Huy. Đôi mắt ánh nâu chợt sánglên ánh đỏ kì dị, từng giây từng giây mị hoặc ông, như một mathuật. Bất chợt, tay còn lại của Hoàng Hiểu Minh giờ cao một chiếc đồng hồ quả quýt màu nâu. Không sai, đó chính là chiếc đồng hồ kỉ vật duynhất mà Jenny để lại cho Chí Linh. Đó là thứ Jen thích nhất, lúc sinhthời, cô gái nhỏ sử dụng nó là công cụ cho công việc học bác sĩ tâm lýcủa mình. Jen dùng nó để thôi miên người khác, cô đã nói rằng:

“Trên đời chỉ có hai dạng ngườiJenny không thôi miên được: Một là do họ có tâm lý quá mạnh mẽ, khônglay động được; hai là do họ quá thuần khiết, thuần khiết đến không vẩnđục, tâm hồn không có chút dục vọng nên không bị vu thuật khống chế.Black là người có nội tâm quá thuần khiết nên chẳng bao giờ Jen có thểthôi miên cậu được. Nhưng Black biết không, đôi mắt của cậu có một hấplực rất khủng khiếp có thể điều khiển được lý trí của người khác. Jendạy Black một thủ thuật khống chế tâm lý đối phương, sau này có ích lắmđấy!”

Bây giờ hình như nó có hiệu quả thật!

Ông Quang Huy đờ đẫn, cả con người như hoá tượng, đôi mắt trốngrỗng vô hồn thẫn thờ trong không gian, tất cả suy nghĩ của ôngđều bị đôi mắt như ma quỷ kia nuốt chửng. Những ý thức chậpchững không đủ sức lôi kéo ông trở về hiện thực. Đôi mắt ấyđang thôi miên ông.

\_ Nói: Nó đang ở đâu? - Minh chậm rãi uống ngụm rượu thấm giọng, cậu nói như đang ra lệnh cho ông.

\_ Ở... trong chiếc tất... - Giọng nói vô hồn như máy móc, ôngcứ như một pho tượng sống đang bị điều khiển, vô thức trả lờikhông đắn đo.

Minh hỏi tiếp, mâu quang sáng đỏ đầy ma lực khống chế Quang Huy:

\_ Chiếc tất? Cất trên người ông à?

\_ Không, đã lấy ra chôn rồi! - Vẫn trả lời một cách máy móc,ông Huy hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang nói gì. Tâmtrí ông vẫn đang bị ám ảnh bởi đôi mắt đỏ thẫm như máu, xoáyvòng như những hình tròn đồng tâm trong đáy mắt của Minh, nhưcả con người ông đều bị hút vào đó.

\_ Chôn? Ở đâu? - Minh hỏi dồn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt đạo diễn Quang Huy.

\_ Ở trong cát. - Cỗ máy Quang Huy vẫn thành thật trả lời.

\_ Cụ thể là ở đâu? - Minh nhíu mày, ở đâu mà Kì Thư có thể tìm ra?

Ông Huy hé môi nói, cả con người bất động như bị điểm huyệt,ánh mắt không chút nghĩ ngợi in hằn đồng tử đỏ như máu đangnhìn thẳng vào mình:

\_ Ở bãi biển, nơi bí mật của tôi đã đưa cậu tới. Làm dấu bằng hai cái ống hút!

\_ Bãi biển... ở ngoại thành? - Minh nhếch môi đắc ý, ánh mắtđỏ dần hạ dịu lại. Hèn chi mà Thư có thể nhặt được, chắc là cô ấyđã ra đó chơi. Thật trùng hợp! May mà Thư sớm nhặt được, lão Huy đạingốc không biết chôn ở đó sớm muộn gì cũng bị thủy triều cuốn đi sao?

Minh cười tủm tỉm ranh ma, bước đi xung quanh ông đúng một vòng,ngắm nhìn ông một lần nữa. Bất đắc dĩ nên cậu phải sử dụngcách này, nó không được quang minh chính đại cho lắm, buộcngười khác khai nhận trong tình trạng vô ý thức, cái này có hơivô sĩ. Đối với kẻ ma mãnh như lão ta thì làm như thế có gì sai? Xét vớiviệc làm mất sợi dây chuyền quý giá ra thì tội này chả thấm thápgì, đành phải áp dụng với con người cứng đầu cứng cổ nàythôi. Bẩy tay một cái, đôi mắt sáng quắc lúc nãy của Minh giờtrở lại một bảng màu nâu hổ phách thanh tân, những tia đỏ vụttắt đi, cậu đưa tay xoay nhẹ vết xăm thập tự sau gáy gần méptai phải, nhìn ông Huy đang ngơ ngẩn.

\_ Ủa? Nãy giờ tôi đang làm gì vậy? - Gãi gãi đầu khó hiểu,ông Huy hoàn toàn không ý thức được những gì đã nói ra bannãy.

Minh vờ chẳng biết gì, mặt tỉnh bơ, uống cạn ly rượu trên tay:

\_ Có làm gì đâu! Tự dưng đang nói chuyện ông lại đứng ngẩn ranhư hoá tượng, lẩm bẩm gì đó một mình như đọc thần chú vậy.

\_ Ủa ? Gì kì vậy ta? Nãy giờ tôi nói tới đâu rồi? - Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như say rượu , tâm trí của ông vẫnchưa phục hồi toàn diện. Hình như lúc nãy ông có nói cái gì đó không nên nói thì phải!

Chúc ngược ly rượu xuống, đáy ly cạn khô không còn một giọtrượu, Minh cố nén tiếng cười khe khẽ của mình vang lên:

\_ Nói tới câu: Chỉ cần cậu đồng ý nhận vai thì tôi sẽ trảcho cậu sợi dây chuyền mà! - Gật gù. - Đó, tới câu đó á!

\_ Ủa? Cậu uống hết rượu rồi hả? - Ông Huy giờ mới để ý tới ly rượu cạn queo của Minh, bất ngờ hỏi to.

\_ Ừm, có gì sao? - Minh dùng điệu bộ thản nhiên như vô can, cậuđưa tay day day huyệt thái dương, lờ mờ. - Ủa? Sao đầu tôi nhứcthế nhỉ?

\_ Uống hết ly thì kết quả sẽ như vậy thôi! - Ông Quang Huy cườihề hề. - Bây giờ tôi hỏi lại: Cậu có đồng ý nhận vai diễnnày không? - Giọng đạo diễn chợt có chút uy nghiêm.

\_ Never! - Minh cất tiếng khảng khái đáp, vẻ cuồng ngạo như mọi khi, cậu vỗ vỗ đầu hoang mang, hai chân chao đảo khác lạ. - Ưm,sao đầu đau thế? Mắt tôi sao cứ muốn nhắm lại thế này!

Nhướng mắt lơ đễnh, ông lấy ly rượu trên tay Minh và tay của ông đặt lên bàn, nụ cười đắc thắng nở ra trên môi.

\_ Là cậu tự chuốc lấy.

\_ Chuốc cái gì chứ? Sao tự dưng tôi buồn ngủ thế nhỉ? Buồnngủ quá! Ông về đi! Tôi không muốn tiếp ông. Buồn ngủ quá đi! -Minh đập mạnh vào đầu cố làm cho tỉnh táo, giọng nói bắt đầu lè nhè, gương mặt ỉu xìu chao đảo.

\_ Haizz… 3… 2… 1… Ngủ ngon! - Giơ ngón tay ra đếm ngược, vừa đếmtới số cuối cùng thì Minh đã lảo đảo bước tới giường, nằmvật ra ngủ li bì. Ông Huy cười gian xảo, khoái trá. - Cho bỏtật kiêu ngạo, bé cưng, nếu cậu nghe lời tôi thì không cần khổsở vậy đâu! – Lão Quang Huy ranh ma khoanh hai tay vào nhau nhìnMinh đang nằm trên giường ngủ say sưa, chốc chốc, ông lại đưa mắt nhìn lại ly rượu của Minh cười ranh mãnh. Nhìn gương mặt sayngủ như thiên thần của Minh, ông Huy nhăng nhít cười:

\_ Trong đó có thuốc mê đó!

Hiểu Minhnằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đen nhánh rậm cong rũ che con ngươi hổ phách lấp lánh hằng ngày, cánh môi hồnghào thơm thoang thoảng mùi rượu nho, làn da trắng sứ mịn hồng,khuôn ngực phập phồng hô hấp.

\_ Cha mẹ cậu chắc đẹp xuất sắc lắm nhỉ? Tại sao lại sinh rađược một bé con đáng yêu như thế chứ? Siêu cấp đẹp trai luôn! -Chống cằm ngồi ngắm hoàng tử thiên thần của ông đang ngủ, đạodiễn Huy vô thức buộc miệng khen Minh. - Ý quên! Phải tranh thủthời gian mới được! - Sực nhớ điều gì đó, ông Huy vội vàng đivề phía cửa phòng, tư thế gấp rút lắm chiêu trò. Tiếng lộccộc vang lên bên ngoài cánh cửa ra vào. Ông mở cửa cho mộtngười bước vào, là người phục vụ đang đẩy xe chăn dra vàotrong.

\_ Đạo diễn, anh ấy đâu đâu rồi? Em hồi hộp quá à! - Con ngườiđó cất giọng, là một phụ nữ gần 30 tuổi, khuôn mặt trang điểm loè loẹt. Ban nãy khi bước vào đây lúc nào người đó cũng cúi gằm mặt, bây giờ khi được phép nhìn kĩ rồi ông Huy mới pháthoảng vì dung nhan “xinh đẹp bội phần” của người đó. Người phụ nữ trông quen quen, đúng hơn đích thị là mụ tiếp tân “cá bảymàu” ở bên dưới sảnh cải trang vào đây.

\_ Trời đất, tôi bảo cô đi đóng kịch chứ đâu phải đi hát bội đâu mà cô “chưng diện” thấy ghê vậy? - Quang Huy sởn ốc nhìn “concá bảy màu” đang hớn ha hớn hở trước mặt mình.

\_ Diễn thì phải diễn cho giống chứ? Đạo diễn, cậu ấy ngủ saychưa? - Mặt mày “cô” tiếp tân lấm la lấm lét như ăn trộm độtnhập vào, đẩy chiếc xe chất đầy đống chăn nệm vào một góc.Ông Huy tiến đến chiếc xe, moi móc trong chăn lên một cái máyảnh chuyên dụng ra dòm ngó, lau chùi, mặt ông cũng gian manh chả kém:

\_ Cho 3, 4 viên thuốc vào rồi. Bảo đảm ngủ tới chiều, tranh thủ nhanh đi, mà này, không làm trò quá lố với cậu ấy nha. Cấmmọi hình thức lợi dụng mỹ nam của tôi đó!

\_ Biết rồi mà! Rồi bây giờ làm như chúng ta đã bàn phải không? Ông hứa đưa đủ tiền công cho tôi đó! - Cô tiếp tân sốt sắngtiến lại giường ngắm nhìn Hoàng Hiểu Minh đang ngủ.

\_ Ừ, quân tử mà. Mau đi! - Ông vừa dán mắt vào cái máy ảnh vừa xua tay hối thúc.

\_ Nè, ông kiếm chỗ khác lánh mặt đi. Bảo người ta hành độngmà đứng đó. - Cô ta bẽn lẽn ửng hồng hai má, hai tay đan vàonhau e thẹn.

\_ Ê, nhớ là đang dàn dựng nha! Cô mà làm gì đụng chạm tới béMinh là tôi xử đẹp cô đó! - Không chắc ăn, ông chỉ tay về bà côtiếp tân răn đe.

\_ Nhớ mà! Đi đi! - Cô ấy đẩy đẩy vai ông Huy về hướng toilet. Ômcái máy ảnh vào toilet lánh mặt, ông Huy không an tâm lắm vớicon người háo sắc kia, chốc lại cất tiếng vọng ra:

\_ Nè, xong chưa vậy? Cô làm gì đó?

\_ Á á! Bụp... bụp... Hự hự...

\_ Cái gì vậy? - Nghe tạp âm lạ, ông Huy sốt ruột hỏi.

\_ Dạ, không có gì, em làm rơi cây đèn ngủ! - Bên ngoài cấttiếng vọng vào, tiếng nói có hơi lạ. Giọng nói có phần trongvà nhẹ hơn nhưng không được tự nhiên cho lắm, như bị người tabóp nghẹt mũi gây biến giọng.

\_ Á Á Á, bụp bụp! Rầm rầm! Hức hức... Xỉu!!! - Tạp âm vẫnkhông ngừng phát ra. Có vẻ rất lộn xộn như một cảnh phim hànhđộng của Hồng Kông. Hình như là đang đánh nhau rất kịch liệt.Nóng lòng hoang mang, chẳng biết cô “cá bảy màu” kia đang làmtrò gì nữa. Không biết bé Minh yêu dấu của ông có bị làm saokhông?

\_ Trời ơi! Cái âm thanh gì mà thô thiển thế nhỉ? - Lầm bầm một mình, ông cất to giọng. - Gì nữa vậy má?

\_ Dạ, không có gì! Xong rồi đạo diễn! - Tiếng nói là lạ đótiếp tục vang lên. Ông Quang Huy khấp khởi mừng thầm, đẩy cửabước ra khỏi toilet.

Căn phòng vẫn nguyên như lúc ban đầu, Minh vẫn say ngủ trên chiếc giường lớn, tư thế hình như đã bị thay đổi, hàng mi run run khe khẽ kỳ lạ.

\_ Ủa? Người đâu rồi? Vừa nghe xì xào ngoài đây mà? Hú! Cô đâurồi hả? - Tròn mắt dáo dác nhìn xung quanh, ông Huy chả cònthấy bà tiếp tân kia đâu nữa. Ông lồm cồm kiếm xem bà ta đangtrốn ở ngóc ngách nào trong phòng.

\_ Này! Trốn ở đâu vậy? Where are you? - Lui cui lục lọi gầm bàn, gầm giường, tủ áo, ông Huy căng mắt ra tìm cô tiếp tân hám trai kia.

\_ Đừng tìm nữa! Không có ở trong phòng đâu. - Thanh âm trong veo, tinh khiết sau lưng ông chợt vang nhắc nhở.

\_ Giỡn gì hoài vậy? Cô ta không ở trong phòng chứ còn ở đâu?Đang thực hiện kế hoạch mà! - Vẫn chăm chú kiếm tìm, Quang Huytrả lời với người nói theo bản năng.

Gần hai phút sau, đầu óc mới tiếp thu và phân tích kịp, nghe thấy giọng nói không mong đợi kia:

\_ Cậ... cậu... cậu chưa ngủ hả? - Điếng hồn lắp bắp hỏi, tayông Huy run rẩy chỉ về phía Hiểu Minh như trông thấy ma hiệnhồn.

\_ Ngủ? Tại sao phải ngủ? - Minh mở đôi mắt to long lanh quan sát đối tượng.

\_ Thì... thì nãy giờ cậu vẫn ngủ mà? - Ông Huy vẫn cà lăm khi thấy Minh tỉnh bơ ngồi xếp bằng trên giường.

\_ Ủa? Nhắm mắt lại là ngủ sao? - Minh chớp chớp mắt vờ ngây ngô, đặt chiếc gối nằm lên chân chống cằm mơ màng.

\_ Vậy... vậy nãy giờ cậu biết hết hả? - Quang Huy trợn mắt to hơn hai cái giếng sâu ngơ ngẩn.

Minh vô tư đáp nhẹ, dụi dụi mắt lè nhè:

\_ Ừm, biết hết.

\_ Cậ... cậu là quỷ hay sao? Uống 3, 4 viên thuốc ngủ mà vẫntỉnh bơ vậy? - Con người kia vẫn lập cập hỏi, đôi mắt kinh sợbấn loạn đến khôi hài.

\_ Loại thuốc an thần mà ông dùng 12 tuổi tôi đã không chơi nữarồi! - Minh nằm dài xuống giường, gác tay sau gáy bình thản.

\_ Trời đất??? Vậy còn... còn “ai kia” đâu? - Đạo diễn không thôi bất ngờ với. Không biết ai quái đản hơn ai nữa.

\_ Đi cấp cứu rồi! - Minh bắt chân chữ ngũ trả lời vô tội vạ.

\_ What? - Ông Huy hét lớn.

\_ Tôi bảo: Bị tôi đánh vào cấp cứu nằm rồi! - Minh nhấn giọng rõ ràng từng tiếng một.

\_ Cậu... cậu dám đánh cô ta à? - Ông Quang Huy tức nghẹn.

\_ Ông biết tôi ghét nhất là bị người khác đụng vào ngườikhông? Với con người háo sắc như vậy thì càng tuyệt đối khôngbao giờ! Ông chơi trò bỉ ổi vừa thôi. Định dàn cảnh chụp ảnh“hot” uy hiếp tôi hả? Tôi không đánh cái mụ “bảy sắc cầu vồng”đó trước để mụ đó sờ soạng, giở trò đồi bại rồi mới đánhsao? Tôi đâu có ngốc! - Minh ức, bực dọc quát cho ông một tràng.

Cánh môi Quang Huy vì kinh sợ lẫn tức cười mà giật giật không nói nên lời, tiện cách, rủa hờn:

\_ Cậu là đồ vũ phu, bạo lực! Phải đó, tôi muốn uy hiếp cậu đó nhưng đâu cần cậu quậy tưng bừng vậy?

\_ Ai bảo bà ta dám sờ má tôi! Dám véo mũi tôi nữa! Đánh chobỏ ghét! - Minh dẫu dẫu cánh môi hoa đào ra biện minh.

\_ Làm như mình có giá lắm vậy. - Nhìn bộ dạng đáng yêu của Minh, ông mím môi hờn mác.

\_ Ông có biết bảo an bên ngoài tinh mắt lắm không? Từ lúc ảtiếp tân đó bước ra khỏi thang máy là đã bị phát hiện rồi.Lúc ông vừa vào toilet là họ xông vào “dẹp loạn” rồi, tôi chỉviệc nằm đây xem kịch thôi. Chỉ là... “gián tiếp” đánh bà ta! - Minh nháy mắt đắc thắng.

\_ Cậu... đúng là hết nói nổi! Cuối cùng cậu là người như thế nào vậy? - Ông đạo diễn bất lực ngã dài rũ rượi.

\_ Tại saotôi phải nói cho ông biết? Không phải ông luôn tỏ ra rất hiểu tôi sao? - Minh thoáng trở lại nét lãnh băng, ánh mắt sáng tắt lịm như đang chegiấu nhiều tư tâm.

\_ Một con người luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại thánh thiện,trong sáng như thiên sứ. Một người luôn có vẻ chững chạc, già dặn nhưngđôi lúc lại ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ. Một con người lúc nàocũng như đại dương sâu thẳm, tịch mịch không thấy đáy. Bắt người ta phải đoán, phải suy ngẫm, phải trăn trở. Cậu chính là biển đêm! - Ông Huytrầm ngâm nhìn vào Minh đắn đo.

\_ Biển đêm lúc nào cũng vô cùng kì ảo và vĩ đại. Tôi chỉ là một hạt cátnhỏ bé giữa lòng đại dương. Tôi không đáng! - Minh mím môi chua chát.

\_ Sao thế? - Đạo diễn Huy nghiêng đầu nhẹ giọng.

\_ Ông không nên biết. - Giọng nói Minh cũng nhẹ hơn, cái vẻ khẽ cau chân mày lại cũng bị ông Huy bắt gặp, Minh đang có nỗi khổ tâm.

\_ A... bỏ đi! Hãy thử một lần thay đổi bản thân. Hiểu Minh à, đừng tỏ ra là ác quỷ như thế, cậu chỉ thích hợp là một thiên sứ thôi! - Ông tiếnvề phía giường, hơi khom lưng, nhẹ nhàng nói.

\_ Tại sao ai cũng bảo như thế? Tôi không muốn làm thiên sứ, tôi muốn làm quỷ dữ. Đừng ngăn cản tôi! - Minh ngồi dậy, đôi mắt oán hờn, giọng nóinhạt nhẽo run run.

\_ Cậu mãi không thay đổi được. Vì khí chất trên người cậu luôn lấp lánhmột màu trắng thuần khiết. Lúc nào trông thấy cậu tôi luôn như thấy saulưng cậu đang phấp phới một đôi cánh trắng xinh đẹp. Tao nhã và thanhthoát, không chút vẩn đục. - Vỗ vai chàng trai trẻ trìu mến, ông Huy cất lời thiết tha.

\_ Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! - Minh bỗng nhiên kích động, bịt chặt tai hét lớn.

Thiên sứ - hai từ mà cậu không bao giờ muốn ai diễn tả về cậu. Thiênsứ tốt đẹp ở điểm nào chứ? Tại sao cậu phải làm loài sinh vật yếu đuốiđó và luôn sống trong tư tưởng, triết lý vớ vẩn về sự thánh thiện, lòngnhân đạo chứ? Không bao giờ!

Cậu là quỷ. Lời thề của một con người bị ép đến bước đường cùng. Bàn tay cậu đã vẩn máu, của người thân, của kẻ thù. Cậu không thể quay lại. Vẫn phải là ác quỷ. Đó là con đường mà cậu đã chọn.

\_ Tôi biết, cậu làm thế ắt hẳn là có nổi khổ tâm. Nhưng Minh à, nếu cậucứ sống một cuộc sống giả tạo như thế liệu cậu có hạnh phúc? Sao khôngthử mở lòng mình? - E dè với thái độ của Minh, song ông vẫn tiếp tụckhuyên nhủ.

\_ Hạnh phúc? Tôi có sao? Họ đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Tôi còn hạnhphúc sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi có lỗi gì? Tôi phải tìm được đápán... Chỉ là quỷ mới có thể làm được điều đó! - Đôi mắt của Hiểu Minhbỗng đanh lại lạnh lẽo, những thù hận bộc phát hằn lên những tia máu đỏtươi trong nhãn cầu.

\_ Vậy... làm sao tôi thấy được nụ cười trong veo của cậu? Nụ cười khôngchút mưu toan, thù hận. Nụ cười sẽ nhẹ nhàng, rạng rỡ như muôn ngàn tianắng ấm áp. Nụ cười sẽ làm khuôn mặt cậu tươi tắn như một bông hoa hướng dương bừng nở, không còn vẻ lạnh lùng như băng tuyết nữa... Làm saođây?

\_ Vì sao? - Minh cười ngạo nghễ nhưng ánh nhìn lại tuyệt vọng làm nụ cười đó như xơ cứng, hoá đá trong không gian.

\_ Vì tôi là một đạo diễn. Tôi có thể nhìn thấu được nội tâm của mộtngười qua đôi mắt của mình. Con người có một tài sản vô cùng phong phúvề những chiếc mặt nạ giả tạo đang đắp lên mặt họ. Cậu cũng thế. Cậuchọn cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và cuồng ngạonhưng thực chất cậu rất sợ bị tổn thương và cũng sợ những người bên cạnh mình bị thương tổn. Cậu đa cảm, dễ xúc động, ương bướng nhưng vẻ trẻcon vẫn lấp liếm thái độ của cậu. Cậu là một đại dương phong phú, bao la và luôn thay đổi. Bắt đầu mọi thứ, cậu luôn bị cảm xúc chi phối khiếnnhiều khi tâm trạng bị lơ lửng, cắn rứt. Chiếc mặt nạ bên ngoài có vẻrất tinh xảo nhưng không vì vậy mà tôi không thể lật bỏ được nó đâu! -Ông Quang Huy nhìn thẳng vào Hiểu Minh, đôi mắt đen dịu đầy biểu cảm,tiếng nói khàn trầm thâm tình, trầm tư.

\_ Bằng cách nào? - Nhếch môi lạnh nhạt, ôm cánh tay, vai hơi nhướng cao, Minh thu hẹp đôi mắt chăm chú nhìn ông.

\_ Bằng những vai diễn không trọn vẹn của cậu. Cậu chưa hoàn thành xuấtsắc một vai diễn nào vì bị những cảm xúc lẫn lộn chi phối. Trong cậu cócả hai sinh linh cùng đấu tranh: thiện và ác. Bọn chúng xâu xé nhau. Cậu cũng thế mà luôn rối rắm, không thể làm chủ được mình. Hãy để tôi dạycậu cách diễn trọn vẹn một tuyến vai. Đừng sống theo bản năng, nó sẽgiết chết cậu. Cậu phải có kĩ năng của một diễn viên để tồn tại... nếucậu muốn diễn một vai để đời! - Giữ chất giọng bình bình, đạo diễn Quang Huy rất nghiêm túc dạy dỗ người thiếu niên trước mặt.

\_ Với tư cách? - Minh nhíu mày, cơ mặt đông cứng.

\_ Của một đạo diễn! - Không chần chừ, ông trả lời ngay. Dứt khoát và tự tin. Vẻ kiên định của ông làm Minh bồn chồn.

\_ Hư hư... Nực cười! Ông tỏ ra rất hiểu tôi, luôn tò mò về tôi. Nhưng... tôi thì không cần điều đó. - Nét môi cong lãnh đạm, Minh trả lời, nụcười bất cần.

\_ Không cần? Cậu chắc chứ? - Tiếng nói hạ xuống thấp trầm.

Minh mím môi, đôi mắt đỏ ngầu như uất hận, ánh mắt long lanh rung rinhsũng nước. Hình như cậu sắp khóc. Tại sao ông ấy lại nói ra những khúcmắc đã dồn ép trong thâm tâm cậu bấy lâu. Một sự bứt rứt sắp bóp nghẹtcậu. Tự dưng mọi thứ như vỡ oà. Như cậu đã tìm thấy cậu trong câu nóicủa Quang Huy. Một sự thật cậu không bao giờ dám đối mặt.

\_ Thấy không? Thiên sứ đang giành phần thắng. - Quan sát những biểu cảm trên gương mặt của Minh, ông Huy cười nhạt bình luận.

\_ Ông nói cái quái gì thế? - Ngước mặt lên cao ngăn những giọt nước đọng lại trong hốc mắt, giọng nói cậu gắt lên như cố che đi vẻ yếu ớt đangtrỗi dậy.

\_ Lại đeo cái bộ mặt ác ma lên mặt rồi! - Ông Huy tặc lưỡi. - Muốn làmngười khác sợ, đặc biệt, muốn tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt tuyệt đối khôngđược nhìn thẳng vào đối phương. Tuyệt đối không được chú ý đến biểu cảmcủa người đối diện, sự dè dặt khiến khuôn mặt mất đi vẻ sắc lạnh. Luônkhông được chú tâm đến cảm xúc của người khác mới khiến bản thân khôngnhún nhường. Tai phải phối hợp với mắt, dửng dưng với mọi người. Vì nếumắt không chú tâm mà tai vẫn chăm chú thì trong tâm vẫn xao động, cắnrứt. Không được quá biểu cảm trên gương mặt và khắc phục những nhượcđiểm khiến bản thân dễ lộ sơ hở như hay dẫu môi, phồng má, chun mũi.Thói quen của cậu là hay mím môi. Mắt luôn bị đánh sang trái mỗi khiđang suy nghĩ. Muốn tạo ra khí thế bức người thì phải luôn thẳng người.Giọng nói chỉ biểu đạt 2/3 cảm xúc, mắt mở to luôn tăm tia suy nghĩ củađối phương. Tuyệt đối, nếu người khác nhìn thẳng vào mắt mình thì ánhmắt không được phép lảng tránh, chuyển hướng sang nơi khác. Rõ chưa? -Kề sát gần mặt Minh, ông đạo diễn chăm chăm ánh mắt nhìn thẳng vào Minh. Minh bị nhìn thẳng, đôi mắt nâu cụp xuống lẩn tránh, ánh đỏ trong mắttắt lịm từ lúc nào.

Minh thở dài, hơi thở nặng nề như treo chì, đáy mắt khô xác bấn loạnnhìn ông. Cậu trống rỗng trong vô thức, đôi mắt lạnh lẽo nhưng bất lực.

\_ Sao? Cậu làm được không? - Cười nhạt giọng, ông nghiêng đầu nhìn Minh.

\_ Tôi sẽ thay đổi? - Minh ngờ vực.

\_ Cậu đã làm được, nhưng làm chưa tới. - Cười như cũ, ông vẫn quan sát Minh tỉ mỉ.

Minh vẫn im lặng, sự im lặng của đồng tình. Cậu đã bị ông ta tóm lấy con người thật của mình. Cậu không thể qua mặt ông ta được.

\_ Tôi chỉ nói thế. Hãy cố gắng khắc phục. Cậu vẫn có thời gian để suynghĩ, hãy trả lời tôi khi đã thông suốt. Đây là số điện thoại của tôi! - Tiếp tục nói, ông Quang Huy dúi vào tay Minh số điện thoại của mình.Đoạn, ông cười. - À, trả cho cậu cái áo khoác, đã giặt sạch sẽ rồi nhá.Đừng có quấy phá cái ngôi nhà bé bỏng của tôi nữa, không tìm được đâu!Tôi về đây! Còn đây là kịch bản, tôi để lại cho cậu xem thử! - Lui cuilấy túi xách giấu trong xe chăn dra để cất cái máy về, ông tiếp tục độcthoại.

Minh nhận lấy những thứ đạo diễn đã đưa lại, gương mặt trắng bệch, tiamắt đỏ ngầu, hơi thở nóng bừng lên. Cậu cảm nhận cơ thể lại có những dấu hiệu bất ổn.

\_ Không tiễn! - Cậu hừ lạnh trốn tránh, quay mặt đi nơi khác.

\_ Không sao chứ? Mặt cậu xanh xao lắm! À, mà bà tiếp tân hồi nãy nằm ởbệnh viện nào để tôi còn biết thăm chứ? - Chồm chồm nhìn Minh, ông Quang Huy không quên hỏi thăm nàng “sắc nữ” vừa nhập viện.

\_ Ra ngoài hỏi cái tên tóc vàng khè, mắt xanh xanh mà ông khen là đẹptrai nhất chuồng á! Hắn nói cho mà nghe! - Minh bực dọc lườm liếc.

\_ Tự nhận mình sống trong chuồng rồi hả? Há há! - Lão Huy lại cười khoái trá.

\_ Đi ra! - Minh chỉ tay về phía cửa đuổi thẳng, mặt nóng bừng, hơi thởdồn dập. Cậu cố gượng để tránh làm ông Huy trông thấy vẻ bất ổn củamình.

\_ Đuổi tôi phũ phàng vậy sao? Về nha! - Ông Quang Huy dẫu môi, vẫy vẫytay tạm biệt. - Nhớ đọc kịch bản đó! Còn sợi dây chuyền nữa đó!

\_ Mau lên! - Cậu gầm gừ trợn mắt, những tia máu li ti sọc lên dữ dộitrong mắt. Nhanh người, Minh chạy lại cánh cửa đẩy ông Huy ra ngoài,khoá trái cửa lại.

## 54. Q.4 - Chương 2.1 : Giấc Mơ Quái Đản

Trong phòng chỉ còn mình Minh.

Cậu ôm ngực, mồ hôi vã ra đầm đìa, bàn tay co quắp lại. Lòng ngực đaubuốt như xé thịt. Hơi thở mỗi lúc lại nặng nề hơn. Cậu tựa lưng vào cửathở dốc, một tay bấu chặt vào lồng ngực. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi đầy chết chóc. Môi bật máu vì cố cắn răng cam chịu. Cả cơ thể không thể chịu nổi cơn đau quằn quại mà ngồi phịch xuống sàn.

Chật vật chạy đến góc xếp vali, như phát điên, cậu lục tung đồ đạc ranhư tìm kiếm thứ gì, bàn tay run rẩy, hoảng loạn đầy gân guốc trông vôcùng đáng sợ.

Cậu quỳ xuống nền gạch, lôi hết đồ trong các ngăn, tìm kiếm trong điênloạn. Mừng rỡ chụp lấy lọ thuốc màu trắng không nhãn, cậu vốc một nắmthuốc trong lọ vào miệng không chần chừ.

Những viên thuốc rơi vã.i trên nền gạch, Minh bất lực ngã dài xuống đất, hơi thở vẫn hối thúc, mồ hôi ướt đẫm áo, khoé miệng tanh nồng mùi máu.

Cơ thể dịu lại, đầu óc bớt choáng váng, đôi mắt Minh nhắm nghiền lại mệt mỏi. Bàn tay duỗi thẳng ra, gân chìm xuống tĩnh lặng. Da thịt cậu dầnhồng hào trở lại. Khuôn ngực phập phồng nhẹ nhõm hơn. Cơ thể không cònnóng phừng mà trở nên lạnh ngắt như xác chết.

Mở nhẹ mắt ra, miệng phụ hô hấp cho mũi, màu đỏ trong mắt tắt lịm, ánhnâu bừng sáng kì lạ. Minh cố gắng trườn dậy, nhặt những viên thuốc vương vã.i dưới nền gạch. Gương mặt Minh bớt vẻ trắng bệch, duy chỉ có lồngvẫn không thôi đau nhức. Những cơn đau mỗi lúc ập đến nhanh hơn, gần hơn và tàn bạo hơn. Cậu còn bao nhiêu sức lực để chống chọi với căn bệnhquái ác này?

Theo thói quen, bàn tay cậu lại đưa lên cổ. Sợi dây chuyền thập tự đã biến mất khỏi cổ từ lâu. Cau mày, nhím xù cắn chặt môi.

[Lão Quang Huy đáng ghét, nếu không tại ông lấy đi sợi dây chuyền đó thì tôi không cần khốn khổ vậy. Bây giờ nó đã rời vào tay Tiểu Bạch. Thựcsự rắc rối rồi đây!]

Cố sức thu dọn đồ đạc đã hất tung ban nãy, Minh vừa tập trung suy tínhđiều gì đó. Làm sao để lấy lại sợi dây chuyền đây? Bí mật của nó khôngbị ai phát hiện chứ? Hi vọng là cô gái rắc rối kia còn giữ nó.

“Ting... ting... ting...”

\_ Alo, chào Thẩm phán.

[Sao thế? Giọng nói cậu không được ổn cho lắm, đêm hôm qua tốn nhiều sức lực lắm sao mà nghe mệt mỏi thế?]

\_ Nhảm, đừng nghĩ bậy.

[Chứ cậu đã xử lí con bé ấy thế nào?]

\_ Ba viên thuốc an thần loại nặng vào ly rượu của ả. Thoát thân.

[Thông minh nhỉ? Cứ tưởng Demon sẽ “thất thân” chứ? Không ngờ... Ha ha!]

\_ Này, có gì thì nói nhanh đi. Tôi không được khoẻ cho lắm!

[Vẫn còn đủ thuốc chứ?]

\_ Ừ, còn. Có gì thì nhanh đi!

[Ok, vào đề chính. Cô ấy về rồi...]

\_ Sao?

[Bình tĩnh. Báo cho cậu chuẩn bị tinh thần thôi.]

\_ Không phải chứ? Tại sao không sớm, không muộn mà về ngay lúc này? Theo cậu thì tính sao?

[Kế hoạch của chúng ta phải nhanh hơn một bước. Cô ta sẽ làm xáo trộn tất cả.]

\_ Hừ, không đến nỗi đó chứ.

[Cô ấy sẽ kéo tôi biến mất khỏi đây.]

\_ Cậu tính lui về hậu trường à?

[Phải, sắp đến lúc tôi phải chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Biến mất chỉ là một phần trong kế hoạch.]

\_ Tôi muốn Angel.

[Nhiệm vụ của tôi là thu dọn tàn cuộc chứ không phải giao ra Angel.

\_ ….

[Chúng ta có một nhiệm vụ khác nhau. Đừng trách tôi!]

\_ ….

[Này, sao tim lặng thế?]

\_ Ưm… Ya… Đau!

[Hừ, tôi đã bảo cậu phải yêu quý bản thân mình mà! Giờ thì tôi bỏ mặc!]

\_ Thân mình còn lo không xong mà đòi khuyên nhủ người khác.

[Dư hơi cãi thật nhỉ? Nhanh chóng thu xếp để lo cho sức khỏe trước đi!]

\_ Ừ.

[Thôi bye, lo phục vụ quý cô khó chiều ấy đi. Ngày mới thành công.]

\_ Chào cậu, chúc thuận lợi.

Minh cầm điện thoại trên tay, đưa bàn tay còn lạy xoa xoa lồng ngực. Một cơn đau lại len lén đến, nhói đau vô cùng.

\_ Về rồi sao? – Chợt cười tinh quái, cậu đang chờ cú điện thoại tiếp theo.

“Ting.. ting … ting”

Tiếng chuông lại đổ dồn. Nụ cười trên môi Hiểu Minh càng trở nên đắc ý.

\_ Ai thế nhỉ?

[Black!!! Anh tám với ai mà em gọi cả chục cuộc không được thế?]

Minh cười lớn, chống hông.

\_ Ồ, thì ra là cô gái nào đó đang gọi nhầm số.

[Anh giỡn dai quá. Có vẻ như anh biết tin rồi. Này, ra sân bay đón em ngay, cấm đùa nữa!]

\_ Ok, đùa tí thôi. Đợi anh một chút.

[Nhanh đấy! Nóng quá rồi!]

“Tút tút tút”

Xoay nhẹ khớp cổ, chỉnh chu lại quần áo, cậu cong nhẹ môi, kéo vali rời khỏi căn phòng của khách sạn.

Nhiệm vụ: Khai quật quá khứ

Bước 1: Kí ức: Be going

Bước 2: Kích động: Save

Một dấu stick đỏ vào cuốn sổ nhỏ, Hiểu Minh bí ẩn cho nó vào túi. Bắtđầu cuộc hành trình của mình, nhiệm vụ mới phải hoàn thành: Đưa thiênthần trở về quá khứ.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

10.00 AM

Những hành khách đổ từ một làn ra vào đi ngang qua mặt cô gái trẻ. Đốngvali dựng sát góc cạnh cô có vẻ như còn cao hơn chiều cao 1m70 của cô.Chiếc Jacket đinh tán màu trắng hầm hố kiểu tomboy, cô gái thắt rết phần mái của mình trông thật xinh xắn, đôi giày cao gót đen hơn 7 cm càngtôn thêm vóc dáng cao ráo. Gương mặt kiều diễm lai Tây với màu tóc nâuvàng dễ làm người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Chốc chốc, cô lạiđưa tay lên nhìn đồng hồ rồi làu bàu vài câu tiếng Anh trong miệng nhưđang bực tức ai.

Chiếc Bugatti đen sang trọng vừa được tu sửa đã ngốn kha khá tiền củachầm chậm dừng trước cửa sân bay, thiếu niên tóc nâu với áo sơ mi đenthanh nhã bước ra, dáo đôi mắt kiếm tìm.

- Hey, I’m here! - Cô gái khoác Jacket trắng mừng rỡ vẫy tay.

Hiểu Minh thở dài nheo mắt nhìn, sau đó cũng đi về hướng cô gái. Mái tóc nâu vàng ngúng nguẩy rồi dang tay mình ra ôm lấy Minh, vui vẻ mà cũngnhư đang trêu đùa:

\_ Hello, honey, I miss you.

\_ Mới không gặp gần một tháng thôi mà! - Minh phì cười, đưa tay ôm lấycô gái, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cô.

Cô nháy mắt lém lỉnh:

\_ Lần ấy là em trốn qua đó nên không tính. Hôm nay là đường đường chính chính gặp anh trai nên phải khác chứ!

\_ Anh vinh hạnh quá! - Minh nhíu mày tựa như đùa cợt. Chợt, ánh mắt nâu đỏ di về phía sau cô, rồi dần lắp bắp nói:

\_ Em... đến Việt Nam... công tác?

\_ Vâng.

\_ Anh nghĩ rằng em có ý định sống ở đây luôn thì phải?

Cô cau mày, đưa khuỷu tay húc vào vai Minh, ngượng ngùng:

\_ Kệ người ta!

Minh nhăn nhó ôm chặt vai, cú húc của cô gái đã va trúng cái vai trái khốn khổ của mình, cậu rên rĩ. Cô vội hốt hoảng hỏi:

\_ Vai anh bị gì thế?

Minh phẩy tay, cố cười:

\_ Chả sao cả! Nào mình về thôi!

\_ Anh nói không sao tức là vô cùng nghiêm trọng. - Cô lẩm bẩm. - Để vệ sĩ lái, tay anh bị thương rồi!

Minh nhún vai, day trán:

\_ Chả có gì qua được mắt em.

\_ Tất nhiên, em là dân học y và cũng quá rõ tính cách anh mà. Đi thôi!

Minh hỏi:

\_ Còn đống của nợ này? - Chỉ chồng hành lí của cô, phiền muộn.

Cô gái xinh đẹp tinh quái cười, húng hắng rồi cất to giọng:

\_ Alex đáng yêu ơi, anh có thương thiếu gia của anh không?

Chỉ nghe phía sau vách cột gần chỗ hai người đứng vang lên tiếng tru rú than oán:

\_ Haizz... Biết ngay là đến phiên mình mà! Lady first!

Cùng vào sau xe ngồi, họ vui vẻ cười nói với nhau vui cùng thân thiết.Thoạt nhìn, cứ ngỡ họ là một cặp tình nhân. Tuy nhiên, cô gái lai xinhđẹp đó lại có đôi mắt hổ phách giống hệt Hoàng Hiểu Minh, có thể giántiếp thông báo họ có quan hệ huyết thống.

Cảnh vật chạy lùi phía sau, mọi thứ nhanh vùn vụt. Trên xe, Minh trầm mặc nhìn cô, rồi bắt đầu nghiêm túc trở lại.

\_ Em về vì Kế hoạch Asean. – Cô mở lời.

\_ Là cái cớ? - Mắt xếch lên, Minh nói.

\_ Phải. Em muốn hỗ trợ các anh. - Cô trả lời.

Cánh môi anh đào ngập ngừng rồi mở lời sau ít phút im lặng:

\_ Red công khai chống đối việc làm của chúng ta.

Cô gái vân vê cúc áo, vu vơ cười:

\_ Anh ấy yêu rồi! - Ngẩng mặt lên nhìn Minh. - Không ai hiểu rõ anh ấy bằng em đâu!

\_ Hình như em nắm rất rõ tình hình ở đây.

Làn môi hồng mọng nước cong lên nhàn nhạt, rồi thư thả:

\_ Để em thử tóm tắt xem đúng không nhỉ? Okay! Bắt đầu: Khi anh và Redđến Việt Nam, mục tiêu đầu tiên là tìm ra Jonny, buộc cậu giao ra Angel. Từ Jonny, cả hai lần mò ra tung tích của cô gái họ Bạch. Bạch Hàn Băngsau nhiều năm thất lạc được biết là đã thay tên đổi họ, sống một cuộcđời mới. Vì muốn lấy lại Angel quan trọng nhất từ tay cô ấy và lôi kéocon người ấy trở về với trò chơi mà hai anh đã phải tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy. Jonny dường như đã bị phía MR.M mua chuộc, vì mối quan hệthân tình với Băng Nhi và quyết tâm bảo vệ cô. Cô gái ngây thơ rơi vàonhững nguy hiểm vô hình từ bàn tay dã tâm của BJ và hai anh đã phải thầm lặng bảo vệ cô ấy. Thành công hơn anh, anh Red đã có được thiện cảm của cô ta, nhưng dần mất đi mục tiêu ban đầu vì bị sự trong sáng của cô tamê hoặc. Anh tỉnh táo nhận ra điều đó nên cấp bách muốn đem kí ức đauthương của cô ta lật lại. Nhưng mà, anh Red nhất quyết ngăn cản vì đã lỡ fall in love. Vậy nên mâu thuẫn giữa các anh đã bắt đầu. Đồng thời,khôn khéo đưa cô “Công chúa quốc dân” quy hoạch vào trò chơi này thực sự rất tỉ mỉ. Đáng tiếc là cô gái đó quá thông minh, chưa bao lâu đã pháthiện ra những bất ổn xung quanh mình. Nói chung, các anh đang bị mộtđống rắc rối bủa vây.

## 55. Q.4 - Chương 2.2 : Giấc Mơ Quái Đản

Hoàng Hiểu Minh mở tròn mắt xem cô gái có đôi mắt giống mình đang kể một hơi, rất cụ thể làm cậu khá bất ngờ.

\_ Em gắn camera trên người anh?

Cô ấy bụm miệng, tinh ranh:

\_ Hẳn rồi! – Rồi cô búng tay, nháy mắt tự tin. – Nhiệm vụ của em là tháo gỡ mớ bòng bong này.

Nhà của Chí Linh.

Hành lí của nhím xù đã được chuyển đến từ trước. Ngôi nhà hôm nay khá tẻ nhạt khi thiếu đi anh chàng chủ nhà Chí Linh. Chỉ có Hoàng Thi và KìThư đang ở nhà. Chiếc xe màu đen bò chậm vào bên trong căn nhà rồi dừnghẳn. Từ trong xe, cặp nam thanh nữ tú bước, mang theo vẻ tò mò vô cùngcho Phạm Kì Thư.

Hoàng Thi ngồi trên sô pha, thấy hai người vừa mới đến, cậu vui vẻ khoanh tay trước ngực, chào:

\_ Long time no see, sister!

Cô gái tóc nâu mừng rỡ ôm choàng lấy cổ cậu em, nói cười:

\_ Ưm, Deuce lớn quá! Xém chút chị không nhận ra rồi!

Minh thả người xuống sô pha nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ đánh về hướng Kì Thưcùng ánh nhìn phức tạp. Cô gái nhỏ bị ánh mắt ai đó như xuyên thấu mìnhmà khẽ rụt người, vẫn cố lạnh lùng mở to mắt đáp trả. Cô cố cười thậthòa nhã, nói với Hoàng Hiểu Minh đang ngồi đối diện:

\_ Cô ấy là…

Nghe có người nhắc tới mình, chiếc Jacket trắng quay đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp cong môi mỉm cười, giới thiệu.

\_ Hi, tôi là Ella. Tôi là… bạn gái của Black. – Đánh mắt sang Minh.

Minh cười ôn nhu, xoa xoa đầu cô gái tinh ranh, ngọt giọng:

\_ Phải rồi! Thưa cô, cô chính là người tình kiếp trước của tôi. Đến giờ vẫn lẽo đẽo theo đòi nợ.

Ella cười sảng khoái, đưa tay tới trước mặt Thư.

\_ Cô là Lee Sang Mi, hôn thê của anh Red?

Thư bất ngờ, nhướng mắt:

\_ Cô biết tôi?

\_ Phải, tất cả những gì về anh Red tôi đều biết… vì tôi là… người tình mười kiếp của anh ấy! Ha ha!

Cả Thi và Minh đều bụm miệng cười. Tính Ella vẫn thích đùa cợt như vậy.Nhiều khi bị tính khí quái đản này trêu đùa mà cả bọn phải dở khóc dởcười.

Thi bông đùa:

\_ Vậy em là người tình kiếp thứ mấy của chị thế?

\_ Kiếp sau em à, kiếp này sẽ loạn luân mất! Ha ha! – Ella vuốt vuốt mái tóc của Thi, trỏ vào mũi của cậu.

Phạm Kì Thư tỏ vẻ không vui trước người lạ mới đến nhưng vì phép lịchsự, cô vẫn phải ngồi tiếp cô gái ấy. Cô không hiểu nổi rốt cuộc cô gáinày có mối quan hệ gì với ba người họ nữa. Có vẻ họ là họ hàng của nhau, cô gái có gương mặt lai rất giống Chí Linh, đôi mắt hổ phách xinh đẹpnhư Hiểu Minh, lại vừa bảo yêu Thi sẽ loạn luân. Rốt cục là thế nào?

Mãi đăm chiêu suy nghĩ, Thư giật mình khi bị tiếng vỗ tay của cô gái thức tỉnh, chú tâm lắng nghe.

\_ Hi cô gái xinh đẹp, chúng ta làm chị em tốt nhé, gọi tôi là Ella.

Trong cơn mơ mụ mị.

Tôi đang ở đâu đây? Tại sao mọi thứ lại trắng xoá như vậy? Cứnhư tôi đang rơi vào một khoảng không vô tận, không hề có lốithoát. Mọi thứ đều trắng toát. Không gian mênh mông vô cùng.

Tôi lang thang trong khung cảnh rộng lớn vô tận này. Không cảm nhậnđược gì cả. Ánh sáng trắng cứ bao bọc xung quanh. Tôi không tìm ra được cánh cửa nào để thoát thân cả. Cảm giác thật hoangmang. Đáng sợ quá!

Đột nhiên, thứ ánh sáng chói loà tự nhiên rọi đến tôi. Tôi đưatay cản bớt những phân tử ánh sáng đang chực ào vào võng mạccủa mình. Ánh sáng kết tụ thành một khung hình chữ nhậtđứng, là một cánh cửa lớn. Mừng quá! Tìm ra lối thoát rồi!

Tôi cố sức chạy đến cánh cửa đang mở ra. Cảm thấy chạy mànhẹ tênh, chẳng có chút mệt mỏi nào. Tôi gắng hết sức vượtqua cánh cửa đó. Ánh sáng trắng lùi lại sau phía sau, tôi đãđến một nơi xa lạ khác.

Tiếng rạt rào, rạt rào và bàn chân nhồn nhột. Trước mắt tôi,biển xanh trong vắt lấp lánh như thuỷ tinh. Ánh sáng cam dịucủa mặt trời chảy dài trên bờ cát. Mây lang thang trôi dạt khắp nơi. Những rặng dừa và phi lao rung lao xao trong gió. Tiếng hải âu chao trên đỉnh đầu, kêu ồn ả. Sao tôi lại đứng trước biển cơ chứ?

Phía sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng cười nói vui vẻ, lanhlảnh của những đứa trẻ. Tôi quay đầu nhìn, có hai đứa bé chạy ngang qua tôi. Đứa bé trai có tóc nâu nâu, cơ thể bé phúngphính đáng yêu. Đứa bé đó có đôi mắt thật đặc biệt, nó nhưlàm từ đá hổ phách, trong veo và lanh lợi vô cùng. Đứa bé trai đẹp quá! Đẹp chẳng thua kém Thiên Thần!

Phía sau, đứa bé gái mái tóc ngắn, để mái bằng, gương mặtxinh xắn như búp bê đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhócphía trước. Cô bé quen quá! Hình như... Không! Chính xác là embé trong tấm hình tôi đã lấy trong phòng của ba - cô bé có đôimắt màu xám tro kì lạ, giống như tôi.

Hình như cả hai đứa bé không nhìn thấy tôi, chúng líu ríu chạy ào ra bờ biển, trên tay cầm hai cái làn nhỏ. Tôi tò mò đuổitheo chúng, hai đứa bé vừa cười vừa nói, giọng nói ngọng nghịucủa trẻ con thật đáng yêu.

Thì ra hai nhóc con đó bắt sao biển. Những chú sao biển trôidạt trên bờ biển vắng, màu sắc xinh đẹp. Tôi khựng chân, đứngphía xa, có một điều ít ai biết: tôi sợ nước. Mỗi lần ra biển chơi, tôi chỉ dám ngồi trên bờ đắp lâu đài cát, chưa bao giờtôi dám đi bơi. Mỗi lần đặt chân đến nơi nhiều nước, tôi lạicảm giác rất sợ hãi. Cảm giác cứ như mình đang chết đuối.Thấy nước là run cấy, chẳng còn tinh thần gì cả. Bởi vậy, tôi không biết bơi. Nhìn hai đứa bé chừng ba, bốn tuổi đùa nghịchở bãi biển vắng, lòng tôi chợt dâng lên nỗi bất an vô cùng.

Hai em bé thi nhau đi theo bờ cát bắt sao biển. Bé trai xoắn caoquần, da thịt trắng trẻo, trông thật yêu quá. Đứa bé gái mặcváy trắng in hoa đỏ hăng hái nhặt những chú sao bỏ vào chiếclàn trên tay.

\_ Tiểu Bạch! Ở đây có nhiều sao biển lắm này! - Bé trai cất to giọng réo gọi, tay vẫy vẫy em bé gái chạy theo.

Tôi lẩm bẩm: Tiểu Bạch?. Đây không phải cái tên mà tiếng nóibí ẩn hay gọi trong tiềm thức tôi sao? Vậy... Em bé mắt xám tro là Tiểu Bạch? Tại sao tôi lại nghe những tiếng gọi kì lạ vang lên tên gọi này?

Bé gái đuổi theo, vui vẻ:

\_ Nhím ơi, xem chú sao biển này có to hay không?

\_ To á? - Đôi mắt hổ phách đắc ý, bé trai giơ con sao biển trong cái làn của mình lên. - Làm sao to bằng con của nhím chứ!

\_ Chúng ta cá xem ai bắt nhiều sao biển hơn nhé! - Bé gái lém lỉnh nháy mắt.

Thế rồi hai dáng vóc nhỏ bé kia nhanh nhẹn tách xa nhau, mỗi đứa một góc riêng, hăm hở đi nhặt sao biển.

Tôi đứng nhìn chúng, như là mình chỉ là người vô hình. Ánhnắng hắt vào hai thân ảnh kia, trở thành những vệt bóng lùntịt, vô cùng đáng yêu. Tôi ngỡ ngàng tìm kiếm, tại sao không có cái bóng của tôi?

\_ Tiểu Bạch! Xem nhiều sao biển chưa này! - Bé nhím vui vẻngoắc ngoắc cô bé đến bên mình. Cậu bé đi dần ra biển, đến khi nước biển dâng hơn đầu gối của cậu.

Tiểu Bạch xách cái làn của mình tới, có vẻ như cô bé khôngnhặt được nhiều sao biển như nhím. Cô bé phụng phịu:

\_ Ưm, sao nhím có nhiều sao biển hơn Băng Nhi chứ? Không chịu đâu! Cho Băng Nhi bớt đi!

Cậu nhóc tíu tít cười, cánh môi hồng nhạt dẩu dẩu:

\_ Không cho! Không cho! Đây là sao biển của nhím!

Bé gái ngang bướng đuổi theo nhóc con, đưa tay cướp sao biển từlàn của bé trai. Hai đứa bé chạy ra biển xa hơn. Thật ra, vớivóc dáng nhỏ thó đó thì mực nước có sâu, còn cỡ chiều caocủa tôi thì chắc chưa tới đầu gối. Tôi lo lắng nhìn hai đứatrẻ đang lộn xộn ngoài xa. Hai bé hoàn toàn không thấy tôi.

Bé trai bắt đầu nổi cáu khi cô bé phá bỉnh cậu, số sao mà cậu nhặt được bị cô lần lượt bắt thả về biển.

\_ Tiểu Bạch chơi xấu quá! Bỏ ra! Không được lấy sao của nhímnữa! - Bé quay vòng vòng né tránh, cặp mày cau lại, hai tay cố đẩy cô bé ra xa mình.

Tiểu Bạch cứ lấn lới, đầy vui thích, mặc kệ phản ứng giẫy nảy của bé nhím.

\_ Cho Băng Nhi đi mà! Hi ha! Sao biển chạy hết rồi! Nhím mất sao biển rồi!

\_ Buông ra! Không được phá nữa!

\_ Sao biển chạy nữa nè! Sao biển bơi mất rồi! Lêu lêu!

\_ Băng Nhi! - Nhím hét lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận dỗi.Cậu bé đẩy ngã cô bé té nhào xuống nước và nhặt sao biểncủa mình.

Thình lình, con sóng mạnh ập tới khiến Tiểu Bạch không đứngdậy kịp mà bị cuốn đi, có tiếng hét thất thanh của Tiểu Bạchvà gương mặt hốt hoảng của bé nhím tràn tới.

\_ Cứu, cứu! A! Cứu! - Tiểu Bạch ú ớ bị chìm dần trong lànnước. Nhím nhỏ vứt cái làn sang một bên, vội vàng đuổi theo.Nhưng em ấy cũng chỉ là một em bé, làm sao có thể vật lộncùng con sóng hung hãn kia nổi.

Tôi bất ngờ, bỏ mặc nỗi kinh hãi với nước, vội vàng chạy ra đến biển. Nhưng...

Tại sao tôi chạm thấy nước mà không ướt? Sao tôi không chạm tayđến hai đứa bé kia được? Chẳng lẽ tôi thực sự đã vô hình,không thể chạm vào mọi thứ? Tôi bị sao thế này?

Bất lực nhìn Tiểu Bạch chìm dần trong dòng nước, lòng tôi như lửa đốt. Làm sao cứu em ấy đây?

Sốt ruột quá! Nhím nhỏ bỏ mặc em bé gái chơi vơi bị nước cuốn đi, chạy thoăn thoắt lên bờ, la hét lên:

\_ Cứu với! Cứu với! Tiểu Bạch bị chết đuối! Chú Phong ơi chú Phong! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Cứu! Cứu!

Bấy giờ tôi mới phát hiện, không xa bờ biển, lấp ló một toàbiệt thự trắng lộng lẫy. Nghe tiếng hét thất thanh, từ bêntrong biệt thự, ba bốn con người vội vã chạy ra ngoài. Chạyđầu là một người đàn ông anh tuấn đeo kính không gọng. A! Đó... đó là cái chú chụp hình với ba cơ mà! Cái chú đó! Đúng chúđó là cha của em bé gái. Ông ấy vội vàng lao xuống biển, bắtlấy cánh tay bé nhỏ ráng đưa lên cầu cứu của Tiểu Bạch. Rấtnhanh, ông bế được cô bé lên, xốc nước.

Nhím nhỏ chạy lại bám lấy chân một phụ nữ xinh đẹp, mếu máo khóc oà lên.

Tôi thấy người phụ nữ còn, đích thị chính là người mẹ bé gái lolắng tột độ, vội vàng đến xem tình trạng đứa bé bị chếtđuối.

Tiểu Bạch được hô hấp nhân tạo và ép tim nên dần tỉnh lại. Cô bé ho sặc sụa, khóc ngất.

Cô xinh đẹp bế bé nhím lên, hỏi han nguyên nhân mọi chuyện.Nhím lắc đầu, khóc rưng rứt. Tiểu Bạch dần tỉnh táo, chỉ vào nhím nhỏ, la hét, khóc lóc:

\_ Cha ơi! Nhím ăn hiếp con! Nhím đẩy con ngã xuống nước! Nhímxấu lắm! Con không muốn chơi với nhím nữa đâu! Hu oa!

## 56. Q.4 - Chương 2.3 : Giấc Mơ Quái Đản

Những người lớn liên tục dỗ dành. Bé nhím đưa đôi mắt vô tội nhìn xung quanh rồi cũng hét lên, vùng vẫy:

\_ Mẹ ơi, nhím không thích Tiểu Bạch đâu! Con muốn về nhà! Con không chơi với Băng Nhi nữa! Con ghét Băng Nhi!

Tôi đứng nhìn họ, những con người mang khí chất ưu tú vô cùng.Hai đứa bé đáng yêu đang giận dỗi. Họ phải cố dỗ dành hainhóc nhỏ nhín khóc. Tiếng khóc còn to hơn tiếng biển xô vàobờ. Cảnh tượng inh ỏi, buồn cười của trẻ con làm người lớnphải dở khóc, dở cười.

Ánh hoàng hôn cam đỏ rọi trên biển huy hoàng, những cái bóng đen dần, hút tôi vào trong bóng tối đó. Đen kịch!

Tôi lại đang ở đâu đây? Một màu đen tối bao trùm tịch mịch. Cảm giác vô cùng ngột ngạt. Rồi, tôi cảm giác rất nóng bức. Nơiđâu mà nóng thế này? Cảm giác như da tôi muốn bỏng. Nóng quá!

Ánh sáng dần mạnh mẽ ập vào mắt. Màu cam đỏ của lửa bao bọc quanh tôi. Tiếng lửa cháy lách cách thiêu đốt mọi thứ. Tôi nghe tiếng cột xà gãy rầm rầm. Tiếng hét cuồng loạn đầy bi thảm.

Cháy! Là một đám cháy kinh hoàng! Mọi thứ bị nhấn chìm trongbiển lửa hung hãn. Cảnh tượng chết chóc đập vào vào mắt tôi,rất sinh động. Tôi đang trực tiếp có mặt tại đây, và tôi đangđứng xem thần chết mang dần những con người xấu số đi.

Tựa như trong vỏ não có luồn điện xẹt qua, những hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí tôi, vô cùng đáng sợ.

\_ Hu hu, cha mẹ ơi! Cha mẹ ơi! Cha mẹ đâu rồi? Nóng quá! Tiểu Bạch nóng quá!

Em bé đang ở trong biển lửa đó, em ngã dài trong khoảng khônggian toàn lửa đỏ. Tiểu Bạch khóc nức nở. Một mảng tường đổsập xuống. Người phụ nữ hét lên, gọi to:

\_ Tiểu Bạch, chạy đi con! Chạy đi! Mau lên!

Cả hai mẹ con đều kẹt trong đám chạy. Tôi đứng nhìn họ. Bảnthân mình như một linh hồn chỉ biết vô lực nhìn họ dần chìmtrong lửa đỏ.

Sợ quá! Chưa bao giờ thấy sợ như thế này! Tôi muốn khóc lên!Cảm giác giữa sinh và tử sao mà mong manh quá! Làm sao cứu họđược đây? Tôi cảm giác như trong tim đang bị vỡ vụn ra. Một cảmgiác đau đớn không thể nói thành lời. Đau quá!

\_ Tiểu Bạch! Dạ Tuyết! Hai người có nghe không?

Trong lửa đỏ cao ngất, bóng dáng người đàn ông xông vào bêntrong, những vách tường càng đổ xuống dữ dội. Tôi quay lạinhìn, em bé bị đèn chùm rơi xuống đầu. Âm thanh rầm rầm nhưmuốn tàn sát hết mọi tiếng kêu cứu.

\_ Băng Nhi!

\_ Tiểu Bạch!

\_ Con ơi!!!

Bất chấp ngọn lửa hung tàn, người đàn ông xông vào trong. Vợvà con ông bị kẹt trong đám cháy đó. Đứa bé bị kẹt giữa sảnh và đèn chùm trên trần đã rớt xuống, va vào đầu nó. Người mẹ kẹt ở cầu thang, trước mặt bà bị chắn bởi hai cột trụ lửacháy kinh hoàng. Sức nóng mãnh liệt thiêu rụi mọi thứ mà nólướt qua.

Người mẹ nức nở gào thét lên:

\_ Cứu Băng Nhi! Hàn Phong, xin anh cứu con của chúng ta! Cứu nó ra trước đi! Băng Nhi! Băng Nhi!

\_ Anh sẽ quay lại!

Người đàn ông nhìn bà bằng con mắt cương quyết rồi bế thốc đứa bé đã bất tỉnh vượt qua đám lửa lớn.

Ám ảnh như vậy. Khắc sâu như vậy. Tôi che lấy miệng nhìn giađình đó chết trong ngọn lửa dữ. Đau đớn và bất lực cùng cực! Nước mắt đang tuôn phải không?

Rồi sau đó trần nhà run rẩy rớt từng thanh cột xuống, lửa chảy đỏ mọi nơi. Tôi thấy một mái kèo đang đập vào đầu mình. Lửasáng thiêu đốt!

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!

\_ ÁÁÁÁÁ! Cha mẹ cứu con!

Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Quả timtrong lòng ngực của tôi đập như điên loạn. Hình như có cả nước mắtmằn mặn xuống môi.

Chúa ơi! Tôi chưa bao giờ mơ thấy cơn ác mộng nào kinh khủng như thế này. Tất cả cứ như là thật ấy.

Tôi xem đồng hồ trên tủ đầu giường: 9 giờ sáng.

Đêm qua đến gần sáng tôi mới hoàn thành cảnh film, mệt mỏi bòvề nhà ngủ, ấy thế mà trong giấc ngủ lại chắc yên ổn. Vộivàng cắp lấy quyển sách kẹp hai tấm hình tôi đã giấu, tôi moihình ra, ngắm nhìn. Đúng là họ! Gia đình ba người: Hàn Phong,Dạ Tuyết và Tiểu Bạch. Là họ! Tôi đã mơ thấy họ! Sống động y như thật! Là họ! Không sai được!

Những giấc mơ quái đản làm tôi rùng mình sợ hãi. Trông thấy ba người đang mỉm cười hạnh phúc này, chợt như tôi thấy nụ cườiđó trở nên méo mó, đầy ma mị. Hoảng hồn, tôi gập nhanh quyểnsách lại, nhanh chóng đi rửa mặt.

Có lẽ hai hôm nay tôi đã suy nghĩ quá nhiều về họ mà đã mơthấy những điều bậy bạ, khủng khiếp như vậy. Tạt nước vàomặt cho thật tỉnh táo, tôi còn nghe lòng ngực mình đau thắt vì sợ hãi.

Mặt trời đã lên cao, nắng tạt vào phòng rạng rỡ. Tôi thay đồ,chải lại tóc. Dư âm của giấc mơ kì lạ vẫn làm tôi hãi hùng.

Tôi quyết định ra phố đi dạo một lát cho bình tâm lại. Giờ này chắc ba ra phòng khám rồi. Tôi không thấy Cherry. À, quên mấtnó bảo hôm nay đi dã ngoại với mấy đứa bạn.

Cột tóc cao lên. Tôi thấy mặt tôi tái xanh. Hít căng lồng ngực. Đừng sợ! Apple, đó chỉ là ác mộng mà!

Tình cờ, tôi kéo hộc tủ bàn trang điểm, trong cái hộp trangsức có cất một sợi dây chuyền thập tự màu đen. Là quà củaThư tặng tôi, phát hiện là tôi chưa đeo thử nó lần nào. Vì thế tôi đem nó ra, tần ngần.

Ánh sáng đen lấp lánh ma quái từ những viên kim cương đen thật thu hút. Sợi dây chuyền chiễm chệ trên cổ tôi.

Ủa? Hình như trên nhà kho áp mái có tiếng lục đục thì phải. Gì thế nhỉ?

Tôi tung cửa phòng, mò lên gác xếp. Chưa gì đã thấy con cún HạnhPhúc yêu quý của mình nhảy tưng tưng trước của nhà kho. Chắc chắn trongnhà kho là người quen nên nó mới mừng rỡ như vậy. Chắc là mẹ.

Cánh cửa bị đẩy ra, tôi nhòm mắt vào trong. Dáng áo phông trắng quen thuộc. Kẻ đó đang lục lọi gì đó trong nhà kho của tôi.

\_ Ê, kiếm gì đó? – Tôi đưa tay khều khều kẻ đang lúi húi kiếm tìm.

\_ Á! Giật cả mình – Dương Vĩ An bất ngờ quay đầu lại, mặt tái xanh nhìn tôi.

Tôi dụi mắt, nói:

\_ Có phải ăn trộm đâu mà thập thò vậy?

An phủi tay, đứng dậy nhìn tôi, rồi đi ra ngoài:

\_ Tính tìm cái xẻng trồng lại mấy luống hoa, mưa úng hết rồi.

Tôi nhíu mày, khó hiểu:

\_ Lần trước ông cằn nhằn tui những thứ nào thường dùng thì để dưới nhà đặng khi cần lấy cho tiện mà, sao giờ còn mò lên đây?

An gãi đầu, nhìn tôi, ấp úng:

\_ Ờ… thì… quên! – Rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. – Sao dậy sớm vậy? Nghe nói bà về trễ lắm mà?

Tôi đưa ánh mắt xét nét cậu, đa nghi:

\_ Thì kệ tui! Mà… ông làm gì mà bí ẩn vậy? Có chuyện gì giống tui phải không?

An lắc đầu nguầy nguậy, tỉnh bơ:

\_ Đâu có, có giấu diếm gì đâu! Cơ mà bà ổn chưa? Tính ghé thăm bà mà bàngủ chưa dậy, ráng ở nhà giữ nhà cho bác gái đi chợ. Tự kỉ quá đi trồnghoa thôi!

Tôi cười, cùng cậu đi ra khỏi phòng. Để ý nha, ánh mắt của Dương Vĩ An hôm nay rất kì lạ.

\_ Ổn rồi! Cảm ơn ông.

Tên con trai kì lạ này cười ôn nhu, nhưng vẫn có chút gượng gạo, cậu vuốt tóc tôi, vội vàng:

\_ Thôi bà dậy rồi thì tốt, tâm lí cũng khá rồi nên tui khỏi lo. Tui về trước nha, còn chở mẹ thăm bệnh.

Nói rồi cậu chưa kịp đợi tôi trả lời, đi thẳng xuống nhà, như là chạy trốn vậy.

\_ Nè, An, cái nón!

Rồi xong, đi mất tiêu rồi! Tôi nhìn theo cái dáng cao gầy đó phóng lênxe đạp rời khỏi nhà tôi thật nhanh mà phát sinh âu lo trong lòng. Hìnhnhư Dương Vĩ An hôm nay có gì đó là lạ thì phải!

## 57. Q.4 - Chương 3.1 : Sợi Dây Chuyền Chữ Thập

Phố mùa hè ngập tràn hoa nắng. Dòng xe cộ đan xen nhau thành những lốingược xuôi nơi ngã tư. Tôi đứng ở cột đèn giao thông, canh hướng băngđến trung tâm thương mại. Do lần trước bị xe chẹt mà giờ tôi thấy nhátcấy khi băng qua đường. Trung tâm thương mại ở trước mắt, dù sao điềuhoà trong đó cũng dễ chịu hơn thời tiết oi bức bên ngoài. Tôi vào đótrốn nắng.

Ngẫm lại, từ giấc mơ hôm qua đến biểu hiện của Vĩ An đều bao trùm một sự mơ hồ, khó hiểu. Chưa bao giờ tôi mơ thấy cơn ác mộng nào kinh khủngnhư vậy. Đó chưa hẳn là ác mộng, nó như là một chuỗi kí ức đứt đoạn được tua lại, ố mờ, đầy bí ẩn. Tôi thấy nó thật thân thuộc, cứ như tôi đãtừng trải qua, đã từng sống trong hoàn cảnh đó.

Buồn cười! Cô bé Hàn Băng đó và tôi khác xa nhau một trời một vực. Tôichỉ là một đứa con gái bình thường trong tầng lớp bình dân. Cô bé ấy từcách ăn mặc đến gia đình đều thuộc hàng quyền quý. Tại sao tôi lại mơthấy giấc mơ kì quặc đó được! Tôi mắc chứng hoang tưởng sao? Tôi cần gặp bác sĩ tâm lí!

Còn Dương Vĩ An, cậu ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà tôi. Cậuấy thông thạo mọi ngõ ngách trong nhà, cha tôi sớm xem An là đứa connuôi từ lâu, và An nhiều khi còn biết nhiều thứ trong ngôi nhà này hơncả tôi. Tự bao giờ An trở nên kì lạ? Tôi cảm nhận cả An và Di hình nhưcàng ngày càng bí hiểm, che giấu nhiều bí mật. Từ lúc cái nick Darknessxuất hiện, Di hay xét nét, quản thúc tôi như tội phạm tình nghi. Cậu ấythay đổi tính tình ngày càng rõ rệt. Khi mới biết nhau, có vẻ con ngườiđó ngoan hiền và lễ độ. Càng về sau, Khánh Di đã cởi mở, hoạt bát hơn,tôi còn thấy Di hơi tưng tửng. Nhưng giờ, Di thất thường, hay áp đặt tôi một cách bá đạo không rõ lí do, tính cách trở nên lạnh lùng, ngangngược. Tôi từng suy nghĩ cậu ta có bị đa nhân cách không nữa.

Và An, An đang giấu tôi điều gì đó. Tôi thực sự muốn biết cái điều kìquái vô hình gì đang dần đảo lộn mọi thứ của tôi. Cả ba, tôi thật sựkhông biết tìm lí lẽ nào lấp liếm cho thân thế của ông. Jimmy Trần -Trần Thanh Tâm, hai cái tên có mối quan hệ gắn kết với nhau. Tôi có thểthẳng thừng xác nhận cha đang che giấu một bí mật gì đó.

Rốt cục ba và gia đình người đàn ông tên Phong có dính líu gì đến nhau?Phải chăng quá khứ của ba là một bí mật vô cùng đáng sợ? Nếu không, bađâu cần che giấu như thế.

Tôi muốn truy tìm, khai quật lại những bí mật xưa. Lẩn khuất trong đó ắt có điều mờ ám.

Nhiệt độ bên trong trung tâm thương mại được giữ yên ở 25 độ. Không khí khoan khoái đánh bật cơn lờ đờ say nắng của tôi.

Những nhóm thiếu niên dạo quanh trong toà nhà này, cốt như tôi, vào đâytránh nóng. Những quý cô sang trọng bước ra từ một shop hàng hiệu cùngmấy túi đồ làm tôi thèm thuồng. Tôi đi theo thang máy cuốn lên tầng caohơn. Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, tôi đưa mắt nhìn sau lưng,những người lên cùng thang cuốn đang vui vẻ nói cười.

Trong vô tình, từ trên thang cuốn cao nhìn xuống, tôi chạm phải ánh mắtlãnh băng, thoáng qua rất nhanh rồi mất hút. Tôi hoa mắt sao?

Kì lạ! Rõ ràng là...

Tôi ngờ ngợ nghĩ suy rồi sớm quên bẵng nó khi bước tới khu giải trí.Chơi game điên cuồng, đổi xu đầy túi, tôi đang cố luyện trò gắp thú lênhàng cao thủ. Nếu có An ở đây, ắt rằng tôi đã có đầy thú nhồi bông rồi!An chơi gắp thú tuyệt cú mèo!

Tiếng nhạc xình xịch, tôi vui vẻ quậy phá trong khu giải trí, xong phè phởn gặm cánh gà ở một KFC nhỏ cùng một tầng lầu.

Phát sinh cảm giác cổ quái là hình như có ai đó đi theo mình. Ngộ nhỉ?Ảo giác thì cũng đâu mà thường xuyên thế? Cứ như có ai đó bám theo mình. Có tiếng chân đi theo dai dẳng, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai.

Tôi dâng nỗi nghi hoặc trong lòng. Có phải là tôi đang bị theo dõi? Ấychết! Ai đang theo dõi tôi? Họ muốn bắt cóc Apple đáng yêu này đòi tiềnchuộc ư?

Xuỳ, xuỳ, bắt cóc tôi có mà lỗ vốn. Nhà tôi thế nào mà lại có tiềnchuộc! Chả thằng bắt cóc nào ngu đến thế đâu. Tôi cố dọ dẫm xem nghi ngờ có người theo mình là đúng không, cố tình dẫn dụ người đó đi theo mình.

Quả nhiên là có một bóng Jacket đen đang đi theo tôi. Tôi nhìn thấy bóng mờ đó nhờ cửa kính của các shop thời trang. Tôi rảo nhanh bước, cáidáng cao cao đó cũng thúc chân nhanh lên. Tôi đi chậm, cái người đó cũng dãn khoảng cách ra. Cái đuôi nào dám lẽo đẽo theo bà? Fan cuồng chăng?

Lại nhảm nhí!

Vấn đề là làm sao cắt đuôi nó được? Hay ít ra tôi muốn biết người đó làai. Đôi chân thôi thúc tôi đi xuống lầu, vòng xuống tầng hầm trung tâm,nơi là bãi đậu xe bốn bánh. Chỗ đó sẽ vắng người hơn.

Hừ, dù sao tôi cũng đã đi nát cả trung tâm này rồi, chỗ ít người qua lại nhất chỉ có bãi giữ xe.

Nhanh như sóc, tôi len lỏi vào những dãy xe đậu san sát. Thân những chiếc xe lớn dễ dàng che chắn cái dáng bé nhỏ của tôi.

Lấp ló nhìn, tôi có thể thấy biểu hiện ngơ ngác của kẻ theo dõi. Hắn đội mũ lưỡi trai đen che thấp làm tôi không nhìn ra nổi. Cơ mà trông dánggã cũng quen quen. Gặp ở đâu rồi ý nhỉ?

Đối diện trước mặt là trụ cột lớn, sát bên tôi là thùng rác to. Tôi nép ở mui xe BMW màu xám, ráng nín thở vì mùi xăng xe tra tấn. Cái bóng đenđi dần về phía tôi.

Chết rồi! Làm sao đây? Tôi bị phát hiện rồi phải không?

Tôi cau mày âu lo, tim bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt di về hướng thùng rác, ở đó có một khúc cây dài cỡ sải tay để kế bên. Hay nhể? Đâu có khúc câyngon ghê! Hô hô, có vũ khí tự vệ rồi đây!

Tôi nhặt khúc cây, thoăn thoắt di chuyển nấp sau cột trụ, hồi hộp chờ đợi. Kẻ đi theo đang bước tới gần.

Cảm tử quân xông ra chống hắn hơn là bị hắn ép hết lối thoát. Xung quanh xe cộ chật chội, khó lòng xoay sở. Tôi cắn chặt môi, mồ hôi lăn dọcthái dương, rịn ra ở huyệt nhân trung. Dũng cảm lên! Đừng sợ!

\_ Hây!

VÙ VÚT! CỐP!

Tôi xông ra ngoài, nhanh chóng dùng cây phang tới tấp vào gã. Cây gỗ đập hụt vào trụ cột, gãy làm đôi. Cái bóng đen cực kì nhanh nhẹn đã né được đòn của tôi, quay ra chống đỡ.

Tôi lao cây gỗ vào gã, đánh tới tấp. Bàn tay đó mạnh mẽ túm được vũ khítrên tay tôi, vứt sang một bên. Tôi bắt đầu chuyền sang quyền, tấn côngdồn dập vào gã. Bóng Jacket không hề phản đòn, chỉ ra sức né, rồi gãnhanh chóng chụp được cổ tay tôi, khoá ngược tay tôi ra sau lưng.

Tôi vùng vằng hét lên, càng lúc lắc, tay càng ê ẩm vì bị gã bẻ ngược, gã mạnh kinh khủng:

\_ Ya! Bỏ tôi ra! Mi là ai? Đau quá! Bớ người ta! Bắt cóc! Bớ người ta!Ứm ứm ứm! - Loa phóng thanh đang sang sảng thì bàn tay đó đã thô bạo che miệng tôi lại. Tôi nghe tiếng thở hì hụi của hắn đang áp sau lưng mình. Len lén, mùi hương quen thuộc lảng vảng đến khoang mũi. Đó là...

Tôi muốn vung tay gã ra. Hạ sách, tôi nhe nanh phập một phát vào tay gã. Đau điếng, bàn tay đó bỏ khỏi miệng tôi. Thừa cơ, tôi đạp thật mạnh lên chân gã, nhanh nhạy lột chiếc mũ lưỡi trai xuống, uy mãnh đè vai hắnngã quỵ, tay đưa lên yết hầu của chiếc Jacket đen, siết chặt.

Hảo! Công nhận Apple ta đây oánh người đẹp y chang film Hồng Kông. Xungquanh đây chắc có camera, tôi muốn xin sang ra một đĩa cảnh tôi hạ gụccái tên theo đuôi này in đĩa tặng bà con trong lớp võ cũng được lắm!

\_ Mi là ai?

Con người đó cúi gằm mặt, thở hắt, mái tóc nâu lộ rõ mồn một. Gã vừa rên vừa tru tréo bằng chất giọng sắp hết hơi vì đau đớn:

\_ Ai da, bỏ ra! Cái con nhỏ cà tưng này! Cô đè lên vai tôi kìa! Đau quá!

Vừa nghe giọng nói, tôi bàng hoàng nhận ra ngay, vội vàng buông ra, đỡ gã dậy.

\_ Ủa? Đười ươi Anh Quốc?

\_ Đười ươi cái con khỉ! - Hắn liếc tôi nẹt cả lửa, đưa tay phủi bụi trên quần áo mình rồi xoa xoa cái vai khốn khổ vừa bị tôi đả thương.

Tôi ngây ngốc thộn ra nhìn hắn, đôi mắt nâu đỏ đang đầy bực bội. Mặt Hoàng Hiểu Minh cau lại hầm hứ tôi.

Minh nói:

\_ Ngoài cái chiêu đạp giò tiểu nhân đó ra cô không còn cách nào hạ tôi sao? Chân tôi vừa lành đã bị cái chân heo cô đạp phải!

Tôi phồng má, đăm đăm nhìn gã, đầy ngẫm nghĩ. Hoàng Hiểu Minh sao lại lọ mọ đi theo tôi từ sáng tới giờ cơ chứ?

\_ Hừm! Có một chiêu dẫm giò mà lần nào cũng dính. Hôm đụng xe, ở võđường, rồi bữa nay nữa, não cậu chả biết rút kinh nghiệm hay sao?

\_ Ơ hay! Cô vừa cắn vừa đạp kiểu đó siêu nhân cũng né không kịp. - Rồi hắn lầm bầm nhỏ hơn. - Chả biết có chích ngừa chưa nữa!

Tôi ứa gan, gằn lên:

\_ Cậu nói cái gì? - Tiếp tục hít thở phì phò, hỏi. - Tại sao lại đi theo tôi? Ý đồ gì đây?

Minh nhún vai tỉnh bơ, gương mặt đó hôm nay bớt xanh xao, nhưng đôi mắtlại thâm quầng như mất ngủ. Hắn bỏ tay vào túi, nhếch môi:

\_ Vớ vẩn! Tại sao tôi lại phải đi theo cô chứ?

\_ Lếu láo! Sáng giờ rõ ràng là cậu theo dõi tôi! Sao hả? Muốn đeo đuổi à? Xin lỗi, hết vé rồi nhé! - Giọng đầy tự tin.

Tên đười ươi đó nhăn mặt, tặc lưỡi, đưa tay sờ trán tôi, xỉ vả:

\_ Ấm đầu cơ à? Thiếu gia đây gu thẩm mỹ chưa xuống cấp vậy đâu! Tôi cóthể ưa một đứa đứng chưa tới vai mình, phẳng như ti vi tinh thể lỏng làm đối tượng đeo đuổi à? Nực cười!

Cái gì? Tên này dám hạ thấp nhan sắc tôi đến thế à? Tôi đứng tới tai hắn chứ chỉ tới vai hắn hồi nào? Ta đây mà thiếu điện, thiếu nước ư? Mắthắn có vấn đề à? Người gì chả có chút mắt thẩm mỹ gì hết! Ta khinh!

\_ Cậu..! - Chưa kịp phản pháo tôi đã bị chặn họng.

\_ Sao chứ? Tức lắm hả? Tôi nói đúng sự thật nên cô đâu cãi được!

Hây da! Tức chết mà! Cái điệu bộ ngang như cua này tên ôn thần đó đãnhại lại y như hôm hắn tông xe vào tôi. Cái mặt khinh khỉnh của tên đólàm tôi uất ức không chịu nổi. Mà thôi đi! Kèo nèo với hắn thì có ích gì chứ! Nếu hắn muốn gây sự thì tôi chả muốn quan tâm. Bây giờ tôi muốn về nhà! Chả thèm đôi co với hắn.

Nén cục giận, tôi giữ khoảng cách với Minh, hỏi lần cuối:

\_ Nếu không có lí do chính đáng tôi sẽ gán ghép cậu là một tên biến thái, bệnh hoạn. Nói cho rõ, cấm bỡn cợt nữa!

Hoàng Hiểu Minh thở dài, cúi đầu day trán, gương mặt đó trở lại bình thản, tĩnh lặng như mọi khi, hắn nói tỉnh bơ:

\_ Okay, nghiêm túc thì nghiêm túc. - Rồi ánh mắt hổ phách chăm chú nhìntôi, ánh nhìn hạ thấp dần, thô thiển nhìn trơ trơ vào ngực tôi. - Cáiđó...

Tôi thảng thốt, đưa tay lên che ngực:

\_ Cậu! Cậu! Đồ...

\_ Tôi nói sợi dây chuyền trên cổ thím kia kìa! - Minh lại thở dài ngán ngẫm nhìn tôi.

Tôi cúi đầu đưa tay nâng sợi dây chuyền thập tự màu đen lên ngắm nhìn, rồi e dè:

\_ Sáng giờ theo tôi là vì nó? Nghèo đến mức đi giựt dây chuyền sao Hoàng thiếu gia?

Chất giọng kia trở nên lạnh lùng, hắn lườm tôi:

\_ Tôi muốn lấy lại nó. Sợi dây chuyền đó là của tôi!

\_ Cái...cái gì chớ? Của cậu? - Môi tôi cong lên, ý giễu cợt.

Tên con trai mặc kệ biểu hiện của tôi. Chân mày thanh tú cau lại, Minh tiến gần tôi, nói đầy thành khẩn:

\_ Một cô gái xinh đẹp đã tặng nó cho cô. Tôi đã đánh rơi nó. Cô xem, nógiống hệt vết xăm sau gáy tôi! - Minh vừa nói vừa xoay cổ chỉ tôi vếtxăm thập tự trên cổ cậu.

Wow! Công nhận là giống thật! Cơ mà tôi không tin.

\_ Xí, biết đâu đây là một kiểu dáng rất phổ biến, nhiều người cũng có hình xăm như thế rồi sao?

Minh có vẻ nóng nảy, hắn dồn bước ép tôi vào cột trụ, giọng nói cố kiềm chế:

\_ Đừng chọc tôi nổi điên. Trả lại nó cho tôi đi! Hoặc cô muốn đổi nó bao nhiêu...

\_ Tiền chứ gì? - Tôi ngắt lời, cười mỉa. - Haizz, đúng là giang sơn dễđổi, bản tính khó dời. Ngàn năm cậu vẫn là người dùng tiền để giảiquyết vấn đề. Tôi ghét điều đấy. Và dù nó là của cậu nhưng cậu đã muốntrao đổi bằng tiền như thế gì tôi cũng không bao giờ trả lại. Cậu rấtgiàu có mà, sao không mua lại cái khác?

\_ Không có sợi thứ hai đâu! - Chất giọng mang theo vẻ kích động. - Tôi sẽ biết ơn cô nếu cô trả nó cho tôi!

## 58. Q.4 - Chương 3.2 : Sợi Dây Chuyền Chữ Thập

Tôi giơ ngón trỏ huơ trước mặt hắn, tay còn lại túm chặt cổ áo, che đi sợi dây chuyền.

\_ Never!

\_ Làm ơn! Tôi xin cô! - Gương mặt người thiếu niên khẩn thiết, đôi mắtto long lanh lên trông thật đáng yêu. À không, là đáng ghét.

Tôi lạnh nhạt, kênh mặt:

\_ Tránh ra trước khi tôi truy hô cậu quấy rối tôi.

Trái lại, Minh càng áp sát, nhốt chặt tôi tựa vào cột, tình thế vô cùng ám muội, hắn không hề chùn bước.

\_ Trả cho tôi! Nếu không đừng trách tôi dùng bạo lực! - Bàn tay đó thò tới cổ tôi, đe doạ.

Gừ, chưa biết mùi chưa tởn mà! Chị đây sẽ làm em tởn mặt vì dám đe doạchị! Cậu dám làm gì tôi chứ? Bóp cổ tôi chết rồi lấy lại nó à? Bóp đi!Ta đây thách đố với mi đấy!

\_ Tránh ra! Tôi hét lên đấy!

Tay tên ác ma đó giơ dần lên cổ tôi, ánh mắt man rợ nhìn tôi không chớpmi. Tôi cười cũng man rợ chả kém, mắt giương lên thách thức.

\_ BỚ NGƯỜI TA CƯỠNG HIẾP! BỚ NGƯỜI TA YÊU RÂU XANH QUẤY RỐI THIẾU NỮ! CỨU TÔI VỚI!!!

Âm thanh cực lớn. Tôi đã vặn hết âm lượng lên mà hét. Tiếng hét vangtrong bãi giữ xe thành ngàn tiếng vọng đổ về. Mặt Hiểu Minh trắng chạchvì khiếp đảm.

Xung quanh, tiếng hét oanh vàng của tôi đã thu hút được bảo an và một số người mua sắm đang đi lấy xe ở trong hầm. Nhanh chóng, họ phát hiện một mỹ nam thiếu niên đang bao lấy, ép sát một đứa con gái trong góc cột.Tư thế này không nghĩ bậy được mới lạ.

\_ Này! Anh kia! Đang làm gì đó? - Chú bảo an vác theo cây baton chạytới, huýt còi hoét hoét. Mọi người bu kín chỗ chúng tôi, tò mò.

Tôi nhanh chóng xô hắn ra, núp vào lưng chú bảo an, thút thít:

\_ Chú ơi, hắn...hắn... Hức... Hức...

Tiếng bàn tán, có lời khó nghe chỉa thẳng vào tên đười ươi đó mà bùngphát. Ha ha, cho đáng đời! Lần nào cũng bị tôi hại cho ê chề thế này! Ha ha, trông cái mặt hắn thộn ra buồn cười chết đi được!

Minh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn tôi. Vẫn vẻ mặt tỉnhbơ, có phần ngơ ngác. Từ từ, ánh mắt đó hạ dần xuống, bỏ ngoài tai tiếng xì xầm, bàn tán, chử.i bới của mọi người. Chất giọng ấm nồng, đầy tìnhcảm, tên ôn dịch nhìn tôi đầy quyến luyến:

\_ Anh xin lỗi! - Đôi mắt rung rinh sũng nước. Hắn đang muốn làm cái quái gì đây?

Tôi trơ ra, nhìn hắn chăm chăm. Minh tiếp túc nói bằng vẻ vô cùng khổ tâm và tội nghiệp, hắn đi dần đến, nắm lấy tay tôi:

\_ Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Anh chỉ muốn giải thích với em lần cuốithôi mà! Em không thể lắng nghe anh được sao? Anh có lỗi! Em đừng bỏ mặc anh như thế! Nghe anh giải thích đi! Anh xin em! Đừng chia tay mà! Anhyêu em! Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng xin em đừng hờ hững với anh!Xin em! - Rồi ôm trọn tôi vào lòng. Tôi thề là tôi đã hoá đá tại chỗ tựkhi hắn nói.

Tôi khẽ lầm bầm, rít răng:

\_ Cậu muốn giở trò gì đó hả?

Minh ém đầu tôi vào vai hắn, tiếp tục bù lu bù loa với mấy câu sướt mướt rợn cả da gà. Minh quay sang mọi người, nhỏ nhẹ giải thích:

\_ Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi cãi nhau. Cô đòi chia tay và bỏđi. Tôi cố giữ cô ấy lại thì cô hét lên như thế! - Bộ mặt uỷ khuất làmtôi đớ cả lưỡi.

Mọi người ồ ra, vỡ lẽ.

\_ Làm giật cả mình! Cô gái trẻ, cái gì thì bình tĩnh! Sao nói bạn trai là yêu râu xanh cơ chứ!

\_ Tụi trẻ thiệt là! Làm giật cả mình!

\_ Cô bé kì ghê! Có bạn trai đẹp thế này mà đòi bỏ à? Không tiếc sao? Nhường cho chị với!

Chú bảo an cũng lắc đầu nhìn tôi, thở dài:

\_ Thôi chuyện riêng tư, hai anh chị có thể đi chỗ khác giải quyết, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người!

WHAT??? Cái gì thế này? Người yêu? Bạn trai? Chia tay? Cái gì tùm lum thế này?

Tôi thở hồng hộc, cố vùng khỏi vòng tay của tên ma quỷ đó, chử.i làu bàu:

\_ Bỏ tôi ra! Đồ xấu xa! - Kèm theo cú giẫm chân sở trường.

BỘP!

\_ Hụt rồi! - Hiểu Minh xảo quyệt cười, nháy mắt thì thầm. - Bao nhiêutrò của cô tôi đều miễn nhiễm hết rồi! Im lặng nếu không muốn bị tôibiến thành kẻ ngoại tình, trắc nết hay xấu xa gì đó.

Nói rồi, hắn cười niềm nở chào mọi người, vừa ôm tôi bước lê dần đến một chiếc Bugatti gần đó. Tôi xù lông, muốn thét lên nhưng lại bị hắn uyhiếp không tiếc thương.

\_ Cô mà hét nữa tôi sẽ nhét tất thối vào miệng cô thật đấy!

\_ Cậu!

\_ Ngồi im! - Hắn trợn mắt, cài dây an toàn cho tôi mà mặt hình sự như muốn giết người!

Tôi gào lên không phục, đòi mở cửa xe, lại la hét nổ trời:

\_ Bỏ ra! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đưa tôi đi đâu?

Quán kem Dodo.

Muỗng kem thứ nhất được múc ra khỏi ly, tôi tao nhã cho kem vào miệng.Vị mát lạnh lan tận trong cổ họng. Mùi trà xanh ngào ngạt bay lên mũithơm nồng. Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhìn tôi, dường như đôi mắt mọihôm tựa được bao bọc một lớp băng mỏng đã tan chảy, đôi mắt đó long lanh và linh hoạt vô cùng. Minh ngồi đối diện. Phải, chính xác là hắn đangnhìn chòng chọc vào tôi, nhìn như sắp rớt cả hai con mắt vốn đã to trònđó ra khỏi hốc mắt.

\_ Nhìn gì chứ? - Viên kem trà xanh nhanh chóng được tẩu tán, tôi múctiếp vị kem vani vào miệng. Vừa ăn, tôi vừa nhướn mắt. - Không ăn là tôi ăn nốt phần của cậu à!

Sau lời đó, Hoàng Hiểu Minh mới nhìn về ly kem của mình, màu chocolateđắng nâu đen trong chiếc ly kiểu cách. Cậu đưa muỗng lên, bắt đầu ăn.

Rất nhanh. Loáng tý ba viên kem trong ly đã hết sạch. Cậu ta ăn khôngcần nhìn mặt ai, ăn vô tư như một đưa trẻ, ăn ngấu nghiến đến nổi kemdính lên mép. Chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm vòng quanh cánh môi sớm đã đỏlựng vì lạnh. Con người đó không hề chú ý đến tôi, vét đến cạn đáy lymới thoả mãn ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói:

\_ Xong rồi.

\_ Cậu ăn cứ như bị bỏ đói rất lâu ấy. Ăn vậy không sợ viêm họng à?

Minh thơ thẩn xoa cái môi chắc đã tê rần do kem lạnh của mình, thản nhiên:

\_ Vì thế mà tôi mới bị cấm ăn kem.

Quái nhân! Ban nãy mặt còn hầm hầm như quỷ sứ, ăn xong ly kem hoá thànhdễ chịu, có phần vui thích thế này sao? Dường như tên đười ươi này rấtthích ăn kem. Kì dị thật chứ! Nhất quyết lôi tôi lên xe, hăm doạ đủđiều, cuối cùng lại đãi tôi đi ăn kem. Hay hắn đang dụ khị tôi như connít để lấy sợi dây chuyền nhỉ?

Tôi chau mày:

\_ Dường như cậu đang vui?

Hoàng Hiểu Minh nheo mắt nhỏ lại, khoanh tay lên chiếc bàn kính.

\_ Được làm một điều đã bị cấm cản từ lâu quả là hơi phấn chấn.

\_ Cấm cản? - Tôi chồm mặt. - Là ăn kem?

Hiểu Minh ngã lưng ra chiếc ghế đệm màu cam bắt mắt, chiếc Jacket đã bỏngoài xe. Tên huấn luyện viên mặc áo phông trắng. Và tôi nhớ rõ ràng làtrang phục của hắn chỉ thường có màu đen. Hôm nay tôi mới thấy hắn mặcáo trắng (trừ bộ võ phục trắng không tính). Xem ra màu trắng trông người đó thanh nhã, dễ gần hơn là sắc đen đơn độc, lạnh lùng.

Tiếng nói rất nhẹ, trong trong, thì thào như gió, hơi ngập ngừng như đang kể tin mật.

\_ Hồi nhỏ tôi rất thích ăn kem. Tôi có thể ăn kem thay cả bữa ăn. Mỗilần tôi đều ăn hết năm ly kem, ăn đến nấc cục, lưỡi tê rần vẫn muốn ăn.Tôi chỉ có một đối thủ đáng gờm là con gái của bạn mẹ tôi, con nhỏ trạctuổi và ăn kem rất giỏi. Có lần tôi cá với nó xem ai ăn xem giỏi hơn,cuối cùng tôi đã thua. Con bé thắng và trêu tôi không giỏi bằng. Nhưngkết quả đó không tệ hại bằng việc tôi và nó cùng bị viêm phổi. Hậu quảlà từ đó hễ tôi và nó mà ăn kem là sẽ bị đánh đòn ngay. Nên rất lâu, rất lâu tôi mới dám trốn đi ăn kem. Lớn lên vẫn không bỏ. Cơ mà ăn xong lại bị phạt. Hôm nay không có quản gia theo cùng nên không trốn đi ăn kemquả là mất đi cơ hội ngàn vàng.

Wow! Lần đầu tiên tôi nghe hắn nói một hơi dài và tự nhiên như vậy.Không phải là mấy câu đá đểu thường lệ, không phải giọng điệu kênh kiệukhó ưa. Hắn thân thiện đến làm tôi sợ là hắn đang bị ấm đầu.

Tôi không ưa Hoàng Hiểu Minh. Tôi nghi ngờ tất cả mọi đều do hắn diễn,kể cả việc tiếp xúc với tôi. Hiểu Minh khi lãnh cảm, ngang tàn, khi nồng nhiệt, kì quái như trẻ con. Đâu mới chính là con người thật của hắn? Và mối quan hệ giữa Minh và Chí Linh là bạn bè sao?

Tôi im lặng, đắn đo suy nghĩ. Chốc chốc, tôi lại thấy hắn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền thập tự trên cổ tôi.

\_ Này, ăn chưa đã phải không?

\_ ... ???

Tôi chợt liếng láo, cười hất hàm:

\_ Ê! Thi không?

\_ Gì chứ? - Minh chớp mắt.

\_ Ăn kem. - Kèm theo cái nháy mắt ranh ma.

\_ Ưm! - Minh lắc đầu. - Nhỡ viêm họng thật Alex lại cằn nhằn tôi nữa đấy.

\_ Alex, Alex, cái anh tóc vàng đó sao giống bảo mẫu cậu quá! - Tôi bĩu môi.

Ánh mắt tên đười ươi Anh Quốc sa sầm, rồi kéo tay anh phục vụ đang đi ngang qua, nhếch môi:

\_ Cho tôi thêm 10 ly kem chocolate đắng.

Tôi thấy anh phục vụ đang mở tròn mắt, há hốc mồm.

Nhướn mày, tôi quệt mũi:

\_ Này, này, ăn hết không đấy?

\_ Mỗi người 5 ly, ai ăn trước thắng. - Minh giải thích luật chơi một cách súc tích nhất.

\_ Okay! Dân chơi không sợ mưa rơi!

10 ly kem trải dọc trên bàn, tôi xếp chúng thành 2 hàng, mỗi hàng 5 ly.Ánh mắt lườm lườm đánh giá đối thủ, tôi tém môi, tập trung.

\_ Chuẩn bị... 1... 2... 3...

Vừa dứt hiệu lệnh, hai đứa thiếu niên, một nam một nữ vội vã chụp ly ănngấu nghiến. Tôi thấy cổ họng mình lạnh ngắt, tê dại cả khoang miệng. Vị kem beo béo, đăng đắng. Tôi liếc mắt sang tên con trai, hắn ăn như mađói, chiếc muỗng thoăn thoắt trên tay. Ăn điên cuồng. Tôi cảm thấy cảnội tạng của mình như đông thành đá. Hoàng Hiểu Minh tiếp tục xử ly kemthứ hai, tôi cũng vừa ăn xong một ly. Hừ hừ, đó là thiếu gia luôn lễnghi phép tắc sao? Y chang như nhóc con ham ăn, đôi mắt láu liêng, vừaăn vừa cười.

## 59. Q.4 - Chương 3.3 : Sợi Dây Chuyền Chữ Thập

Ặc ặc, lạnh chết mất! Miệng tôi cóng hết cả rồi. Ly kem thứ tư gần hết,bụng tôi đã no óc ách. Hự hự, vốn tự tin xử đẹp 5 ly, nhưng mà giờ tôithấy hối hận thật rồi! Trời ơi! No quá!

Còn nửa ly cuối cùng, Minh nhìn cái mặt méo xệch của tôi, đắc ý:

\_ Thế nào? Thua rồi phải không? Ai ăn thua trả hết chầu nhé!

Cái gì? Hết chầu này á? Hơ hơ, 12 ly kem ư? Chết rồi! Tốn mấy trăm ngànchứ chả chơi. Tôi thất thần, bấm bụng cố gắng. Mà... Thực ra tôi đã thấy gương mặt của Minh cũng đã tái lã.

Hai gương mặt đỏ rần, tôi và hắn dường như là ăn xong cùng một lúc. Vừaxong, tôi đã vội chụp nhanh ly nước lọc uống một hơi để giải phóng cơnlạnh se sắt kia. Tôi phát sởn da gà vì cóng. Hoàng Hiểu Minh run mình,thều thào, môi và mũi đỏ ửng:

\_ Khụ khụ... Sắp tắt tiếng thật rồi! Tôi thắng!

Tôi bĩu môi, nhìn chồng ly đã sạch kem, ngán ngẫm:

\_ Giá như lúc nãy tôi không ăn KFC thì giờ thắng rồi! No muốn nôn ra luôn!

Tên thiếu gia tỏ ra khoái chí, nheo nheo hàng mi rậm đen lại:

\_ Chầu này cô trả.

Gừ! Tức chết mà! Thì ra lôi tôi đến đây, ý định mời tôi ăn kem hoá rabắt tôi bao hắn ăn à? Tên này quả là siêu lừa đảo mà! Hừ hừ! Tôi muốnnhào tới bóp cổ cái gương mặt tí tởn đó. Hoàng Hiểu Minh thật xấu xa!

Đếm đếm lẩm bẩm tính tiền, tôi muốn độn thổ xuống đất, lí nhí:

\_ Không đủ tiền!

\_ Được, tôi trả!

Tôi đa nghi:

\_ Với điều kiện?

Minh đáp:

\_ Trả lại sợi dây chuyền cho tôi.

Hứ! Biết ngay mà! Tên này dùng mọi chiêu trò chỉ là muốn lấy lại sợi dây chuyền đó thôi. Đồ xảo trá!

Chiếc quạt phun sương tản mát, mang theo những bụi nước li ti làm dịu đi cái nắng ngày hè. Quán đông khách, đa phần là trẻ con. Có chú bé ăn kem kế bàn tôi, chốc chốc nó lại nhìn bọn tôi, cười khì khì.

Một quán kem hạng sang ít nhất một ly kem cũng giá vài chục nghìn, hơn chục ly ở đây, trả xong là tán gia bại sản mất!

Tôi đưa tay day môi, cẩn trọng liếc mắt quan sát đối tượng. Hoàng HiểuMinh càng nhìn thì lại rõ ra cái tư chất nửa người lớn, nửa trẻ con.Ngoài cách cư xử lạnh nhạt thì cái tính lừa đảo, trêu chọc người khácthật là con nít.

Nhưng cảm giác của tôi chỉ dừng lại ở việc đánh giá khách quan. Có vẻnhư nhìn nhiều người dung mạo tuấn tú quá mà tôi thấy chai lì với mỹ nam rồi. Nhất là Hiểu Minh, kẻ chưa xác định là bạn hay thù, tôi càng không muốn nảy sinh bất cứ cảm tình hay mê mẩn gì.

\_ Tôi không trả. Đã bảo từ đầu, tôi ghét kẻ vung tiền ra giải quyết vấnđề. Dù cậu bắt tôi nợ chầu kem này thì tôi cũng không thèm đem sợi dâychuyền ra thế chấp bù nợ.

Khảng khái trả lời, tôi quay mặc chỗ khác, kẻo người đó tưởng tôi mê mệt nhan sắc hắn thì phiền lắm!

Minh thở dài, thất vọng gục mặt xuống bàn.

\_ Tôi muốn phát điên vì mất đó. Tôi sắp lật tung cả thế giới để tìm nó.Tôi thở phào vì biết cô đang giữ nó, tôi dùng cả bạo lực, nhượng bộ, mưu kế để lấy lại nó. Nhưng cô không muốn trả nó. Phải làm sao đây? Cáchnào cô mới chịu trả nó cho tôi?

Trả à? Đơn giản là tháo nó xuống và đưa cho cậu. Hờ hờ, tôi không bao giờ làm điều đó đâu!

\_ Trả cho cậu ư? – Tôi cười. – Mơ đi! – Lườm hắn bén ngọt.

Vài nét xám tái vụt qua trên cơ mặt tên thiếu gia, nhìn hắn buồn thiu,mắt cụp xuống buồn rầu. Bên ngoài trời, nắng vừa hạ, cơn gió khô hanh ập tới mang theo bụi mù bay lên không trung. Tôi lơ đờ ngáp dài, vân vêmặt dây chuyền, những viên kim cương đen bắt nắng lại tỏa ra thứ ánhsáng hấp lực mê hoặc lòng người.

\_ Chứng cớ đâu mà cậu nói là của cậu?

Hoàng Hiểu Minh thở dài, màu mắt hổ phách sậm lại, trong tròng mắt tôithấy có những mạch máu đỏ vằn, cậu ta lấy trong bóp tiền một tấm ảnh đã cũ màu, đưa cho tôi.

Trong ảnh là một đứa bé chừng 10 tuổi và một em bé chừng 3, 4 tuổi đangnắm tay nhau, gương mặt rất giống nhau, đôi mắt tròn xoe như bi ve, datrắng và gương mặt thon thon thanh tú. Là anh em ư?

Minh chỉ vào cổ đứa bé trai lớn:

\_ Là tôi đấy. Thấy cái sợi dây chuyền trong ảnh, tôi đang đeo trên cổ không? Là nó đấy. – Chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Nhưng tôi không quan tâm điều đó, mải mê ngắm nhìn hai đứa bé xinh trai:

\_ Wow! Mason (\*)!

Hắn cốc đầu tôi:

\_ Xùy, nó là Jeremy.

\_ Em bé xinh quá! Con trai à? Y hệt con gái!

Lần này lại thêm một cốc vào đầu tôi:

\_ Là con trai!

Tôi cáu, xoa cái trán, đay nghiến:

\_ Làm gì dữ vậy? Trêu tí thôi mà! Em bé đẹp trai quá, ú ú tròn tròn, tóc vàng, môi đỏ không yêu sao được! Chẳng bù cho cái tên đứng kế bên… xấu…

Chưa dám nói hết tôi đã thấy ánh mắt kia nẹt lửa dữ dội, tôi mà nói hết chắc hắn đào mồ chôn sống tôi tại đây mất!

Run quá! Tôi cười xuề xòa, đổi chủ đề:

\_ Em trai của cậu phải không?

\_ Không. – Minh đáp lạnh tanh, mặt biến sắc.

Tôi chụp tấm hình, ngắm nghía:

\_ Giống mà. Nhìn là biết đúng địa chỉ liền.

Tên con trai giựt tấm hình lại, cằn nhằn tôi, vội trả nó lại chiếc bóp tiền:

\_ Tôi bảo cô xem sợi dây chuyền chứ không phải là ngắm trai!

Thôi thì đúng là của hắn! Đã bảo là không trả cơ mà, dù có chứng cứ thì có lợi ích gì đâu!

\_ Nhưng giờ nó là của tôi rồi, nó là quà của bạn tặng cho tôi. Tôi chỉ trả cho bạn ấy, không trả cho cậu.

Minh tựa lưng vào ghế, khoanh tay hất hàm:

\_ Tôi gọi cô ấy tới.

\_ Ấy khỏi! – Tôi xua tay, đột nhiên có một ý tưởng kì quặc nảy ra, tôi hớn hở cười tà nhìn hắn.

Nếu gương mặt này chịu hạ thấp mình thì sao đây ta? Gương mặt kiêu căngnày trở nên khổ sở sẽ như thế nào nhỉ? Tự nhiên tôi rất muốn tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó kêu trời của tên đười ươi khó ưa này. Hắn hành hạ,chơi khâm tôi bao phen, ít ra bây giờ tôi cũng có cơ hội hạ đo ván hắnrồi. Điểm yếu của Hiểu Minh là sợi dây chuyền, ngu dại gì mà không lợidụng!

Tôi tủm tỉm cười, nhích mông ngồi thẳng thóm trên ghế nghiêm túc như sắp họp bàn một việc quan trọng. Giọng nói cũng thấp thoáng vẻ ma mãnh:

\_ Huấn luyện viên thân mến! – Minh ngẩng mặt, đo lường vẻ man trá của tôi. Tôi hắng giọng, tiếp tục nói hết câu:

\_ Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cậu.

Hắn liền nhại ngay lời của tôi khi nãy, tầm mắt thu hẹp lại:

\_ Kèm theo điều kiện?

Tôi thủng thẳng vờn con mồi.

\_ Thông minh lắm!

\_ Nói. – Giọng Minh chợt lạnh tanh.

\_ Okay. – Môi cong lên ngọt ngào, mắt lại sắc bén, ra chiều thách thức. – Cậu-phải-làm-osin-của-tôi-trong-vòng-một-tháng!

\_ HẢ? CÁI GÌ???

## 60. Q.4 - Chương 4.1 : Rượt Đuổi

- Vậy bâygiờ cậu đồng ý hay là không? - Tôi dõng dạc, ánh mắt có nét ma quái,thầm đánh giá những biểu hiện trên gương mặt đối tượng.

Hoàng Hiểu Minh cau chặt ấn đường, day môi, rõ ràng là đang rất lưỡng lự. Tôi bật cười thành tiếng, dồn ép cậu ta:

- Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cậu không đồng ý thì coi như mất nó luôn nhé!

- Tôi... - Vẫn ậm ừ, bối rối.

Chiếc quạtphun sương đảo qua một làn nước mỏng, dịu mát, những giọt nước bé xíutrên da nhồn nhột. Tôi chống tay lên bàn, nghịch ngợm xoay xoay đế ly,điệu bộ đang vờn con mồi.

Chiếc áophông trắng tỏ ra lúng túng, mặt cứ cúi gầm, rất khổ sở. Là osin mộttháng đấy! Cậu ta chịu nổi không? Đường đường là một thiếu gia, tự nhiên lại.... Ha ha, nghĩ thôi là cũng đủ mắc cười rồi!

Tôi bắt đầu cất giọng, âm cứng nhắc, lạnh lùng:

- Một...

- Ơ... - Vò đầu bứt tóc.

- Hai...

Minh mếu máo, nhìn tôi như muốn cầu cứu:

- Tôi... Ơ...

- Hai rưỡi... - Mày nhướn lên, tôi ráng kéo dài thời gian.

- Ưm... Nhưng...

- Hai chín chín...

- Á! Đồng ý! Tôi đồng ý! – Hắn hấp tấp đáp, tay xua xua lên.

Bravo! Tôi ép được tên đười ươi này đồng ý rồi! Ha ha, vui quá!

Chờ vậy thôi là tôi cười ầm lên, vai rung rung, tiếng cười bật lớn làm nhiều người chú ý.

- Giỏi lắm! Ha ha! Quyết định sáng suốt đấy!

Mặt HiểuMinh quạo đeo, nhăn như khỉ ăn ớt, cười hay khóc cũng chẳng rõ. Biểu cảm trên khuôn mặt đó thật sự rất khôi hài báo hại làm tôi cười đến chảynước mắt.

- Hả dạ lắm phải không? - Tên đối diện gằn giọng, biết là đang cố kiềm chế lắm đây!

La la! Cậu đang uất ức lắm à? Lấy đạo người trả cho người thôi mà! Ha ha! Kì này thì cậu chết chắc với tôi!

Tôi tạo ra chất giọng hoa mỹ nhất, điệu đà mà cũng ngọt ngào, chun mũi:

- Chào cậu, osin mới của tôi, chúc cậu có một tháng phục dịch tôi vui vẻ nhé! Gọi một tiếng Chủ nhân thật dễ thương xem nào!

Minh lí nhí, tiếng vi vu như muỗi kêu:

- Chủ nhân!

- Gì chứ nhỉ? Tôi nghe không rõ!

- CHỦ NHÂN! - Mặt cậu ta thật sự thật sự giống một em bé bị bạn bè bắt nạt, nhìn ngộ, mà cũng dễ thương lắm! Hai cái má phồng phồng, môi thì vẫn đỏ lựng, dẩu ra đầy uỷ khuất. Hoàng Hiểu Minh, tôi thực sự muốn xem thử cha mẹ cậucó gương mặt thế nào rồi đấy! Trông cậu thế này chắc cha mẹ đẹp lắm nhỉ?

Giọng tôi như một lãnh chúa, người tựa ra ghế khoanh tay, ra vẻ dạy dỗ, lên mặt, cao hứng giảng dạy:

- Kể từ bâygiờ, hễ tôi yêu cầu thì cậu phải lặp tức có mặt. Tôi ra lệnh thì cậuphải tuân theo. Không được cãi lời, không được chống đối. Vui vẻ, hoànhã phục dịch tôi. Ok? - Mặt kề gần mặt cậu ta, hạ thấp giọng. - Bằngkhông... Sợi dây chuyền...

Những sợi mi đen dài rũ xuống, ánh mắt hổ phách đầy phiền muộn, tiếng nói trong trong như chưa vỡ giọng đó thều thào:

- Biết rồi!

- Sao chứ? - Tôi gằn giọng, đanh mặt.

Hiểu Minh tặc lưỡi, cố nhượng bộ mà tôi thấy như hắn đang nghiến răng, nghiến lợi:

- Vâng, biết rồi thưa chủ nhân!

Được vậy màlàm tôi thoả mãn cười híp cả mắt. Bên ngoài phố xe đang ngang dọc, quánkem ở ven ngoại ô nhưng đắt khách vô cùng. Trong quán vang lên bảnballad nhè nhẹ, nghe trong veo như tiếng suối róc rách xoa dịu thời tiết oi bức mùa hè. Tôi uống hết ly nước lọc, ra lệnh với osin, không quênxoay xoay mặt dây chuyền ý khiêu khích cậu ấy.

- Được rồi! Giờ thì lập tức đưa tôi về chỗ cũ - nơi mà đã bắt tôi đi đó! À quên, trả chầu này nhé!

Nói rồi tôithong thả đứng dậy, rời khỏi ghế, đi nhanh ra chỗ để xe trước, thật ralà ép hắn móc bóp trả tiền kem thôi. Tôi đâu có ngốc! Hô hô!

Hoàng HiểuMinh mang bộ mặt cam chịu, lúc tôi đi ngang qua cũng là lúc cậu ta trurú lên, đập đầu xuống bàn tức tối. Tội nghiệp thật đấy!

Trời nắngoi, không có chút gió mát, tôi đưa bàn tay phe phẩy quạt mát. Nóng muốnchảy mỡ, tôi mặc quần Jean-short và áo cánh dơi trắng - bộ trang phụcrất hợp với mùa hè. Tên thiếu gia bước ra với bộ điệu hậm hực thùngthẩy, mắt nheo nheo tránh nắng. Xem cái đôi mắt đó muốn liếc tôi lắm màkhông dám tự nhiên làm tôi hưng phấn kì lạ!

- Thưa chủnhân, mời cô nhấc cái chân ngà ngọc cùng thân hình duyên dáng của cô antoạ trên chiếc xe cổ lỗ sĩ, ọp ẹp của kẻ hèn mọn này ạ! - Hắn vừa mở cửa xe, vừa cất giọng nịnh bợ sến sụa báo hại tôi cười suýt ngất.

Tôi tủm tỉm ngắm nhìn rồi nhã nhặn ngồi vào xe, trang nhã vuốt tóc.

- Cô có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Minh vừa tra khoá vào ổ, đeo dây an toàn, vừa hỏi.

Tôi đáp:

- Ừ. Vui mà! Cậu ra dáng osin lắm! Như là có kinh nghiệm từ lâu ế

- Bắt chước Alex. - Cậu lẩm bẩm.

Ánh mắt cậunhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tia mắt dần di chuyển về phía cửa kính ghế ngồi của tôi. Tôi theo hướng nhìn cũng hướng mắt theo.

Trước mắt,trong lõm nhỏ thường để đặt vài thứ lặt vặt bên cửa xe chỗ tôi ngồi, cómột mảnh giấy cứng hình chữ nhật in hình một cô gái mặt váy nửa đen, nửa trắng. Trên vai cô ta, một bên có chiếc cánh thiên thần, một bên lại là chiếc cánh ác quỷ. Minh thu hẹp tầm mắt, giọng chợt lạnh đi.

- Đó là gì thế?

Tôi lắc đầu, trả lời:

- Không biết! Không phải của cậu à?

Minh lắcđầu, chú mục nhìn. Tự nhiên thứ đó làm tôi dâng lên cảm giác bất an. Tôi đưa tay lấy nó lên, tăm tia. Thì ra đó là một lá bài, một con Jackbích.

Tôi sửng sốt, thốt lên khe khẽ:

- Black Jack?

Gương mặtHoàng Hiểu Minh trở nên xám tái, nhìn tôi một cách kì dị. Cậu ta khôngcòn vẻ thoải mái, thân thiện nữa, từng ánh mắt, biểu cảm, cả chất giọngcứ như đang bị đóng băng.

- Cô biết gì về Black Jack?

Tôi lúng túng, ậm ừ:

- Tôi…

- Sao hử? – Hoàng Hiểu Minh nghiêm nghị đến mức làm tay tôi toát mồ hôi lạnh, nắm chặt lá bài trong tay đến nhăn nhúm.

Nhìn đáp trả ánh mắt lạnh lùng đó, tôi nhìn rất sâu, rất muốn rất muốn toát lên vẻkhao khát được biết hết sự thật về những chuyện xung quanh mình. Cậu tarốt cục là ai? Là kẻ xấu hay người tốt? Người mang thiện chí hay nguyhiểm cho mình đây? Và Black Jack với biểu tượng lá bài Jack bích cuốicùng là ý nghĩa gì?

Tôi mím môi, giọng trầm xuống, thật sự nghiêm túc, hơi thở trong lòng ngực trở nên buốt giá, tim thình thịch:

- Cậu có phải là người tốt không?

Một câu hỏirất ngu ngơ, nhưng đó là niềm hi vọng của tôi, tôi biết Hoàng Hiểu Minhkhông tầm thường. Con người đó đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi, làmtôi trở nên bấn loạn và nghi hoặc tất cả. Tôi muốn còn một chút hi vọng, dù nhỏ bé để can đảm đối diện với Minh.

Minh xoáysâu vào mắt tôi, tôi nghe rõ cả tiếng thở của cậu. Không biết do điềuhòa xe lạnh hay trong lòng tôi đang bị bủa vây bởi muôn ngàn tinh thểbăng lạnh ngắt.

Tiếng Minhthanh nhẹ, cứ như một tiếng chuông âm vang xóa đi cơn lạnh lẽo đang baobọc không gian này, mang theo câu hỏi đau đáu:

- Cô thấy tôi có xấu không?

- Tôi… - Rất khó mà trả lời. Tôi mím môi, cúi mặt. – Không! Dù tôi không thích cậu,nhưng ít ra cậu chưa làm gì tổn thương đến tôi quá nặng nề.

Minh vội vàng, như mừng rỡ:

- Chỉ cần cô cảm thấy như thế thì tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Nói cho tôi biết, cô đã biết được những gì?

Tôi hít hơi sâu vào buồng phổi, tâm tư rối bời, chần chừ lúc lâu rồi mới e dè:

- Cậu là bạn thân của Chí Linh.

## 61. Q.4 - Chương 4.2 : Rượt Đuổi

Minh cúi đầu thay cho lời thừa nhận:

- Black Jack là thứ nguy hiểm

Vẫn không đáp, rất trầm mặc lắng nghe, ánh mắt Minh sâu thẫm không tài nào biết được cậu ta đang nghĩ gì. Tôi vẫn tiếp tục nói:

- Tất cả mọi chuyện điều liên quan với cụm từ “Angels”.

- Phải. – Cuối cùng cũng có tiếng đáp.

Tôi ngẩng cao đầu, chất giọng đặc lại.

- Cậu rốt cục là ai?

Minh lấy labài trên tay tôi ngắm nhìn, mỉm nhẹ môi, nụ cười hư ảo trên khuôn mặtlàm tan chảy ra một biểu cảm rất đáng sợ. Nụ cười đó không hẳn là cười,như một nét gằn âm thầm, thâm sâu.

- Đối với cô, tôi không phải là người xấu.

- Cậu muốn gì ở tôi?

- Chưa phải lúc nói cho cô biết.

Nói rồi, âmthanh động cơ xe cũng được nổ lên, chiếc xe chầm chậm dịch chuyển dần ổn định trên con đường vắng lặng. Những cảnh quang lùi về sau, tôi đưa mắt ra bên ngoài ô kính, khẽ nói như một mình nghe.

- Hình như… thân thế tôi không bình thường…

Minh bật cười, một tay vịn vào vai tôi, nói như đang ve vờn một thú săn. Cách nói ma mị đó làm tôi run sợ.

- Từ từ, đừng hấp tấp. Rồi sau này cô sẽ biết.

- Vậy là…

Minh đưa ngón tay lên môi, suỵt nhỏ, nháy mắt, căn dặn:

- Bình tĩnh và tỏ ra thật thản nhiên. Đừng để mọi người lo lắng. Nhất là… Chí Linh.

Sao lại là Chí Linh? Tôi không hiểu!

Minh tiếp tục lái xe, ánh mắt rất tập trung, nhưng miệng vẫn luyên thuyên:

- Sướng rồi! Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng phục dịch ai cả, cô sung sướng thật nhỉ?Sợi dây chuyền đó tuyệt đối phải giữ kĩ! Nếu không… Tôi sẽ làm tổnthương cô thật đấy! Nó rất quan trọng, cô hiểu chứ?

- Biết rồi! – Tôi bỏ sợ dây chuyền vào bên trong áo, cẩn thận che giấu.

Không giantrên xe lại trở nên tĩnh mịch. Trên lõm dể đồ gần chiếc gạt cần số xe,Minh để di động của mình tại đó. Chiếc điện thoại để chế độ rung đangsáng đèn. Tôi đưa mắt nhìn, ậm ừ:

- Hiểu Minh, điện thoại cậu…

Minh không đem theo tay nghe, trực tiếp mở lên, cậu cau mày, dường như có điều gì đó bất thường.

- Alo? Ai thế?

- Alo? Trả lời đi!

Tôi nhìn cậu, hỏi nhỏ:

- Gì thế? Bị người ta chọc phải không?

Minh quayqua tôi, nhấn loa lớn. Âm thanh là tiếng sột soạt kì lạ. Rồi tiếng thởnhẹ nhẹ. Có tiếng tru của chó sói. Như là tiếng quạ kêu nữa!

Cuộc gọi như thế này sao quen quá! Hình như tôi bị một lần rồi. Là lúc chat với cái nick lạ đó! Cũng kiểu trêu đùa thế này!

- Messenger of Darkness! - Tôi reo lên.

“Két!”

Minh bất ngờ phanh xe làm tôi chúi đầu, may mà có thắt dây an toàn, nếu không là tiêu rồi!

Cậu ta hít một hơi, vẫn giữ điện thoại bằng chế độ phát loa. Hình như cuộc điện thoại này dành cho cả tôi!

- Đủ rồi! Thằng khốn! Mày muốn gì?

<>

Tôi đoánđúng. Âm thanh phát ra là tiếng nói khàn khàn, mang giọng quái đản nhưkiểu phù thủy độc ác. “Hai thiên thần”? Ý nói cả tôi và Minh?

- Mày là ai? – Minh quay qua tôi, ánh mắt cậu giờ mới thấy rõ là có phảng phất nỗilo âu đang cố gắng che đậy. Tôi bình tĩnh lắng nghe.

<>

Tôi sắp ngừng việc hô hấp, ngón tay bấu xuống lớp da đệm ghế, nuốt nước bọt. Minh lặng im, không nói gì.

Tiếng nói bên đầu dây lại cười lên khằng khặc, sau đó lại ma mị thì thầm.

<>

Minh cau mày, tôi chăm chú lắng nghe, trao đổi với Hiểu Minh qua ánh mắt, ý bảo cậu tiếp tục trả lời.

Hoàng HiểuMinh nhắm hờ mắt, rồi mở ra, bàn tay còn lại siết chặt bàn tay đang bấutrên đệm ghế của tôi. Hình như cậu ta đang sợ hãi thực sự, tay cậu ấylạnh như nước đá. Kẻ gọi cho chúng tôi đang giở trò gì? Cớ sau một người lạnh nhạt như Hiểu Minh mà còn có biểu hiện bồn chồn, lo lắng như thế?

- Nói. Tao không thích dong dài.

<>

Tôi cũng siết lấy bàn tay cóng lạnh của Minh trấn an. Cậu cắn mạnh vào môi mình, đầy trăn trở.

- Nói.

<<Ờ,chỉ là… một trái bom hẹn giờ thôi. Rảnh thì tháo ra giùm tao! Hình nhưlà… sắp hết giờ rồi thì phải? Thôi, chúc tụi bây an toàn nhé!>>

Mắt tôi vàHiểu Minh không hẹn mà cùng mở to thao láo, nhìn nhau chăm chăm. Tôi lắp bắp không thành tiếng, hơi thở như tắc nghẽn. Tôi nghe lầm sao? Thứ kẻlạ mặt nói là để quên trên chiếc xe này chính là… là… BOM HẸN GIỜ???

Không khí trong xe bỗng trở nên lạnh cóng như vừa được hạ thêm nhiệt độxuống. Tuy bàn tay của tôi và Minh lạnh ngắt nhưng mà tóc tai lại ướtđẫm mồ hôi. Cuộc gọi đã bị dập máy bởi đối phương. Tôi đọc trong mắtMinh là một sắc màu u ám và bấn loạn thật sự. Cậu ta đang hoảng sợ?

Đăm đăm nhìn thẳng vào mắt nhau, cơn buốt giá se sắt trong thâm tâm dầnchoán đến từng tế bào não bộ. Bấn loạn! Tôi hít thở rất chậm, rất nhẹ,nghe tim mình nảy lên từng nhịp trong lồng ngực.

Bằng thanh âm yếu ớt, lạc giọng đi cùng hơi thở từ phế quản lạnh ngắt phả ra, Minh nói:

- Tôi đi kiểm tra.

Nói rồi cậu tháo dây an toàn, nhìn tôi lần nữa rồi bước xuống xe. Tôi tựalưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Trò đùa này có quá đáng lắm không? Tên biếnthái đó đang đùa giỡn với tính mạng của chúng tôi à?

Tôi đưa mắt nhìn theo cái dáng chiếc Jacket đen đang bước ra khỏi xe, bậtnắp đầu máy xe xem xét. Minh cau mày, nhìn xuyên qua lớp kính trongsuốt, lắc đầu với tôi rồi đậy nắp đầu xe lại, đi vòng ra phía sau xe.Tôi dõi theo cậu qua ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu. Hình ảnh Minhlấp ló, đang cúi xuống gầm xe kiểm tra, sau đó lại đứng dậy, cơ mặt dãnra chút ít.

Vẫn chưa phát hiện được gì! Chẳng lẽ chúng tôi bị lừa?

Tôi đưa tay chỉnh kính chiếu hậu trên xe để nhìn rõ hơn, điều hòa trong xetỏa hơi lạnh cùng mùi xăng phảng phất. Tự nhiên lại cảm thấy thật ngợpthở! Hi vọng đây chỉ là một trò đùa mất nhân tính. Tôi thấy Hoàng HiểuMinh mở cốp xe, hoàn toàn không thể trông thấy được gì nữa, chỉ còn cách im lặng chờ đợi.

Thời gian như cô đọng lại, từng nhịp, từng nhịp nặng nề, khó khăn.

Tôi nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, Hoàng Hiểu Minh thô bạo mở cửa xe,mạnh tay lôi tôi xuống mà quên mất tôi đã thắt dây an toàn.

- Oa, đau! Cậu làm gì vậy? - Tôi giật mình, kháng cự cùng bộ dạng đang căng thẳng nhăn nhó.

Minh gằn giọng như sắp hét lên, mắt đục ngầu, hấp tấp mở thắt dây an toàn cho tôi:

- Xuống nhanh! Nhanh lên!!!

Sợi dây an toàn giở chứng khóa chặt tôi lại với chiếc ghế. Tôi bấn loạncùng đưa tay mở khóa ra. Khổ nỗi, lúc gấp rút thì dây an toàn lại cứngngắt, siết chặt, không sao mở ra lại. Mặt Hiểu Minh tái nhợt, trong nhãn cầu nổi hằn những tia máu đỏ trông khiếp vía. Tôi kinh hãi xem xét biểu cảm của cậu, người cứng đờ không nhúc nhích nổi, tôi run giọng:

- Hức, cứng quá! Mở không ra! Chuyện gì?

- Còn 10 giây!!! 10 giây nữa thôi! Mau! Xuống ngay!

Bằng sức mạnh đáng sợ, Minh giựt phắt sợi đai an toàn bung ra, kéo tôi ra xe một cách cực kì vội vã. Cậu lôi tôi xuống xe, ôm chặt trong vòng taymình, trong lúc đó tôi bị kéo giật, lọt thõm trong người cậu ta. Mọi suy nghĩ đều bị đông cứng lại.

Trống rỗng.

Vô lực.

Tôi chỉ biết xuôi theo lực kéo mạnh mẽ từ cậu như bất lực xuôi theo một trò chơi sắp đặt của số phận. Mọi hành động như một cuốn phim quay chậm,tất cả khắc sâu trong võng mạc. Từ chút, tôi thấy mình đang ngã sấpxuống, Hoàng Hiểu Minh vẫn ôm chầm lấy tôi, cái ôm như đang dùng cả tính mạng để bảo bọc làm tôi thoáng sững sờ.

Mất đà. Tôi đang trượt ngã theo chiều kéo của cậu. Khi cảm nhận được cáinhám của cát đất, tôi lăn tròn mấy vòng trong lòng Minh. Chẳng cảm thấyđau, mọi va chạm đã được Hiểu Minh hứng chịu, cậu bao bọc tôi như mộtgối đồ cẩn trọng. Tôi nhắm tịt nhắm, tim đập thình thịch. Đến khi mọichuyển động dừng lại, tôi mới bình tĩnh ti hí mắt. Hiểu Minh đang nằmdưới người tôi, mắt nhắm nghiền, thở hồng hộc.

Tai căng ra lắng nghe, chẳng có âm thanh ầm ĩ nào. Tất cả đều yên ắng đếnlàm lạ. Tôi cứ nghĩ sẽ có một tiếng nổ long trời và sức bật khủng khiếpđánh bật không gian ở đây như xé toạt mọi thứ chứ! Trái lại, tất cả đềubình thường, hết sức bình thường. Không một tiếng nổ nào như tưởngtượng. Không có quả bom nào cả!

## 62. Q.4 - Chương 4.3 : Rượt Đuổi

Như đã quá 10 giây, Hiểu Minh đã phát hiện ra vấn đề, cậu dần mở mắt, yếthầu đang lên xuống liên tục, chăm chú nhìn tôi, rồi quay đầu lại nhìnchiếc xe. Bất chợt, cậu thở hắt như vừa trút được gánh nặng. Tôi hóngcao đầu qua sát xung quanh, chúng tôi đang nằm lăn ở bãi đất trống không một bóng người. Đây là một cánh đồng vừa xong vụ gặt, những gốc rạ bịđốt hăng hắc mùi khét lẹt, tro rạ dính trên mặt Minh thành mấy vệt đennhẻm.

Hai đôi mắt lại va chạm vào nhau, tia mắt khô khan đang cố lấp liếm sự kinh hãi của cả hai con người.

Minh cất tiếng, giọng đã khào khào, dường như là sắp khàn hơi:

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu, trả lời:

- Không!

Đầu của Minh ngã bật xuống đất, mệt mỏi. Tay cậu nới lỏng, vẫn phó cho tôinằm trên người cậu. Tôi lồm cồm ngồi dậy, phủi cát đất trên người, nhănmặt, làu bàu trong cổ họng:

- Khỉ thật! Hắn troll chúng ta!

Hiểu Minh cũng ngồi dậy, phủi cát đất bám trong bàn tay, cậu cau có. Tôi đưa tay vuốt những vụn rơm bám trên tóc cậu, đưa tay lau bệt tro trên máMinh. Bất giác, Minh ngẩng đầu nhìn tôi đầy kì quặc, má hồng hồng phậpphồng.

- Bị lừa rồi! - Minh đập tay xuống đất, tức tối. Chiếc áo Jacket dính toàn rơm rạ lẫn cát đất khô cằn.

Con đường đi vắng tanh, nằm cao hơn cánh đồng phía dưới đây. Hồi nãy ắt là Minh đã trượt chân kéo tôi té xuống chỗ này. Nắng nóng tựa lửa đổxuống hai quả đầu, phừng phừng như phát cháy. Minh kéo tôi cùng đứngdậy, đỡ nhau cùng bò lên mặt đường cao ngang bụng, mặt mày cậu vẫn cònlem nhem.

Tôi đi đến cốp xe vẫn còn mở toang, đưa mắt dòm vào, Minh đứng kế bên,chống tay lên hông. Trong cốp xe, một thiết bị màu đen gắn trong góc, có mặt đồng hồ led đỏ nhấp nháy thời gian 0.00, vậy là có đồng hồ đếmgiờ, nhưng quả bom là giả.

Tôi thở nghe rõ cả tiếng, mồ hôi ướt đẫm chân tóc, rịn thấm ra lớp áo phông. Gương mặt Hiểu Minh đầy hậm hức, rít răng ken két.

Thình lình, chuông điện thoại của cậu ta lại đổ. Minh giơ màn hình cho tôi xem, vẫn là số máy chết tiệt đó.

Tôi đề nghị:

- Cho tôi nghe với!

Minh đậy cốp xe, tựa lưng, chần chừ một chút. Tôi nóng lòng chuyên chú quansát. Ngón tay e ngại rồi cậu cũng di tay tới phím loa.

Cuộc gọi vừa nhận, bên đầu dây đã vang lên tiếng cười sặc sụa, đầy thoả mãn:

- Hắc hắc hắc! Thiên thần, chúng bây sao rồi? Chưa chết chứ? Tao đoán tụi mày sợ rụng hết cả lông cánh đi rồi!

Mặt Minh đen kịch, những biểu hiện ấy cho thấy cậu đang rất tức giận:

- Đồ điên!

- Ơ! Mày không cảm ơn tao đã cứu hai đứa mày thì thôi, sao lại chử.i tao? - Chất giọng khả ố đó lại vang lên, tràn ngập ý trêu đùa.

- Mày!

- Uầy, sao thế? Tao cố ý cài bom giả cho bọn mày dừng xe mà! - Giọng đóhạ tông nghe rè rè. - Tao luôn ở xung quanh mày thôi. Đứng thộn ra đólàm gì? Kiểm tra phanh xe đi.

Âm thanh bên đầu dây tắt lịm như chờ đợi hành động của bọn này. Minh quaysang tôi nhướn mắt xin ý kiến. Tôi đành nhún vai, đẩy vai cậu ra hiệubảo cậu làm theo lời gã. Minh đành cúi người xuống gầm xe kiểm ra, cậungẩng lên với sắc mặt tái nhợt.

- Phanh đứt rồi! - Câu nói rất ngắn gọn nhưng chứa trong đó là bao nhiêulo lắng. - Có lẽ như phanh đã bị cắt sắp đứt đi, chỉ chờ một lần phanhgấp là đứt ngay, nếu cứ tiếp tục chạy, e là... - Minh bắt đầu ngậpngừng.

- Mày giở trò! - Minh gằn vào di động.

- Chúng ta chơi một trò nhé, tao cho tụi bây tí thời gian để trốn chạy,sau thời gian đó thì bọn sát thủ của sẽ đuổi theo. Nếu bọn chúng tómđược hai đứa mày thì... Chúc tụi mày thoát thân thành công nhé! Tao tính giờ đây!

Cuộc gọi lại tắt. Tôi hiểu. Và cái tên Darkness khốn khiếp kia không hề đùa, gã chỉ đang ve vờn với chúng tôi như một thú vui. Tôi khom lưng xuốnggầm xe xem xét, quả nhiên phanh xe đã đứt rồi.

- Cô biết gì về hắn? - Minh xoay qua tôi nghi hoặc hỏi.

Tôi bình tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Hắn là tên hay quấy rối tôi! Từ cái nick chat “Darkness” đến những trònhăn cuội phá bĩnh cuộc sống của tôi, kẻ hay mang theo lá bài Jack bíchvà hay bảo rằng bản thân căm ghét sự giả tạo của thiên thần.

Thiên thần là sinh vật giả vờ thánh thiện? Trong mắt tôi, thiên thần tinhsạch và thiện lương biết nhường nào. Như Thiên Thần của tôi vậy, cậutrong mắt tôi luôn thuần khiết như lông vũ trắng không vấn bẩn. Tôi ghét sự xúc phạm của tên quái quỷ đó về hình tượng thiên thần trong mắt tôi. Hắn bảo tôi cũng là thiên thần, tức là tôi cũng giả tạo? Hắn xúc phạmcả tôi. Tên khỉ gió!

Minh mím cánh môi nứt nẻ đã bật máu đỏ, thanh âm phát ra không được tự nhiên, cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi rủa:

- Chết tiệt! Nguy rồi!

Tôi đứng đực ra, không thể hiểu nổi cậu đã trông thấy thứ gì lại làm bảnmặt hình sự như vậy. Hoàng Hiểu Minh ghé sát tai tôi, thì thầm:

- Dùng mọi sức bình sinh, tôi hô “Chạy!” là cắm đầu chạy nhé! Đừng dừng lại!

- Nhưng mà chạy đi đâu? - Tôi nhíu mày vùng vằng.

Minh nuốt một hơi không khí, nói:

- Ở đây ra tới biển gần không?

Tôi quay đầu xem mốc lộ giới cắm ở gần đó, gãi đầu:

- Chừng 7-8 cây số à! Mà... đừng nói là chạy bộ nha!

Minh tự nhiên mỉm cười, mà cười rất kì lạ, hư ảo như khói sương:

- Hi vọng trong 8 km này chúng ta không xảy ra bất trắc gì! Điện thoạitôi sắp hết pin, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng, và duy nhất để cứu chúngta. - Cậu nâng di động lên, lúc lắc trong tay. - Cầu Chúa là chúng takhông xảy ra chuyện gì! Tôi thề cô sẽ được an toàn!

Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Tại sao lời cậu ta nói cứ như là trăn trối thế này?Tại sao phải ra biển? Tại sao chúng tôi phải chạy? Tất cả là vì lí dogì? Hay bọn này đang bị đe dọa thực sự?

Minh nhấn một dãy số trong máy, giọng hạ thấp:

- Ella, em định vị được vị trí anh đứng chứ? Bằng thao tác nhanh nhất, từ nơi anh đến bờ biển gần nhất phải tìm ra anh. Gấp!

Minh nắm chặt vai tôi, không thể khẩn trương hơn được nữa. Con đường vắngtanh không có xe qua lại, Minh nắm siết lấy bàn tay tôi, nhìn lại bản đồ trên điện thoại của mình.

- Chúng ta sẽ đi xuyên qua những lối tắt, băng qua cánh đồng này là ra con lộ nhỏ, từ đó sẽ tới nơi gần hơn.

Tôi bóp chặt mặt dây chuyền thập tự sau lớp áo, e dè gật đầu. Minh cũng gật đầu, cái nhìn sâu sắc.

- Đừng buông tay. Chạy!!!

## 63. Q.4 - Chương 5.1 : Những Con Rối

Đưa tay vén tấm màn mỏng để cho những tia nắng sáng lọt thỏm vào căn phòng u uất, cô gái xinh đẹp vuốt mấy lọn tóc mai nâu vàng phía sau mang tai,đôi mắt hổ phách long lanh dõi ra phía xa xăm ngoài bầu trời cao vợi.Sau lưng cô, cặp chân mày kiếm sắc lạnh đang ngồi trên giường nhíu chặt, đôi mắt đang dán trên màn hình laptop có chút bực dọc. Những ngón taytiếp tục lạch cạch gõ trên bàn phím, hết sức tập trung, con ngươi màulục cứ cố định như ghim chặt vào desktop.Chàng trai phía sau vẫn chuyêntâm với công việc của mình.

Rất lâu, không khí trong phòng mới bị phá vỡ bằng thanh âm trầm trầm, pha chút giễu cợt.

- Đang lo lắng sao?

Cô gái đang nhìn miên man bên ngoài bầu trời, bàn tay nắm chặt chiếc máytính bảng, trong màn hình là một bản đồ đường đi cùng một chấm đỏ nhỏxíu liên tục nhấp nháy di chuyển. Cô gái quay đầu, đôi mắt hổ với biểucảm thản nhiên nhưng thực chất đang cố che đậy cảm xúc bồn chồn, lo sợcủa mình. Cô đáp:

- Chào mừng tôi đến đây bằng trò đùa này sao?

Black Jack gập laptop lại, những biểu cảm trên gương mặt luôn được khống chếnghiêm ngặt. Gã là con người của lí trí, mọi cảm xúc kích động, vui buồn luôn luôn nhốt giữ trong nhà ngục lí trí. Tĩnh lặng, gã trầm ngâm chútrồi đứng dậy, đến bên cô gái.

- Ella, cô vì sao phải lo lắng cho hắn?

- Không liên quan tới cậu. Tôi yêu cầu cậu dừng ngay trò đùa này!

- Đơn giản thế sao? - Vệt sáng màu lục lướt qua đáy mắt, trên môi gã cong lên nét cười. - Cô rõ tính tôi mà!

Hừ lạnh, cô gái chăm chăm vào gã đối diện, cánh môi mềm mượt cười tựa như có như không.

- Tôi sẽ cho cậu biết về Cái chết của thiên thần - những người quá cố tạo nên Angel.

- Mẹ của cô? - Tia mắt sắc lạnh như xuyên thấu bức màn hổ phách trong veo trong con ngươi của cô gái, gã trầm giọng.

- Phải!

- Được thôi! - BJ nhún vai. - Hai đứa ngốc đó vờn thế là đủ rồi! Còn nhiều trò hay nữa!

Ella đưa mắt nhìn dáng hình kia đang kề sát mình, giọng nói ma mị như cợt nhã.

- Cô nhớ Thiên Du không?

Cô gái im lặng, không đáp. Gã nói tiếp:

- Chơi một trò nhé!

Ngẩng đầu cao, cô muốn nghe rõ hơn. Gã tiếp tục:

- Đuổi kịp những gã khát máu kia thì sẽ cứu được họ, con đường từ ngoại thành đến biển.

Cô gái cau mày, rủa lầm bầm, mái tóc cột cao tung bay nhè nhẹ, cô chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn và xâu chìa khoá, xô ập ngang qua vaigã. Ella vớ lấy chiếc Ipad, chạy hấp tấp ra ngoài.

Phía sau, gã nhướn mắt nhìn, môi bật lên nụ cười tự mãn. Gã thích đùa, nhưng gã không giết ai tuỳ tiện, chỉ khi có lệnh thì mới...

Đối với tên con trai họ Stewart kia vẫn còn phải ve vờn, nếu hắn có bề gì thì lấy ai để gã tiêu khiển?

Mặt trời mùa hè chói chang bên ngoài, BJ đưa mắt ra cửa sổ trên tầng lầuchung cư cao chót vót, phía dưới là những chiếc xe con con tấp nập.Chiếc Mercedes xám bạc chạy vù ra khỏi hầm để xe, gã chắc là Ella đang ở trên chiếc xe đó. Nhiều khi cũng bật cười ngán ngẫm tại vì sao gã luônnhún nhường với cô gái đó. Cô ta yêu Thiên Du điên dại, nhưng nó nàoquan tâm đến. Trong mắt nó, cô bé “Kẹo Bông” thực sự mới là tình yêu...Đối với Ella, hình như gã đang thương hại, một cô gái quá say tình, tựchuốc lấy đau khổ.

Cơn gió mơn man lùa qua cửa sổ, vút theo tiếng cười âm vọng:

“Thiên Du, cô ấy đến rồi!”

Trên đại lộ, chiếc xe màu xám bạc ngày một tăng tốc độ, lòng Ella như lửađốt. Thật quái quỷ! Tại sao Kevin lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, anhấy không cần mang theo vệ sĩ, kết cục luôn để bản thân mình vướng lấyrắc rối.

Cô thật sự chả thể hiểu nổi con người đó, cảm giác như cả Kevin và BlackJack là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Mặc kệ họ có ra sao, cô vẫn thíchđeo bám vào mối quan hệ nguy hiểm đó, như kẻ giao liên đứng giữa hai chí tuyến mà cười cợt người trong cuộc.

Từ lâu, cô đã muốn rút khỏi cuộc chơi này. Quá mệt mỏi rồi!

Thiết bị định bị vẫn nhấp nháy, Ella đưa mắt nhìn, môi hững hờ rồi lại mímchặt. Cô ta thấy rất rõ cả hai chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình,khoảng cách của hai chấm tròn càng lúc một gần hơn, càng sít sao, càngnguy hiểm.

- Chết thật chứ!

Cô hừ lạnh rồi bạo gan đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút về phíatrước, xả ra không khí phía sau xe một lớp bụi mù xám bạc và tiếng độngcơ rú gào.

Chạy.

Hộc tốc chạy.

Hoàng Hiểu Minh kéo tay tôi chạy điên cuồng. Trong cơn gió tạt vào tai như gào thét, tiếng cậu đứt quãng thì thầm.

- Không được dừng lại! Cố lên!

Chúng tôi băng qua cánh đồng bạt ngàn đã còn huơ hoắc những chân rạ chômchổm, băng qua một đầm sen mướp độ nở hoa, mùi sen thơm ngào ngạt. Tôikhông ngờ qua được con đường với những khoảng đê chông chênh lại dẫn đến một con lộ nhỏ đầy đá đỏ và bụi mù. Hiểu Minh cứ vừa chạy, siết tay tôi và nhìn vào điện thoại mà xác định phương hướng.

- Tôi mệt quá! - Tôi thở hồng hộc, mệt mỏi mà muốn gào lên, chân bắt đầu chậm lại.

- Cố lên! Trừ khi cô muốn chết!

- Tôi không muốn chết trẻ đâu!

- Vậy thì chạy đi! Nhiều lời quá!

Cứ thế mà tôi cứ ráng sức mà chạy tiếp, chân bủn rủn cả ra. Lâu lâu, bịvấp một hòn đá, chân tôi lại trẹo xuống, đau vô cùng. Chúng tôi cứ chạybăng trên con đường này, rồi lại một con đường khác, lại qua một khu đất mênh mông cỏ lau, rất xa, rất xa.

- Tới biển chưa? - Tôi vừa mếu vừa thở, tôi có thấy nguy hiểm gì đâu! Cớ sao cứ bắt tôi chạy như điên thế này?

Mấy người bên đường hay chạy xe nhìn theo hai chúng tôi, chắc họ nghĩ bọn tôi đang đóng film hành động.

Mình làu bàu:

- Khổ quá! Sắp tới đường lớn rồi! Cô ngậm miệng lại, lấy sức mà chạy đi!

Hừ! Đồ lang sói xấu xa! Mắc mớ gì mà tôi phải bị dính vô cái thứ hổ lốn này chứ? Tự nhiên kéo người ta chạy marathon thế này! Tên huấn luyện viênnày ngoài giấc mơ rèn tôi đi thi Sea Games mà muốn tôi thi chạy đườngdài tham dự Olympic hay gì đây? Sát thủ ư? Chúng tôi đang bị cái đám sát thủ quỷ quái nào đeo theo?

Darkness là cái đồ dở hơi! Hắn hết phá phách tôi, quay tới Minh. Nổ bom? Phá thắng xe? Sát thủ? Cứ như trong film vậy!

Và đây là cuộc sống bình thường! Tôi không tin hắn dám giở trò.

Những đôi chân đạp trên mặt đất, cát tung lên. Lồng ngực sắp rạn nứt, tim tôi đập sắp lã đi. Mệt quá!

Lối rẽ trước mặt đã cho tôi thấy mặt đường cao ráo, tiếng xe lớn huyên náohơn, hình như là ra đến đường lớn rồi. Sao tôi chợt có linh cảm gì đó sợ sệt lắm! Như đang có một mối nguy hiểm sắp ập tới. Cảm giác chán ghétphải chạy như bay kiểu này dần chuyển sang lo âu, thôi thúc chân tôinhanh bước hơn.

Chân tôi không còn là của tôi, nó sắp rụng ra rồi!

Lòng bàn tay Hoàng Hiểu Minh đầy mồ hôi, nhớp nháp lại siết chặt hơn. Người tôi cũng bị lớp mồ hôi bóng nhẫy bao bọc, trơn tuột.

Chúng tôi chạy trên con đường lớn, lại rẽ sang một con đường nhỏ hơn, vắngtanh xe cộ. Xung quanh đây, cỏ dại cao ngang đầu, không khí âm u, quỷ dị lạ. Tôi lướt mắt nghiêng nghiêng, sau rặng cỏ là mấy ngôi mộ con con,liu hiu nhiều màu.

Phía trước có tiếng xe gào rú, nhanh như điện xẹt, những bóng đen ập tới,như những bóng ma chắn hết tầm mắt. Một loạt dãy xe màu đen chặn trướcmặt bọn tôi, mang theo sự đe dọa ấn tượng ngay từ đầu. Những con người mặc đồ bụi bặm, đeo kính và đeo mặt nạ thằng hềbước ra, ẩn sau những cánh tay giấu sau lưng, hình như đang che giấuđiều gì.

Họ là sát thủ?

Những rặng mây xám ảm đạm vần vũ. Bầu trời tắt nắng. Gió vút, luồn xiên quatừng ngọn cỏ mỏng manh, bao lấy hai chúng tôi. Trong cơn gió, dư vị củasự nguy hiểm đang gần kề.

Tim tôi thít lại.

Tay lạnh buốt.

Hiểu Minh nghiến răng, bất giác dùng lực siết chặt tay tôi, tay còn lại luồn ra phía sau như muốn lấy gì đó ra từ thắt lưng.

Súng?

Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ sẽ tưởng lâm vào tình huống trớ trêu như ngày hôm nay. Chả lẽ tôi đang vướng phải vụ nào đó rất nghiêm trọng?Phải chăng họ là Mafia? Hay khủ.ng bố? Tôi có tội tình gì chứ!

Yết hầu Minh nhẹ nhàng chuyển động, mồ hôi trên thái dương lăn dài xuống má. Tay cậu lạnh ngắt.

Đối diện, họ đang bước đến gần.

Theo bản năng, chân tôi lùi lại. Hoàng Hiểu Minh ghị cánh tay tôi, không cho tôi tiếp tục lùi. Đứng yên để tỏ ra chút hiên ngang cuối cùng ư?Thời khắc này mà co giò chạy thì tôi không dám tưởng tượng ra hậu quả.

Có khi nào, đây là những giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy mặt trời? Tôi không muốn chết đâu!

- Minh ơi, làm sao đây? - Giọng tôi thỏ thẻ, như là khói mây, tiếng nói nhỏ đến mức hình như Minh không nghe thấy.

Minh vòng tay qua nắm lấy vai tôi, bước lên, dùng tấm lưng che khuất tôi, thì thào:

- Bình tĩnh. Tôi sẽ bảo vệ cô! Đừng sợ! Nếu có bề gì, hãy giữ kĩ sợi dây chuyền, chỉ duy nhất được giao cho Alex.

Tôi hoàn toàn bị lấp mất sau bóng lưng cậu, tay lại đưa vào cổ áo nắm gọn mặt dây chuyền thập tự, đáp:

- Ừm, tôi nhớ. Nhưng vệ sĩ của cậu đâu rồi?

- Alex về Anh rồi. Tôi chả bao giờ cho vệ sĩ đi theo mình, trừ khi có Alex đi theo.

- Vậy là...

Giọng Minh vẫn đáp thì thào:

- Nguyện cầu cho Chúa che chở chúng ta!

Chúa ơi! Cứu con! Con còn yêu đời lắm! Phải làm sao đây? Đứng yên chờ chết sao?

Những chiếc mặt nạ thằng hề vô hồn với cái mũi to như quả cà chua cứ chầm chậm bước tới gần.

Làm sao bây giờ?

Kẻ đi đầu cất tiếng ồm ồm, đôi mắt hắn giấu kín trong lớp mặt nạ từ hợpchất quánh dẻo, bàn tay sau lưng hắn đưa lên dần, hiện ra một khẩu súngmàu xám bạc. Trong ánh nắng dịu, ánh sáng kim loại loá lên lấp lánh.

- Kevin, bị tóm rồiiii!!!

Sau bóng lưng chàng trai, tôi như nghe rõ âm thanh đang hỗn loạn bêntrong lồng ngực kia. Minh đang sợ? Không phải chứ? Gương mặt cậu ấy vẫnbình thản tựa một vị thiền sư không vướng vòng trần tục, không hề có một nét khắc cử động nào trên cơ mặt đó. Đôi mắt Minh chớp chớp, mồ hôi vẫn tuôn từ những chân tóc tràn ra, lăn trên cổ cậu.

Tôi nhón chân, nhướn mắt nhìn thằng hề cầm súng đang đến gần, bất giác,tay tôi cấu nhàu một vệt vải trên áo phông của cậu. Không khí bị gió tạt ngang mũi, thoảng mùi cỏ dại.

- Mày là người của Black Jack?

- Thì sao? – Hắn hất mặt, trả lời.

Minh nhún vai, trên môi chợt cong nhẹ, nụ cười lạnh buốt trông ghê rợn.Tên sát thủ vác khẩu súng trường trên vai, nghiêng nghiêng đầu:

- Nơi đây sẽ là nghĩa trang chôn thân chúng mày.

## 64. Q.4 - Chương 5.2 : Những Con Rối

Trong thời khắc này, vậy mà Hoàng Hiểu Minh cợt nhã:

- Giết có hai người, cần chi mà hoành tráng thế? Chẳng lẽ chúng bây… sợ?

- Tao muốn giết hai tụi bây thật đẹp mắt, mày là một cái gai chướng mắt, nhổ cũng phải có nghệ thuật.

Tôi bắt đầu cóng xương trước mấy câu đối đáp của họ. Cái ngày gì vậychứ? Tôi chỉ muốn đi xả stress một chút, bây giờ tự dưng lại biến thànhmột mục tiêu của lũ sát thủ ma quỷ này. Cuối cùng tôi dính dán gì đến họ chứ?

Black Jack là ai mà cứ thích gây mấy cái trò dở hơi thế này? Hắn cũngchính là cái nick Darkness sao? Minh có quan hệ gì với họ? Lí do truysát chúng tôi là gì?

Bấn loạn!

Thực sự là bấn loạn!

Hoàng Hiểu Minh nhấc tay ra từ thắt lưng, khẩu súng lục màu đen lóe lên trước mắt tôi. Cậu ta có súng thật sao? Loạn hết cả rồi!

Đất nước này đâu phải là nơi có súng đạn tràn lan thế này? Đây khôngphải miền Viễn Tây, càng không phải một vùng không có trị an. Thật quáquắt!

Những đám người phía sau tên đi đầu bước dần lên, như muốn ép chúng tôi vào đường cùng.

Những khẩu súng trường nhắm thẳng vào hai con người trẻ. Trong chực chờ, những ngón tay lạnh lùng sẽ cướp cần.

Và…

Chúng tôi sẽ chết!

Minh cười nhạt, biểu cảm lãnh đạm đó là một Hoàng Hiểu Minh xa lạ nhưngày đầu tôi gặp cậu. Trong mắt tôi, tên huấn luyện viên khó ưa luôn cốtình bắt nạt trong lớp võ, con người lạ lùng luôn kiếm cớ đi theo phábĩnh tôi, tên con trai vừa ăn kem thi với mình,… Tất cả hoàn toàn tanbiến!

Sát thủ mang mặt nạ thằng hề, còn cậu mang bao nhiêu mặt nạ khác đây?Nhưng rồi tôi phát hiện, ngay tại lúc này đây, đó mới chính là HoàngHiểu Minh thật sự!

Một kẻ có trái tim băng giá.

Con người đó quả thật có vấn đề, một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Minh giương thẳng tay, khẩu súng lục chĩa thẳng vào bọn họ. Còn nhữngngười kia, họ đang ngắm chuyên chú mục tiêu của mình – còn ai ngoài haichúng tôi.

Thời gian chết lặng.

Nhịp thở của tôi cũng muốn đóng băng. Cái chết dưới luồng đạn sẽ như thế nào? Có đau lắm không?

- Mai, không được chạy ra khỏi tấm lưng tôi, không được mở mắt. Sẽ không sao đâu!

Minh đang nói sao? Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng, cậu trấn an tôi bằng chấtgiọng dịu dàng nhất, khác hẳn gương mặt lạnh băng kia. Mai? Là cậu ấyđang gọi tên tôi?

Tôi mím môi, gật đầu:

- Hiểu Minh, tôi sẽ không sợ!

- Ừm. – Minh trầm giọng, đạn đã rục rịch lên.

Thần kinh lại căng ra. Tôi thấy tim mình quặn đau từng hồi.

Sợ hãi…

Hồi hộp…

“Thình thịch…

Thình thịch…”

Nhắm mắt lại, mồ hôi tuôn ướt mặt mình, tôi bấu tay vào áo Minh, rấtchặt. Hình như… như khẩu súng trường bên kia cũng đang lên đạn.

Và rồi sẽ có người chết!

Là Minh?

Là tôi?

Hay là họ?

Tiếng bước chân cứ tới gần, tới gần, âm thanh của gió heo may đang vờnquanh tai. Tiếng Minh thở dài nhè nhẹ. Mọi âm thanh đều được những nơron não nắm bắt thật nhanh nhạy.

“Vù vù… Roọn… Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt”

Âm thanh chói tai làm tôi bừng tỉnh. Mắt mở thao láo, tôi giật mình ômlấy lồng ngực. Trước mắt, một chiếc xe màu xám bạc với vận tốc kinh hồnđang mất phương hướng do thắng gấp xoay mòng mòng mấy vòng, tiếng xechúa chát cuốn theo gió mạnh bạo như sắp kéo tôi trượt nhào theo nó.Minh đẩy tôi lùi vào sát đường, tránh bị nó chẹt phải. Đến khi đã khốngchế được tốc độ của con quái vật màu bạc đó thì người trong xe mới vộivàng thắng gấp phanh, nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Tôi nheo mắt nhìn.

Từ trong xe, là một cô gái đeo kính to bản bước ra, tóc cột đuôi gà caocao. Cô ta khoác áo Jacket da màu đen, cả người toát lên phong cáchGothic đặc trưng. Nhưng điều đặc biệt làm tôi chăm chú nhìn chính là lúc cô ta tháo kính ra, khuôn mặt đó hoàn toàn hiện rõ, làm tôi phải ngỡngàng.

Cô ta đẹp quá! Như một cô búp bê Barbie trong lồng kính. Nhưng cô ấy là ai?

Bọn sát thủ chợt lùi, như thấy người quen.

Minh thở hắt rõ ràng, môi mỉm nhẹ:

- Đến rồi!

Ý cậu ấy là sao? Phải chăng đây là người cậu ấy đã gọi tới khi chạy trốn?

- Cô ấy là Ella? – Tôi ngước mặt hỏi cậu, tôi nhớ hình như là cái tên đó.

Hiểu Minh gật đầu. Cô gái quay sau giương đôi mắt hững hờ với chúng tôi, trong giây lát tôi lại ngờ ngợ.

Giống quá! Ánh nhìn lãnh đạm, ma mị mà làm người ta như bị lún vào hốsâu trong hai đáy mắt kia. Đôi mắt màu nâu đó với vài vệt sáng do mặttrời hắt vào trở nên tinh anh nhưng cũng mang theo sắc thái lạnh nhạt.

Cô ấy có đôi mắt giống hệt Hiểu Minh.

Nhưng đây không phải là lúc tôi có thể tập trung phân tích điều này, trong khi nguy hiểm vẫn còn rành rành trước mắt.

Tên dẫn đầu hạ súng, hắn khoanh tay mà cất giọng:

- Cô đến đây làm gì?

- Giết người. – Không chần chừ lâu, cô gái xinh đẹp trả lời với chấtgiọng cũng lạnh tanh không cảm xúc. Sau đó, từ thắt lưng cô ta, một khẩu súng lục cũng giương ra, có điều… nó đang chĩa thẳng về chúng tôi.

Cô ấy đến đây là để… giết chúng tôi?

Cô gái nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cánh tay khăngkhăng giương thẳng súng. Đồng tử màu nâu đỏ kia như một vực xoáy hunhút, kéo tôi trượt dài trong những suy nghĩ về cô ta. Không lối thoát.

Minh hạsúng, đứng thẩn như trời trồng. Tôi hít hơi lấy dũng khí, mạnh dạn bướclên phía trước. Trong thấp thoáng, tôi thấy cô gái nhếch nhẹ môi.

Phía sau cô, những gã hề vô hồn vẫn trơ trơ với nòng súng chết chóc.

Sâu thẳmtrong lồng ngực, cơn bức bối choán ngợp lấy từng tế bào của tôi. Cô gáivừa đến lại là một mối đe dọa khác sao? Cô ta cũng phe với lũ người kia?

Bất chợt,trên môi cô nàng cong lên một nét tươi tắn, khác hẳn với biểu hiệngiương súng đằng đằng sát khí trước mặt tôi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hếtđiều kì quặc đó thì người đó đã cất lời:

- Này, cô gái.

- Cô gọi tôi? – Tôi chỉ tay vào mình.

- Phải. – Tay vẫn chĩa súng vào tôi và Minh. – Cô có quan hệ gì với cậu ấy?

Tôi chần chừ, rồi đáp:

- Là bạn.

- Là người yêu.

Tôi trợntròn mắt, quay mặt nhìn qua con đười ươi cạnh mình, Minh cầm súng trêntay như một món đồ chơi, nhún vai đáp thật tự nhiên. Cái gì chứ? Làngười yêu? Bao giờ? Xảo ngôn!!!

Không đợitôi phản ứng, Hoàng Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu, mắt nháy nhẹ với tôi.Trông mặt cậu giãn ra một cách bình thản tuyệt đối.

Sau lưng cô nàng tên Ella, bọn sát thủ như là đang sốt ruột lắm. Họ hạ súng, tên đầu sỏ gắt lên:

- Ella, nếu đã chen ngang chuyện này thì sao không xử chúng lẹ đi!

- Từ từ. –Cô gái ngúng nguẩy đáp. – Sớm muộn họ cũng phải chết, cần gì vội. Tiếclà cả hai người đó còn trẻ, trước khi ra đi cũng nên cho người ta thựchiện được ước nguyện của họ chứ.

Rồi cô quay sang ngắm một lượt hai đứa tôi, súng trên tay hạ xuống:

- Nè, yêu nhau bao giờ?

- Mới đây.

- Từ bé.

Tôi và Minh cùng đáp, trật quẻ một cách ngớ ngẩn.

## 65. Q.4 - Chương 5.3 : Những Con Rối

Tôi quay sang, lườm cậu như sắp cháy xém cả quần áo. Cậu đưa ngón tay khe khẽ siết nhẹ ngón tay tôi. Ella nhướn mày.

- Cuối cùng là sao?

Minh giành đáp ngon ơ:

- Yêu lâu rồi. – Mặt vẫn thanh tịnh, không tỏ ra vui buồn hay sợ sệt.

Tôi cúi đầu, bĩu môi, chả thèm giành đáp nữa. Tự nhiên đang lo sợ, cô nàng ấy hỏimấy câu, không khí căng thẳng đã dịu bớt phần nào, ít ra những khẩu súng đã hạ xuống hết cả rồi. Hình như cô ta có một vị trí rất đặc biệt ởđây. Nhóm sát thủ có vẻ nể sợ Ella. Còn Minh, cậu ta đối với cô gái xinh đẹp này là một biểu cảm thờ ơ, không mảy may lo lắng hay khiếp sợ.

Tại sao lúc nãy cậu cầu cứu Ella? Vì sao Ella lại trở mặt với Minh? Rốt cục mối quan hệ giữa họ là gì?

Tôi vò đầusuy nghĩ, thắc mắc lại không được giải đáp, đúng là khó chịu thật. Tôivẫn đứng sát bên Hiểu Minh, lặng lẽ đánh giá những người xung quanhmình.

Gió ngừng thổi, bầu trời kéo mây xám đục.

Mái tóc đuôi gà màu nâu vàng ngoe nguẩy, đôi mắt nâu đỏ của cô ta trong veo như bi ve. Ella tiếp lời:

- Vậy thì tình yêu của hai người tới mức độ nào rồi? Mới nắm tay? Ôm? Hôn? Hay đã…

Nhìn con nhỏ quái gỡ đó thư thả ngắm nghía bộ móng đen thui của mình, tôi muốn chạyngay đến phân bua. Tôi và Minh… tự bao giờ chứ? Nhảm nhí! Không cóchuyện đó mà!

Tôi tính mở mồm thì tên đười ươi mắc dịch đã bịt miệng tôi, cười thanh nhã, đáp:

- Tình yêu của chúng tôi… rất trong sáng!

- Well, vậy cả hai sắp chết rồi. Có ước nguyện nào chưa hoàn thành không?

Minh và tôi nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Tôi bực mình giựt cái bàn tay đang bịt miệng mình ra. Đôi mắt cô nàng lại nhìn một cách rất khiếm nhã về hướng thôi, như sắp bóc trần tôi ra mà xem xét.

- Tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu cũng hơi kì quặc nhỉ? Thích “Hương đồng gió nội” à?

Minh nhún vai, tư lự không đáp. Móng tay tôi cắm sâu trong lòng bàn tay, nỗi ấm ức đang cố gắng kiềm chế hết mức. Bỗng nhiên trời lại nổi gió, tôi cảm thấy nhồn nhột vì những sợi tócdài ve vờn sau gáy. Minh luồn tay ra sau, vắt súng sau lưng quần, chiếcxe màu bạc đang ngăn cách chúng tôi tách khỏi những gã hề, nhưng Ellalại đang đứng trước mặt, Minh cất súng vào trong khi tất cả bọn họ đềucó súng trên tay, như vậy chẳng lẽ muốn tự chui vào đường chết?

Lòng tôi rối bời.

Nắng nhạt nhòa, sắc cam vàng yếu ớt. Mùi cỏ ngai ngái. Tiếng lá cỏ rì rào, va vào nhau làm không gian trở nên bạt ngàn hơn.

Chốc chốc, tôi ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là những chiếc mặt nạ thằng hề kì dị, tự nhiên vô thức tôi lại nuốt một ngụm nước bọt.

- Ella, cô có thôi đi không? Mau mà hoàn thành nhiệm vụ! – Gã hề đầu sỏ cất tiếng, dường như là đã rất bực mình.

Ella tinh quái nheo mắt, chả màng người phía sau đã nói gì, cô nàng khoanh tay lại, đắn đo:

- Haizz, bây giờ đã rơi vào đường cùng rồi, tôi thách cả hai trốn khỏi tay chúng tôi được đấy! Tôi khuyên hai người có gì trăn trối với nhau thì nói mau đi, kẻo hối hận.

Hừ, nói gìbây giờ? Nói là tôi rất “biết ơn” hắn đã lôi tôi vào cái thứ nguy hiểmnày sao? Tự nhiên mình bị dính vào mấy chuyện mệt óc, đau tim này. Rồigiờ, người ta cho tôi cả quyền được nói mấy câu vĩnh biệt. Tôi muốn gàolên: Tôi không muốn chết!!!

Hoàng Hiểu Minh chăm chú nhìn tôi, rồi nghiêng nghiêng đầu:

- Nói không nên lời.

- Được, tôi cho cậu diễn tả bằng hành động.

Minh tỉnh bơ hỏi:

- Làm gì bây giờ?

Ella đưa tay miết lên nồng súng, lại giương thẳng lên, cười nhạt:

- Hôn cô ấy.

What? Hôn?Tại sao lại phải hôn? Muốn bắn giết thì cứ làm đi! Cớ sao mà còn bắtchúng tôi hôn nhau? Thần kinh của con nhỏ này có vấn đề phải không? Tôikhông phục! Tôi không muốn bị tên đáng ghét đó hôn mình!

Thà chết cũng không!

- Tôi phản đối! – Tôi gằn giọng, mặt nhăn lại, không chịu khuất phục.

-Ơ, hai người không phải đang yêu nhau sao? Hôn từ tạ nhau không có vấnđề gì mà! Tôi đã cho cô và cậu ấy được quyến luyến nhau, thế mà khôngbiết hưởng, đúng thật là!

Không chịu nổi nữa, tôi bước lên, khảng khái nói:

- Chúng tôi không phải…

- Á ừ, tại sao không nhỉ? – Bất ngờ, tay tôi bị người ta nắm ghịt lại,Hoàng Hiểu Minh vội vàng kéo tôi áp vào lòng, nhanh nhảu. – Hôn thì hôn, sợ gì!

Tôi trợn mắt to như thòi lòi, đồng tử chắc đang nở to như đeo lens. Theo quán tính,khi bị kéo ngược lại, tôi ngã ào vào ngực Hiểu Minh. Trong tích tắc, tôi cảm nhận cằm mình bị siết chặt, nâng lên, cả cơ thể không tự chủ được.

Có hương hoa hồng rất nhẹ thoảng qua mũi.

Tôi nhắm chặt mắt, có một hơi thở rất ấm lướt ngang qua mặt mình.

Rất nhẹ nhàng, vụt qua như một làn gió, môi tôi chạm vào cái gì đó rất mềm, mịn tựa lông vũ.

Nín thở. Mắt tôi không dám mở ra. Nhịp tim loạn xạ. Đầu óc hỗn loạn. Vụt qua rấtnhanh, cằm tôi nhanh chóng được đẩy ra, có chút đau buốt sót lại. Nhưngcảm giác ngòn ngọt ở đầu môi vẫn còn rõ ràng.

Chúa ơi! Tôi vừa bị cưỡng hôn!

Tôi bị mất nụ hôn (đầu đời) trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu như vậy! Tôi không cam tâm!

Mắt ti hí mở ra, chạm trước mắt là chiếc cổ cao ngạo của tên đáng chết đó. Lẫn trong không khí có những hạt bụi bé tí ti đang xoay xoay.

Tên HiểuMinh chết tiệt ngẩng cao mặt, dương dương tự đắc, quay sang nhìn cô gáisát thủ (thần kinh) với nụ cười khẩy thách thức.

Đổi lại, ngay lúc này, tôi là kẻ có ham muốn giết người mãnh liệt nhất. Hoàng Hiểu Minh!

Tâm trạng chưa kịp phục hồi, rối loạn như mớ bòng bong, thính giác tôi lại bất ngờ bắt được âm thanh nguy hiểm ập tới.

“Ka-click”

Tiếng súngvội vã lên nòng, báo cho một điềm cực xấu sắp diễn ra. Tôi quay mặt,nhìn Ella, gương mặt đó lạnh như một cái xác được đóng băng, trong đôimắt sâu thẳm mịt mờ nhưng vằn máu đỏ chết chóc.

Minh đứngsau lưng tôi, nhẹ nhàng lấy khẩu súng đen ra, tôi lại nghe tiếng đạnđang rục rịch rít lên trong khẩu súng. Cậu cười mà trông những đường nét trên mặt buốt thấu xương.

Cả cơ thể bị ép lùi về phía sau cậu nhanh như điện xẹt, tôi không thể nắm bắt kịpnhững diễn biến hiện tại nữa, cả cơ thể cứng đờ, trơ mắt ra quan sát.

Khoảnh khắc đó…

Minh vươn người về phía trước...

Khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng trong tay, cậu giống một mãnh thú đang lao về phía con mồi.

Đối diện.

Ella thẳngtay giương súng lên, người quay về phía sau chớp nhoáng tựa một cơn lốc. Tóc cô bay bay giữa khoảng không, mọi thứ dường như ngưng đọng, như tôi đang thấy rõ từng sợi tóc nhỏ nâu vàng của cô gái đang nhè nhẹ tungbay.

Lướt qua mắt tôi, biểu cảm của hai con người giống nhau như đúc: vô cảm – biểu hiện của những kẻ sát nhân không gớm tay.

Đám sát thủ phía sau ào tới, mặt nạ thằng hề cứng đơ không lộ ra chút cảm xúc.

Dồn dập tựa thính giác bị xé nát, tôi bịt chặt tai, cố bình tĩnh trong chuỗi âm thanh kinh hoàng kia…

Ấn tượng còn lại khắc sâu trong giác mạc là:

Minh ôm tôi, đẩy về sau lưng mình, cậu nhoài người lên với khẩu súng lục trong tay…

Đám sát thủ xông tới, súng trường to dài chĩa thẳng đến…

Ella quay người tốc độ…

Và….

“Pằng! Pằng! Pằng!.................”

## 66. Q.4 - Chương 6.1 : Những Vết Úa Thời Gian

Tiếng súng rát buốt thấu tận óc, tôi ôm chặt đầu, bị Minh đè épmình nấp sau chiếc xe màu xám. Hiểu Minh thập thò, lúc nấpvào né những luồng đạn xả rào rào hướng tới, ôm chặt lấy tôi, lúc lại nhổm lên vươn súng bắn.

Cạnh tôi, cô gái hầm hố với phong cách Gothic tựa lưng ngồi xổm xuống thay đạn mới. Ella nhìn khuôn mặt tái mét của tôi vuithích cười khằng khặc, đập tay vào vai tôi:

- Nào, cô gái, làm gì mà nhăn mặt như khỉ ăn ớt thế! Vui lên nào!

- Vui ông nội mày chứ vui! Nãy giờ anh đây nhịn mày lâu lắm rồi nha! – Hiểu Minh bên cạnh lườm ngoáy, sẵn tay kí đầu con nhỏ tưng tửng cạnhtôi. Cậu tiếp tục nhổm người dậy nã súng về lũ người đối diện không xa.

Cô Ella vừa bắn hạ một thằng hề, xoa cái trán của mình rồi chì chiết:

- Này, thiếu gia nho nhã gì mà ăn nói chợ búa thế! Lo mà bắn!

Tiếng Minh nguýt dài rồi tiếp tục thay băng đạn mới tra vào súng.

Tôi run bắn người, tai sắp ù vì những âm thanh chan chát củađạn từ hai bên chí tuyến cứ xỉa qua, xỉa lại không ngừng.

Tiếng súng trường liên thanh lạnh lùng tuôn đạn xối xả. Chiếcxe mới cáu thoáng chốc lỗ chỗ như mặt rổ, ghim đầy đạn. Mỗilần đạn cắm vào, cảm nhận như là cả thân xe run bần bật. Tai tôi sắp ù lên vì tiếng đạn át dần, choán ngập óc tai.

Tôi hí mắt qua những khe nhỏ dưới gầm xe, vài người nằm la liệt, mặt vẫn đeo mặt nạ. Máu loang đỏ thẫm trên nền đường.

Nghĩa trang heo hút lắm ma! Gió rờn rợn đẩy những luồng đạn tiến thẳng về con mồi. Nỗi kinh hãi chếch choáng trong lòng. Tim cứ thít lại theo những lần đạn giật. Ella tỏ vẻ mặt hớn hở như một trò chơi, thích thú vừa nhắm bắn vừa khe khẽ nhái giọng:

- Chéo! Bùm bùm!

Tôi kết luận: 100% con nhỏ này bị điên!

Minh lại tựa lưng vào xe, thay mẻ đạn mà Ella thảy qua.

- Hộp đạn cuối cùng nhé ông anh!

- Còn 7 đứa. – Minh lầm bầm, mặt lạnh tanh.

Cô gái nhíu mày, phụng phịu:

- Giờ sao đây? Chạy ra giáp lá cà à?

Minh lườm một phát rồi đẩy tôi nép sau người cậu, nói mập mờ trong tiếng đạn ì đùng:

- Năm sau anh sẽ đi viếng em!

Tôi lại muốn gào lên lần thứ n: Cái quái gì xảy ra với tôi? Tôi đang ở trong phim trường một bộ phim hành động phải không?

Tại sao lại như thế này?

Tôi dần quen với tiếng súng rát rạt đó, thả lỏng người hơn. Tuynhiên, hình như đầu tôi bắt đầu căng ra, tầng suất âm thanh quá cao vàliên tục làm tôi khó chịu.

Buồn nôn – thứ bây giờ hiện rõ ràng trong suy nghĩ của tôi nhất. Chóng mặt quá! Điếc tai quá!

- Lần này anh nợ em nhiều đấy! Ở yên trong đây dùm em! Đồ bệnh nhân!

Tiếng Ella vang lên, như là rít răng. Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái kì lạ đang hành động quái gở. Hoàng Hiểu Minh nhăn trán, gằn lên:

- Để đó, có gì chết chùm! Ai cho em làm thánh kia chứ! Này!

- Mặc em!

Chiếc áo Jacket của cô gái lướt vụt đi sau màn tranh giành khẩu súngđen suýt đánh nhau với đười ươi Anh Quốc. Thế là trên tay Ella đườnghoàng với hai khẩu súng, như là cảm tử quân nhào ra khỏi chiến lũy dãchiến là chiếc xe xám ngầu thật ngầu đã hóa nham nhở do đạn ghim đầy.

Minh ôm siết lấy tôi, trong hơi thở của cậu lạnh buốt. Mồ hôi hòa với mùi thuốc súng thành một thứ hỗn hợp mùi kinh dị, làm dịch vị của tôiđã trào đến cuống họng.

Máu tanh len vào mũi, tôi đưa tay chặn thứ nước chua loét sắp trào ra khỏi miệng. Như là hương kem vani vừa ăn chưa tiêu hóa kịp cũng biểutình đòi trào ra. Minh thở hồng hộc, đưa tay xoa lồng ngực.

Đầu đau buốt, mồ hôi tôi lạnh ngắt. Tay Minh cũng cóng lạnh. Trướcmắt, qua những khe hở, tôi thấy Ella như một chú chim kiêu hãnh dùng hai khẩu súng liên tục hạ những ba tên sát thủ.

Tên thứ tư cũng ngã quỵ.

Mái tóc suông cột cao đang tung tẩy hạ người chộp lấy khẩu súng trường của một tên đã chết. Hai khẩu súng lục chắc đã hết đạn.

Tiếng súng vang giòn giã.

Tên thứ năm đã gục. Ella nhanh như chú sóc nhỏ, khụy rồi nhổm ngườitấn công thật điêu luyện. Cô gái có nụ cười vui như con nít ấy lại làmột kẻ sát nhân lạnh lùng. Những hình ảnh của đó mâu thuẫn nhau đến mức tôi rùng mình khi phải nghĩ đến.

Tên thứ sáu đã bị mấy phát đạn liên tiếp nã vào người. Chết trân mắt.

Còn tên cuối cùng…

Hoàng Hiểu Minh cố dùng mấy ngón tay lạnh lẽo của mình che mắt tôi lại. Tôi gạt phăng nó xuống.

Khói từ nòng súng bốc lên. Mùi thuốc súng lại bốc theo nồng nặc. Vôthức, tôi siết mấy ngón tay cậu cứng ngắt. Tiếng thở Minh nặng nề, mang theo lo lắng rất thật.

Đột nhiên, tiếng súng ngưng bặt!

Gã sát thủ tháo mặt nạ, nhìn cô. Đó là một cô gái tóc vàng mắt xanhlay láy. Cô ta khoác áo Jean cụt tay bụi bặm, tay bám chặt khẩu súngtrường. Nụ cười mỉm rất nhẹ - nhẹ mà buốt thấu xương. Nụ cười không ănnhập với đôi mắt vô hồn lờ đờ kia.

- Họ từng quen nhau! – Minh khẽ giọng, nói với tôi. Giờ phútnày mà chợt cậu lại lấy được vẻ bình tĩnh như thế. Nhưng hóa ra chỉ làmột vẻ giả vờ vụng về khi những ngón tay của cậu bám vào tay tôi đangrun rẩy.

- Sao chứ? – Tôi không di mắt, cứ chằm chặp nhìn về hai người đối diện nhau kia. Súng giương trên tay họ, bất động.

Minh giải thích:

- Ella như họ, là một sát thủ. Nhưng cô ấy đã được tổ chức an ninh công tác tư tưởng, quay về với công lí. Cô gái kia ngày xưa mộtthời được đào tạo cùng khóa với Ella. Trên trán cô ta, vết sẹo vẫn rõràng như vậy!

Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ, đúng là trên trán cô ấy, nắng lóa lên một vết sẹo sáng bóng.

- Sao họ không bắn tiếp? – Tôi hỏi một cách máy móc mà chẳng cần vận động tí nơ ron để tư duy.

Chỉ thấy đáp lại là ánh mắt muốn nhào đến bóp cổ tôi của Hoàng Hiểu Minh.

- Cô có duyên thật đấy!

Tôi lè lưỡi, gãi đầu. Họ biết nhau, sao nỡ giết nhau? Tôi ngốc thật!

- Sát thủ không có tình người đâu! – Minh nói, giọng lớn hơn, như muốn cả Ella đứng bên kia xe cũng nghe thấy.

Bụi cuốn đầy trời.

Nắng lại tắt.

Cây lá đập vào nhau như một vũ hội điên cuồng. Những cái xác trơ trọi trên nền đất. Máu dần đặc quánh lại, màu đen dần.

Tôi thở nông. Cảm giác từng mạch đập cùng quả tim đập mạnh hơn, như là muốn nổ tung. Thính giác nhạy hơn, cảm giác ù tai giảm dần.

“Lạch cạch.”

Chân tôi đạp vào mấy vỏ đạn, mắt chuyển hướng sang chúng, thoáng giật mình. Minh nhăn mặt, vừa siết, vừa bấu tay tôi đau điếng.

- Con bé này! Làm gì mà đứng như trời trồng vậy chứ?

Tôi hướng mắt về hướng Ella, cô nàng vẫn im lìm giương súng mà khôngchút động tĩnh. Đến khi tôi thấy nét mặt sát thủ kia cười quỷ dị, cánhtay nâng cao. Lúc đó, cô gái xinh đẹp ấy cũng bắt đầu giương cao súng.

“Rắc rắc.”

Hai khẩu súng đồng lúc cướp cần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khô khốc của băng đạn trả lại.

Hết đạn.

Tôi thảng thốt đưa tay che miệng. Trời đất! Sao lại hết đạn cùng một lúc như vậy? Minh đập tay vào thân xe, quằn quại, âu lo.

Đồng loạt, hai kẻ đối đầu thảy súng xuống đường, đứng nhìn nhau bỡncợt. Tôi quan sát đăm chiêu ánh mắt của sát thủ. Với Ella, cô ấy đứngxoay lưng lại nên tôi chỉ thấy dáng người cao ráo cùng mái tóc suông dài của cô.

Một cơn gió xào xạc lại thổi qua. Tôi ớn lạnh. Gió thốc mạnh hơn cuốn phăng lá khô tuôn ra mặt đường. Đồng hoang với cỏ cao ngút bị gió quậtmạnh bạo, lộ ra hàng hà ngôi mộ chen chúc chật đất.

Sát thủ cười gằn.

Nhanh như vũ bão, hai con người đồng loạt chạy ùa lên phía trước – nơi những cái xác la liệt với súng còn vãi dài trên mặt nhựa.

Chớp mắt, cả hai lại trang bị đầy đủ súng cho mình. Họ quỳ khụy xuống, giương súng lăm le nhau. Ella chợt cười khanh khách, đánh vần từng chữ một bằng tiếng Anh:

- R.

- I.

- P.

Lập tức, tiếng đạn đột ngột vang lên như sắp xé rách màn nhĩ của tất cả.

“Đoàng đoàng đoàng.”

Loạt đạn chết chóc nã không nương tình vào đầu cô gái sát thủ, đi kèm theo là tiếng động cơ rú lên, bánh xe ma sát sột xạo cùng tiếng thắngxe ken két bủa tới.

Sát thủ cuối cùng ngã xuống đất, mở trân mắt vô hồn. Đôi mắt lạnh băng đó ám ảnh tôi.

Cô gái đã ngã xuống. Mái tóc vàng cùng xỏa rũ rượi trên mặt đường, máu loang ra, loang ra rất nhiều. Đạn ghim thẳng vào sọ cô, ngay chỗ cóchiếc sẹo trắng mà Minh chỉ tôi.

Tôi cùng Minh bước ra khỏi thân xe, chân tôi run rẩy như không cònsức. Mỗi bước nhấc chân đều phải dựa vào sức đỡ của Minh. Tim tôi lạnh.

Đầu tôi cũng buốt lên. Bước qua những cái xác, những vũng máu, chúngtôi đến kế bên Ella, cô nàng đang quỳ cạnh cô gái tóc vàng vừa gụcxuống.

Ella vuốt mắt con người kia. Giờ gương mặt người chết đó đã được trảlại một nét bình thảnh lạ kì. Khóe môi kia như thấp thoáng nụ cười nhẹnhõm.

- Vĩnh biệt.

Minh đặt tay lên vai Ella, vỗ nhẹ. Cô ấy nắm chặt tay Minh, như cố giấu đi tâm trạng buồn bã của mình.

Tự dưng bây giờ tôi hết sợ xác chết. Tất cả người còn lại đều đeo mặt nạ. Tôi làm dấu thánh, thì thào:

- Lạy Chúa hãy siêu thoát cho họ.

Minh cũng làm dấu thánh, rồi ôm lấy Ella.

Tôi đứng lặng, cố nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh…

Lúc Ella ép chúng tôi hôn nhau xong thì cầm súng lên đạn. Mặt rất là ngầu.

Tên sát thủ đi đầu bỏ nhóm, tiến gần đến chúng tôi.

Bất ngờ, Ella nhếch môi, quay đầu, tay giương súng nã vào ngực tên hề sát thủ. Hắn chết bất ngờ làm cả đồng bọn nhào lên tấn công. Cô nàng từ đó tự nhiên phía thành người của phe tôi.

Rốt cục giờ cô ta là của phe tôi hay phe kia?

Từ phía sau, tốp người mặc áo đen lần lượt đi tới, trên tay có nhiềutúi ni lông màu đen. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện có rất nhiều người lạ mặc cùng mặc đồ, đeo kính đen đang tiến dần đến.

Họ gom những cái xác, bỏ vào bao đen và trải cát lên mấy vũng máu lầy. Sợ sệt, tôi nép gần Minh. Cậu trấn an:

- Không sao! Là người của tôi!

- Cậu nhìn tôi và giải thích cho đàng hoàng! – Tôi gay gắttrừng mắt. – Thực sự cậu dính vào băng xã hội đen nào đó phải không?

- Không, đó không phải xã hội đen. Đó là người của tổ chức phi chính phủ.

- Vậy tại sao họ muốn giết chúng ta?

Minh thở dài, khẽ giọng:

- Cô là một con mồi. Tôi là kẻ thù của họ. Vậy thôi!

- Tôi? Con mồi? – Tôi trố mắt, ngơ ngác.

Ella dí tay vào trán tôi, lấy lại vẻ nhanh nhảu mà cười:

- Đừng nhiều chuyện quá! Chúng tôi đến để bảo vệ cô! Sẽ không làm hại cô đâu!

- Nhưng tôi có giá trị gì mà phải truy lùng tôi chứ?

- Đã bảo là không cần lắm lời mà. – Minh gắt rồi xoay qua cô gái có đôi mắt y hệt mình. – Ella, em có sao không?

- Ngàn sao luôn đấy! Anh xem, bẩn hết áo đẹp em mới mua rồinè! – Cô dẩu môi, nhõng nhẽo y hệt con nít nắm lấy cánh tay Minh mà nhún nhảy. – Anh phải đền áo mới, xe mới cho em! Xe em coi kìa!

Minh quay đầu ngó xe rồi tặc lưỡi:

- Con Bungatti của anh cũng báo tiền kia kìa! Đừng nhắc tiền trước mặt anh!

- Xùy, đồ keo kiệt, bủn xỉn!

Vừa lúc này, một vệ sĩ đến trước mặt chúng tôi, cúi đầu:

- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến không kịp lúc!

- Đợi người ta đánh trận xong rồi tới dọn dẹp, hay quá ha! –Minh chua ngoa, lườm người vệ sĩ đáng thương. – Trừ lương hai tháng.

Ella xua tay, khuyên can:

- Thôi anh, họ có công “cứu giá” mà! Lúc nãy không nhờ họ là em toi rồi!

- Là sao? – Minh hỏi.

- Thật ra phát súng giết cô ấy không phải do em bắn. Khẩu súng em chụp được hết đạn rồi!

- Eo ơi! May thiệt! – Tôi vuốt ngực. – Này, Hoàng Hiểu Minh,tại sao đàn ông con trai gì mà để con gái xông pha ra chiến đấu vậy chứ!

Ella choàng vai tôi, cười nhẹ nhàng:

- Đừng trách anh Kevin, anh ấy đang bị thương mà! Với lại anh ấy là đối tượng cần bảo vệ tuyệt đối. Tôi không sợ cái chết. Anh ấy còn nhiều thứ phải làm lắm! Với điều đáng nói là… - Cô kề sát miệng vàotai tôi. – Tôi bắn súng giỏi hơn anh ấy nhiều! Ha ha!

Minh tiu nghỉu, nhặt lại khẩu súng của mình. Nhóm vệ sĩ dọn dẹp rấtnhanh. Thoáng chốc, con đường được dọn sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.Tôi không để ý, nhưng giờ quay lại thì không còn thấy những bao xốp đen to tướng đâu cả!

Thêm một trận gió lạnh lùng.

Mây xám ùa tới, xám đặc. Minh cởi áo khoác của mình, khoác hờ trên vai tôi.

- Đi thôi! – Cậu đẩy tôi vào một chiếc xe hộp đen thui, vừa dịu giọng bảo.

- Đi đâu? – Tôi hỏi.

- Ra biển.

Tôi rúc sâu người trong chiếc áo khoác của Minh, ngồi trên nắp xehít thở không khí. Mùi muối mặn nồng trong khoang mũi. Nhữngcon sóng cứ lăn tăn xô vào bờ. Dưới chân tôi, gọng vó bò ngangdọc.

- Uống không? - Ella đưa tôi một lon bia, cô xoã tóc xuống. Nhữnglọn tóc nâu vàng rũ qua bờ vai mảnh. Ella cao hơn tôi một cáiđầu.

Tôi lắc đầu, xua tay:

- Tôi không biết uống bia!

Cô nàng nhún vai, khui bia ra, tu ngon lành. Hoàng Hiểu Minh đứng bên cạnh, mở nắp chai nước khoáng ra, đưa cho tôi.

- Tay cô lạnh cóng!

Tôi đưa mắt đăm đăm vào mặt Minh khi cậu ta đang nắm mấy ngón tay tôi xoa xoa. Ngượng ngùng rụt tay lại, tôi chợt nhớ cái hôn bất thình lình lúc nãy, giọng khản lại, đưa tay đấm vào vai cậu.

- Cậu thấy cảnh máu me man rợ vậy mà không nổi gai ốc à? Tôi sẽ gặp ác mộng nhiều đêm, đến giờ vẫn thấy sợ!

Ella đưa tay chùi mép, vén tóc ra sau lưng, quàng tay qua vai tôi,mùi nước hoa của cô ấy khá nồng, không dễ chịu bằng hương hoahồng trên người Minh.

- Cô bé, đừng nhát như thỏ đế vậy! Đâu phải lần đầu cô thấy cảnh chết chóc đâu!

- Là sao? Đây là lần đầu tôi bị rơi vào hoàn cảnh kinh khủng như vậy! - Tôi thu người, liếm cánh môi khô.

- Tính ra cô có thần kinh thép thật đấy! Có người rơi vàotrạng thái hoảng loạn sẽ bần thần, á khẩu, mặt ngu ra cảtuần ý, tiêu biểu là... anh Kevin hồi nhỏ! - Ella nhướn mắt,ngón tay xinh đẹp sơn móng đen trỏ lên trán Hoàng Hiểu Minh, châm chọc.

Tôi không dám nhìn cậu ta nữa, mỗi lần nhìn là má tôi nóng ran, cái ngại ngùng không giấu vào đâu được.

- Gì chứ? Em kể chuyện của thế kỉ nào vậy? - Giọng cậu ta có vẻ chanh chua. Minh thô bạo véo tai Ella, gằn giọng, nghiến răng:

- Em giỏi lắm! Dám chơi khăm anh! Báo hại anh và cô ta phải làm trò cho cả đống người nhìn!

Ella la oai oái, tay tát vào tay Hiểu Minh, dẩu môi uỷ khuất:

- Á, á, đau! Em làm vậy để câu giờ cho vệ sĩ tới kịp thôi mà! Nhưng mà cuối cùng lại hết trò nói, đành liều chống chọivới nguyên đám ấy! Con trai phương Tây mà đi tiếc một nụ hôn? Anh bủn xỉn vừa thôi! Tội nghiệp cô bé này phải hôn con nhím hôihám như anh ấy!

À, thì ra không những Hoàng Hiểu Minh là một con đười ươi quáiđản mà còn là một con nhím hôi hám. Ăn ở thất đức nên ai cũng ban cho cậu ta mấy mỹ từ nghe hả dạ ghê!

Tôi liếc mắt e dè, ánh mắt đười ươi Anh Quốc đang nhìn tôi, tôi liền lảng ánh nhìn qua chỗ khác.

- Tôi xin lỗi!

Tôi nghiêng đầu, ngoáy tai. Có nghe nhầm không nhỉ? Đây là cáitên khó ưa lần đầu gặp mặt nhất quyết không chịu xin lỗi tôi,hậu quả bị tôi biến thành Sở Khanh cho thiên hạ cười nhạo. Vậy mà bây giờ tôi nghe cậu ta thốt ra câu đó, đúng là thật đángsợ!

Tôi tự hỏi hơn hai tháng qua, tên con trai trước mặt tôi có bao nhiêu lối cư xử quái dị?

Ngày đầu là cái vẻ thờ ơ, kiệm lời và kiêu căng, phách lối.Khi chạm mặt ở võ đường lại ti tiện, nhỏ mọn trả thù xưa. Sau đó là kiếm cớ phá bĩnh tôi bằng biết bao nhiêu chiêu trò, từđày ải tôi luyện tập ở võ đường, nhắn tin khủng bố, gọi điện phá tôi nửa đêm,...

Lúc thì trông cậu ta cứ như trẻ con, lúc lại vờ lạnh lùng, đáng ghét.

Hoàng Hiểu Minh là một gã khó hiểu, đểu và nguy hiểm. Tôi kết luận lại bằng nhiêu đó tính từ.

## 67. Q.4 - Chương 6.2 : Những Vết Úa Thời Gian

Một trận gió biển mặn mà át tới, sóng xô vào nghe rì rào. Những con chim biển chao đảo trên bầu trời.

Tôi thừ người ra, cười nhạt:

- Có lẽ sau lần được tôi dạy dỗ đó thì cậu đã biết điều hơnrồi! Nghe giọng nói có phần ăn năn. Nhưng xin lỗi tôi cụ thể ởchuyện gì thế?

- Tôi lôi cô vào mấy chuyện rắc rối này. Hôm nay cô đừng nên nhớ gì cả! Cứ xem như là gặp ác mộng là được!

Ella tựa cằm vào vai tôi, thở một hơi rõ dài. Hơi thở cô gáiấy có mùi bia hăng hăng. Một cô gái mới gặp tôi lần đầu màtính tình hào sảng, thoải mái như quen tôi lâu rồi. Thật lạ!

- Chậc, chậc, cô gái nhỏ, đây là những lời thốt ra từ tận sâuđáy lòng của một thằng đàn ông chưa bao giờ thật thà với phụnữ đấy! Cô nên suy nghĩ cho thật kĩ, hiếm lắm tôi mới thấy ổng trưng bộ mặt cún con đó ra. Nhận lời xin lỗi đi! Coi chừngsóng thần sắp ập thời vì chuyện lạ này đó! Thanh niên nghiêmtúc! Ha ha!

Tôi bật ra tiếng xùy. Dưới chân tôi nhốn nháo những hạt các nhỏ bám đầy. Mở nắp chai nước khoáng và tu một hơi đến gần nửa chai, cái cảm giáckhô khốc trong cổ họng tan biến hoàn toàn. Ella vươn vai, hít thở khôngkhí sau đó lại lôi trong túi áo ra thỏi son màu hồng ngọt, tô vẽ lênmôi.

Hoàng Hiểu Minh đứng một góc, không nói thêm lời nào. Phía trước mặt,biển khơi màu trắng bạc, sủi bọt gầm gừ. Tôi giương mắt ra hướng đườngchân trời như một lằn chỉ trắng vắt ngang bầu trời, những vật thể nốiđuôi nhau nhấp nhô trên biển, là những tàu đánh cá từ khơi đang tiếnvào.

- Tôi đi rửa giày cái đây, tôi phát hiện có vài vết máu nhỏ bám trên lớp da giày. Cô biết không, tôi không ưa trên người có vết bẩn nào!

Sau khi chán trò tô vẽ môi, Ella quay qua và nói với tôi như thế. Cô gái nhún vai, bước khập khiễng về phía trước. Đôi giày cao gót khiến cô khó khăn khi di chuyển trên mặt cát lún này. Tôi nhìn theo đến khi Ellađứng sát làn sóng nhỏ lăn chạm bờ cát, cô gái ngồi xổm, lấy tay tát nước biển lên giày của mình.

Hiểu Minh đang ngắm nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngủm bị kiệt pin củamình. Tôi đứng nhìn cậu dưới góc nhìn nghiêng, nửa gương mặt ấy gầy, góc cạnh, và quen thuộc.

Mỗi khi nhìn cậu ta, tôi lại tưởng mình bị Deja Vu!

Nếu như cậu ta là kẻ xấu, chắc đã không dùng cả tính mạng để cứu tôi!Lúc bom hẹn giờ, cậu ta cũng dùng hết sức che cho tôi. Khi chạy trốn,bằng mọi giá con người đó vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không buông. Lúc đọ súng, cậu cũng làm lá chắn bị sợ tôi trúng đạn.

Black Jack? Tôi chợt nhớ đến kẻ kì quặc đó. Hắn chính là chủ mưu cho tất cả trò lố này? Hắn là ai? Tại sao lại quấy phá tôi?

Trêu chọc tôi bằng nick chat “Message of Darkness”, đột nhập vào nhà tôi với búp bê ma và giết chết hai con vẹt của tôi. Cài bom giả, sát thủtruy sát. Mọi hình thức quấy nhiễu bắt đầu nghiêm trọng dần.

Cuối cùng là vì mục đích gì?

Angel? Hắn gọi tôi là “thiên thần” – loài sinh vật mà hắn căm ghét, vìthiên thần giả tạo? Lần chat với hắn, tôi vẫn ám ảnh những câu nói này.

Đó phải chăng là một gã tâm thần, biến thái?

Môi tôi khô lên vì nhiệt độ mùa hè oi bức, dù hôm nay không nắng chóichang, bầu trời âm u, lúc có nắng, lúc lại có mây xám. Lũ hải âu lôngbạc kêu quác quác trên đỉnh đầu. Có con cua biển ngoi đầu từ lớp cát ẩmướt.

Vô thức, tôi sờ tay lên môi, cảm giác mềm mềm khi môi cậu ấy chạm vàomôi tôi như còn rõ ràng. Tôi nhấc chân, đứng cách xa khoảng cách vớiMinh.

- Không phải vì tôi hôn cô mà cô xa lánh tôi chứ? Tôi không có mắc bệnh truyền nhiễm đâu!

Vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại tối om, cậu ta cất giọng hỏi tôi.Bây giờ, Minh phát âm khá dễ nghe hơn, cái giọng lơ lớ hồi trước đã dầnsành sõi, và hình như tên đười ươi Anh Quốc này nói cũng khá nhiều. Banđầu tôi cứ tưởng cậu ta mắc chứng lười nói.

Tôi đẩy ánh mắt về hướng Ella, làm bộ như câu nói cũng Hiểu Minh đã trôi theo gió. Ngón tay tôi bấm bấm vào nhau, Ella đã bắt một con gọng vó.Mấy cái chân của con vật đáng thương quơ quơ lên cầu cứu thật tộinghiệp. Nhưng càng làm thế, hình như cô gái xinh đẹp càng phấn khích.

- Nè, có nghe tôi nói không hả? – Minh gắt tôi bằng vẻ mặt bực dọc, đứng choán hết tầm mắt tôi, buộc tôi phải nhìn cậu.

- Tôi đâu có điếc! Cậu nên nhớ bây giờ cậu là nô dịch của tôi nhá! Ăn nói nghe cho lễ phép một chút.

Minh thở phì ra thành tiếng, mặt xụ xuống, lườm tôi:

- Sợi dây chuyền còn không?

Tôi biếng nhác lôi sợi dây chuyền chữ thập giấu trong cổ áo ra huơ tớihuơ lui cho cậu ta thấy. Vẻ mặt Hoàng Hiểu Minh yên tâm mà gật gù.

- Sao chúng ta phải ra biển? Ra biển làm gì?

- Chỗ này yên tĩnh, khuất người. Nếu có xảy ra ẩu đả, đánh chiến cũng ít bị chú ý! Nhưng chỗ nghĩa trang lúc nãy cũng thơ mộng, phù hợp để tôilẩm nhẩm mấy dòng R.I.P.

Tôi co người lại, mấy cả đáng sợ ban nãy ùa về trong đầu óc khiến tâmtrạng tôi lại chùng xuống, cơn gai ốc nổi lên, sau gáy ớn lạnh, mũi nhưngái tanh mùi máu. Dạ dày tôi co bóp một đợt mạnh bạo khiến dịch vị chua lờm trào lên, tôi bịt miệng, cố không nôn ra.

- Tối nay, trước khi ngủ hãy đọc kinh Thánh thật nhiều lần đến khi lịmđi vì buồn ngủ, như vậy cô khỏi nghĩ lung tung mà mất ngủ!

- Sao biết tôi theo Thiên Chúa Giáo? – Tôi chụp đuôi ngay, cậu ta như biết rất rõ về tôi vậy.

Đúng là vậy, tôi nhạy cảm với từng mối quan hệ quanh tôi. Tấtcả dường như đều bao phủ một lớp mờ ám. Hiểu Minh muốn bảo vệtôi, vì mục đích gì? Tại sao lại tiếp cận tôi? Sao lại quan tâm tôi như thế?

- Ờ thì… tôi là con của Chúa, dưới con mắt của kẻ ngoan đạo như tôi thìchỉ nghĩ ra mỗi biện pháp đó. Nếu cô theo tôn giáo khác thì đọc kinh của tôn giáo đó, vậy thôi! – Cậu ta lúng búng đáp, vừa gãi đầu.

Chai nước bị uống cạn, đến nỗi tôi nhìn xiên rõ ràng bãi cátdưới chân qua đáy chai. Mùi hoa hồng trên chiếc áo khoác củaMinh dìu dịu.

Tôi đưa tay nắm cổ áo chặt lại, gió dần tạt mạnh vào người. Tóc tai bay phất phơ, tai tôi ù ù tiếng gió.

- Cô thích biển không? - Thấy tôi im lặng, cậu ấy lại bắt đầu bắt chuyện.

Tôi đáp nhanh, không chần chừ:

- Không!

Minh như hơi bất ngờ, nhướn mắt, đôi mắt hổ phách tròn xoe.

- Sao vậy?

Tôi dõi mắt xa xăm, thở dài. Không hiểu sao, từ bé, tôi đã sợnước vô cùng. Mỗi lần đi biển chơi, tôi đều ở trên bờ dọc cát. Tôi không dám chạm xuống làn nước lạnh lẽo đó. Tự nhiên, nhưlà bản năng, tay chân tôi co quắp và run cầm cập khi xuống nước. Đầu óc tôi lúc đó choáng váng, hỗn loạn vô cùng, cứ như bịám ảnh với nước. Bởi vậy tôi không biết bơi!

Tôi cúi đầu, vân vê ngón tay. Đáp:

- Không biết nữa! Hình như hồi nhỏ tôi từng bị chết đuối haysao ấy! Giờ thấy chỗ nhiều nước, nhất là nước biển lại thấysợ.

Hiểu Minh tặc lưỡi. Trong đôi mắt đó như đang chứa nhiều tâm sự.

- Hồi nhỏ, tôi có một cô bạn rất dễ thương sống ở Malayxia. Nhà cô ấy ở trên một hòn đảo rất thơ mộng. Lúc nhỏ, mỗi lần mẹ đưa tôi đến thămgia đình cô, tôi hay cùng cô ra bờ cát bắt sao biển. – Minh kể từ từ,rất chậm rãi, mỗi khi ngắt câu lại lấp thoáng vẻ u hoài. Đôi mắt cậumiên man nhìn phía khơi xa, như đang nhớ về một khung trời kí ức đã úatàn.

Tôi nghiêng nghiêng đầu, vẫn nghe cậu kể. Tự nhiên với câu chuyện về cô bạn sống gần biển của Minh lại làm tôi tò mò đến kì lạ.

Cảm giác đó, lại thân quen! Có một ngôi nhà ở gần biển sẽ ra sao nhỉ? Buồn tẻ không?

Mỗi ngày đều ngắm nhìn hải âu chao nghiêng, nghe tiếng biển rì rào, ngắm hàng phi lao múa lượn theo những cơn gió. Những hôm mưa bão sẽ thấybiển cuồng nộ, gào thét ra sao? Ngày nào ở biển cũng sẽ được ngắm mặttrời mọc từ khơi, tỏa ánh sáng huy hoàng. Và khi buồn chán, ta có thể ào xuống bờ cát và nhặt vỏ ốc kết thành xâu.

Cuộc sống như vậy thì làm sao tẻ nhạt được! Sống cùng thiên nhiên tuyệt diệu thế thì còn gì bằng!

Minh tựa lưng vào thành xe, gác tay sau gáy, ngẩng mặt lên trời cao rồi mở lên thứ thanh âm uể oải, buồn buồn:

- Rồi có một ngày, tôi không còn gặp cô ấy!

Tôi ngạc nhiên, quay sang cậu:

- Sao thế?

- Có một lần chúng tôi đi nhặt sao biển, do thứ suy nghĩ con nít íchkỉ, cả hai đều muốn có thật nhiều sao biển mà cứ đua nhau. Cô ấy cướpsao biển của tôi, báo hại tôi phát cáu giành lại. Trong lúc xô đẩy, tôilàm cô ấy ngã xuống biển, bị đuối nước!

- Nguy hiểm quá! Rồi cô ấy có sao không?

- Không, cô ấy được cứu lên, nhưng mà… từ đó cô không thèm chơi vớitôi nữa! Và tôi không về Malayxia thêm lần nào đến khi lớn!

Tôi xoa cằm, có phải đây là mối tình đầu của cậu ta không nhỉ? Giọng điệu day dứt đó chắc là nhớ người ta rất nhiều!

- Bây giờ cậu còn liên lạc với cô ta không?

- Không! Ngôi nhà bên bờ biển ấy đã không còn sau một trận hỏa hoạn.Tôi không còn bất cứ liên lạc nào với cô ta. Nếu bây giờ, chắc cô ấy đãtrạc tuổi cô!

Tôi cười nhẹ. Câu chuyện tình thời bé con của cậu ấy dở dang thế sao? Và ngôi nhà trên biển đã biến mất? Thật quá đáng tiếc!

Nhưng…

Ngôi nhà trên biển?

Hai đứa bé?

Những con sao biển?

Đuối nước?

Vụ hỏa hoạn?

Tất cả… cứ làm trong lòng tôi cồn cào thế nào ấy! Mọi thứ nghe qua,trong thâm tâm tôi phát sinh một cảm xúc bồi hồi lạ lẫm. Như là… tôi đãtừng trải qua!

Không thể nào! Chỉ là do tôi tưởng tượng! Làm gì có chuyện như thế!

Tôi cố gạt đi suy nghĩ của mình, giương mắt nhìn cậu. Thoáng giật mình,vì cậu ấy đang nhìn tôi rất chăm chú, ánh mắt như dò xét biểu hiện củatôi, một cách nhìn rất kì cục.

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?

- Cô có thấy câu chuyện tôi kể có gì quen thuộc không?

Trong cổ họng như bị hóc xương, tôi không đáp được, lấp liếm bằng cái lảng mắt đi, thều thào:

- Gì chứ? Mới nghe lần đầu mà sao quen thuộc được?

- Ừ nhỉ?

- Mà cô bạn ấy tên gì? Cậu còn nhớ không? – Tự nhiên tôi lại bật lênmột câu hỏi hơi soi mói. Khi phát giác ra thì từng câu chữ đã trôi tuộtra khỏi miệng rồi.

Minh mỉm môi nhẹ, cậu như có gì vui vẻ, dịu giọng:

- Hồi nhỏ, tôi hay gọi cô ấy là….

Câu trả lời chưa được hoàn chỉnh thì phía sau lưng, gió và cát ào lên tứ tung, chiếc xe lún bánh vẫn cố tăng tốc độ vượt lên phía trước. Tôi vàMinh cùng quay đầu nhìn. Chiếc xe cứ chạy về phía chúng tôi, mỗi lúc một gần.

Cát bị thốc lên thành một màn bụi mù ngột kín. Gió biển quậttới khiến tôi chếch choáng ngã ngửa vào thân xe làm chỗ tựalực.

Minh cũng đưa tay che mặt ngăn lớp cát bụi xối xả ập tới. Ellavẫn đứng sát bờ biển, giương mắt chú ý về chiếc xe đang chạytới.

Cát đã lún gần nửa bánh xe. Chiếc xe chạy như đang nổi lềnhbềnh trên nước. Tiếng động cơ rè rè, xe dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cửa xe mở, ánh nắng táp ngay vào quả đầu óng vàng vàlàn da trắng trẻo. Anh chàng Tây Dương khoát vest đen hối hảchạy tới, sắc mặt u ám kì lạ.

Tôi cau mày ngẫm nghĩ. A! Đúng rồi! Đây là cái anh hay lái xechở tên đười ươi cạnh tôi. Và cũng là người đã xém tiễn tôi đi du lịch cùng thần chết vào cái ngày bế giảng năm học. Tôinhớ anh ấy có lẽ vì anh ta dễ thương hơn cậu chủ của anhnhiều.

- Nhím, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Chưa kịp thở, anh đã vồ vập chạy đến hỏi. Bên cạnh, Minh nheo mắt nhìn anh, rồi nhún vai:

- Not bad!

- Em đang giở cái trò quái quỷ gì thế? Tại sao cứ thích tự tung tựtác. Kevin, em không rõ là xung quanh em đầy rẫy những hiểm nguy à?

Đáp lại cái vẻ lo lắng của Alex, Minh che miệng ngáp một cái rồi khoanhcánh tay lại, một biểu hiện chả thèm đoái hoài với sự quan tâm của anh.Tôi đưa nhẹ mắt nhìn Alex, có chút xét nét. Rõ ràng hôm tôi gặp haingười họ trên con đường đi tắt ra thị trấn thì Alex luôn tỏ ra thái độkính cẩn, phục tùng ông chúa trời con này. Vậy mà giờ hình như anh ấykhông có vẻ nào là quy phục cậu chủ mình, hơi có phần áp bức, quản thúcHiểu Minh nhiều hơn.

Anh chàng tóc vàng nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt, chú ý đến sự hiện diện của tôi. Trong ánh mắt đó cố vặn vẹo trí nhớ để tìm ra ấn tượng về tôinhỉ?

Chừng vài phút nữa, anh thốt lên, mỉm cười với tôi:

- A, cô bé Việt Nam hôm trước!

Tôi gật nhẹ đầu, cười đáp lễ. Đôi mắt của anh mang màu thủy bích longlanh, đúng là mắt của người ngoại quốc có khác. Còn Hoàng Hiểu Minh cókhuôn mặt lai Âu, nhưng cậu ta có màu mắt hổ phách lạ lẫm. Hình như rấtít ai có màu mắt như vậy, trông cứ như đeo lens. Cậu ta làm tôi liêntưởng để Edward Cullen.

Một trận gió cùng mùi biển đánh ập vào người tôi. Lao xao hàng dừa ốmtong teo phía xa có vài chú mòng biển lượn tới lượn lui. Tôi siết chặtcổ áo tròn để thầm kiểm tra sợi dây chuyền còn nằm trên cổ không. Tôichào Alex với vẻ thân thiện gặp cố nhân:

- A, chào anh. Người quen lâu lắm mới gặp!

- Uầy, em còn nhớ anh là vui rồi. Em gái ơi, mấy vết thương trên người em đã lành hẳn chưa em? – Anh xua tay, hỏi han.

Minh tựa người bên cửa xe, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.

- Hi hi, anh yên tâm. Da thịt em hiền lắm, vết thương lành lâu lắmrồi. Mà hình như số em mấy tháng nay bị hạn hay sao, trong hai tháng màbị tông xe hai lần, lần sau còn nặng hơn cái hôm anh tông trúng em nữa.

- Em phải cẩn thận chứ! Đường xá ở đây có vẻ nguy hiểm quá đi. – Rồi anh quay sang Hiểu Minh, cũng khoanh tay lại, trừng mắt:

- Sao em cùng cô ấy đi chung? Anh dặn em ngoan ngoãn ở lại nhà của Kang rồi mà. Vệ sĩ đi đâu cả rồi?

Hoàng Hiểu Minh tư lự vươn vai, mắt hơi nheo lại rồi thản nhiênngồi xuống bờ cát ấm vàng. Nắng đã tắt lâu rồi. Bầu trờixám từ lúc chúng tôi rời khỏi nghĩa trang, nắng vẫn chưa bậtlên. Có lẽ sắp mưa. Tôi thấy hàng cây quật dữ dội hơn, gió tát vào da rát rạt.

Minh ngẩng đầu, có vẻ khoái chí mà đáp anh:

- Em tình cờ gặp cô ấy. Xui thay cả hai vướng phải gã điênvà có một khoảng thời gian từ trưa đến giờ y hệt như đóng phim hành động. Vệ sĩ hả? Họ nghe em nói một câu duy nhất là bỏchạy mất dạng rồi.

- Câu gì?

- Đi theo tôi đuổi việc.

Tôi nghe tiếng Alex rít răng tức tối, đưa tay tát lên đầu của Minh cái bốp:

- Đồ ngốc! Em mà có bề gì thì 10 cái mạng của anh cũng khôngđổi được đâu! Mới về Anh mấy ngày mà đã không yên lòng cho emở lại đây một mình rồi!

Minh cúi đầu như là biết lỗi. Tôi mỏi chân nên cũng trượt người ngồi bệt xuống cát, buồn chán tháo giày ra đếm đếm ngónchân. Đười ươi Anh Quốc lấy tay xới lên bắt con ốc nhỏ lên,thích thú ngắm nhìn. Từ ngoài bờ biển, cô Ella đã chán cáitrò hành hung mấy sinh vật biển vô tội nên trở lại vào chỗtôi. Nơi cô ấy đi qua kéo dài vệt nước trên cát khô.

- Anh đừng mắng anh Kevin đẹp trai của em nữa được không? Anhấy lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà tối ngày phải theo tò tò. Hỏi xem cỡ tuổi này mà còn chưa có mảnh tình vắt vai,tất cả là do anh làm kì đà cản mũi đấy!

Ella dẩu dẩu cánh môi hồng, ngồi bó gối sát bên tôi, đưa mấyngón tay dài được chăm sóc công phu cuộn cuộn mấy lọn tóc củatôi, vừa nói chuyện với Alex.

Anh chàng người Tây có vẻ uất ức mà ngồi chồm hổm xuống, lấy tay kiềm chặt đầu Ella ngẩng cao lên nhìn anh, giọng anh phachút gằn:

- Nói cái gì? Nói lại anh nghe nào con nhóc ranh? Ai là kì đà chứ?

Cô gái xinh đẹp tỏ ra bất khuất, hất hàm đay nghiến:

- Anh so sánh giữa anh Kang và anh Kevin đi, anh Kang có baonhiêu cô gái theo đuổi, tính tình phóng khoáng, tự do. Thân phận của Kang cũng có thua kém ai, cũng là cháu trai đức tôn, mangquyền thừa kế hàng thứ nhất đàng hoàng nhưng James tiền bốivẫn thả rông anh ấy ngao du khắp nơi đó thôi! Nhìn thấy anh Kevin em lại thấy chán, cứ như là tiểu thư thời phong kiến nhốtmình ở khuê phòng.

Nói vừa xong, cô gái đáng yêu lại bị một cái cốp vào đầu đầy bạo lực từ con người tóc nâu.

- Nói ai tiểu thư? – Minh nghiến răng, không nương tình mà cốc đầu Ella.

- Nói anh chứ ai! Bực cả mình! Thấy người ta hiền rồi ăn hiếp à?

Minh bĩu môi, liếc Alex một cái sắc lẹm, lầm bầm:

- Bám theo em nhiều một chút để người ta nói em tiểu thư tiếp nhé!

Tôi khều khều nhè nhẹ, hỏi Ella:

- Kang, tên tiếng Việt là Chí Linh phải không?

- Ừa, Kang là play boy thứ thiệt đấy cô bé. Ngây thơ như cô tốtnhất đừng nên tiếp xúc nhiều. Anh ấy lăng nhăng lắm!

Tôi thầm cười khẩy. Chí Linh, lộ mặt rồi sao? Người ta nói anhlà con người lăng nhăng, vậy mà trước mặt tôi lại cứ vờ làquân tử. Anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây? Tiếp cận tôianh được lợi gì? Kang – Chí Linh, con người này quả là cónhiều bộ mặt đây.

Minh xô vai tôi, nhướn mắt:

- Này con nhỏ! Làm gì mà thừ người ra vậy?

- Cậu gọi gì thế? – Tôi quay qua, kênh mặt. – Một tháng đó nha!

- Dạ, nhớ rồi thưa cô chủ ạ!

Cả Ella và Alex trố mắt nhìn hai chúng tôi. Có con dã tràngbất ngờ bò ngang lên chân tôi làm tôi giật thót mình, rồi thởphào. Ella cặp kè vai tôi, xoa cằm:

- Bí quyết gì mà cô em lại có thể khiến tên nhím ươngbướng, phách lối này quy phục, nói năng lễ phép như thế chứ!

Tôi chỉ mỉm môi cười bí ẩn. Minh kéo giật ống tay áo của anh Alex, làm bộ ủy khuất mách:

- Cô ta đang giữ sợi dây chuyền của em đấy!

- Sợi dây chuyền? À, cái sợi dây chuyền quê mùa đen thui anhthà chết chứ không cho em sờ lấy một lần á hả? – Ella chenngang vào.

Sau câu nói đó Ella nhanh chóng núp vào sau lưng tôi để né cáicốc đầu thứ hai mà Minh sắp giáng tới. Alex tròn mắt, gật gật đầu rồi bảo:

- Anh chả hiểu mô tê gì!

## 68. Q.4 - Chương 6.3 : Những Vết Úa Thời Gian

Hoàng Hiểu Minh chun mũi, chống tay lên cằm, vừa lườm tôi, vừa tóm tắt:

- À à anh biết Sang Mi mà! Không ngờ Sang Mi nhặt được sợidây chuyền của em! Mà không ngờ cô ấy lại quen con nhỏ cà tưngnày, rồi đem cái sợi dây chuyền được làm thủ công đúc từ kimloại quý, mặt dây chuyền nạm bằng mấy chục viên ruby mà quý cô Ella đây đã bảo là nó “quê mùa” tặng cho cô ấy luôn. Bây giờ em xin lại, cô ấy ra điều kiện là em phải làm nô dịch cho cô tamột tháng mới chịu trả kìa!

Alex nghe xong, lại khều tay tôi:

- Em suy nghĩ kĩ chưa vậy? Em rước nó về làm nô dịch hay emsắp trở thành nô dịch của nó anh không dám chắc à nha!

Tôi gãi đầu, quả thật nghe vệ sĩ của chính cái tên khỉ này nói thì tôi bắt đầu hoang mang thực rồi nha. Mới thỏa thuận giaokèo thôi mà từ sáng giờ tôi đã vướng ngay mấy chuyện hoangtưởng. Vậy trong tháng tới đây sẽ còn có cái quái gì xảy ranữa đây? Còn chuyện gì khủng khiếp hơn nữa ư? Về con người kìlạ, Hoàng Hiểu Minh.

Ella thì nguýt một hơi dài rồi mỉa mai:

- Em chỉ nói nó hai từ “quê mùa” mà anh đã phô trương giátrị sản phẩm lên rồi ư? - Rồi cô nàng phát vai tôi. - Cô giữ kĩ nhé, mắc công tôi cướp được thì sẽ bán hạ giá cho vựa ve chai thì khổ. Cô bé, đang có cơ hội đấy, hành hạ được gì thìhành hạ đi nhé, cơ hội ngàn năm đấy. Ôi xời, sao nhỏ Sang Mikhông đưa nó cho mình chứ nhỉ? Em sẽ đì anh cho hả dạ ra!

Tôi phì cười, lén lấy mặt dây chuyền ra xem. Sợi dây chuyền này giá trị như thế sao? Nhưng một tên nhà giàu như hắn cần gì mà phải bất chấp danh dự vì một sợi dây chuyền chứ?

Hay là nó có ý nghĩa gì?

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì thấy trên má có giọt ươn ướt.Mưa. Những hạt lất phất, bám trên áo Jacket khoác hờ trên vaitôi, chúng như những viên ngọc trai nhỏ. Lũ chim còn chao lượntrên bầu trời ban nãy đã biến đâu mất dạng.

Biển như bị bao phủ một lớp sương mỏng, phất phơ. Sóng gầm gừ, vợn lên cao thật cao. Alex mở cửa chiếc xa anh lái tới bảo bọn tôi vào trú mưa.

- Ơ, còn xe kia? – Ella léo nhéo nhìn chiếc xe đưa chúng tôi bị bỏ quên lại, ánh mắt tiếc rẻ.

- Được rồi cô, lát anh cho người lái về cho em mà! – Alexngồi vào volang bảo. Cả ba đứa tôi ngồi sau xe, lấy khăn giấylau vội vã tóc tai có đôi chút ướt mem vì mưa đột ngột.

- Ông già kia, mưa mà anh còn mở điều hòa số cao vậy hả?Biết lạnh không? – Vẫn cái giọng của Ella mà cái xe không cóchút yên ổn, cô nàng đay nghiến, hầm hứ đủ điều trong khi tênđười ươi đang lim dim mắt lại phải mở thao láo ra giật mình.

- Ơ hay, mới qua Hồng Kông mấy năm mà sợ lạnh rồi sao? – Alex vừa hạ nhiệt độ trên xe xuống, vừa cười.

- Không những em lạnh, cả Kevin sống ở Anh mà còn đang run lẩy bẩy này. – Cô này chỉ Minh đang ngồi kế bên.

Tôi dòm mắt qua nhìn, Minh đang cuộn tròn người, rúc trong góc,mặt trắng bệt ra, môi rất nhạt. Biểu cảm cậu đờ đẩn ra. Alexlái xe trong màn mưa, cần gạt nước phía trước hoạt động liêntục. Anh chạy chầm chậm, lo lắng quay xuống nhìn.

- Nhím, em sao vậy? Bình thường em đâu có sợ lạnh? Sao lại run?

Nhìn gương mặt càng lúc càng tái của cậu, tôi phát hiện cóchút bất thường. Vội vàng cởi áo khoác đắp lên người cậu, tôi nhích người ngồi sát Ella, trườn tay qua vươn tới trán Minh, thốtlên:

- Cậu ta đang sốt. Còn đổ mồ hôi lạnh và rét run.

- Em không sao chứ Kevin? – Alex lo lắng hơn.

Minh lắc đầu:

- Không, em lại bị say nắng thôi. Về nhà uống thuốc sau.

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Trời sáng giờ chuyển mưa, nắng yếu thế này mà cũng bị trúng nắng được cũng hay.

Ella mím môi, thở dài, đưa tay khều vai Alex:

- Anh nên cấm tiệt anh ấy sử dụng Lexomil đi. Kevin lạm dụngthuốc quá đến nghiện đấy. Sẵn một ngày rảnh làm ơn vác anhấy đi kiểm tra tổng quát đi, cậu chủ nhỏ của anh dạo này yếuớt hẳn ra. Hình như là…

“Cốp” – Không ngần ngại gì, Hoàng Hiểu Minh nhăn mặt, tay tát vào trán Ella một phát mạnh.

- Ui da, sao đánh em nữa? Em nói gì sai chứ? – Ella uất ứcrưng rưng nước mắt, trong khi Minh im lặng, duy ánh mắt là đangtrừng lên gay gắt nhìn cô. Ella bắt tôi chuyển sang ngồi ở giữavì sợ bị đánh thêm lần nữa.

Tôi quan sát biểu cảm nhợt nhạt của cậu, hình như Minh đang cắn chặt quai hàm, gân trên thái dương nổi lên, mồ hôi toát lên ướtmặt.

Ella di ra ngồi một góc ngắm nhìn mưa bên ngoài. Xe cứ lao băng băng trong làn mưa trắng xóa đất trời.

Tôi lấy hộp khăn giấy sau xe, lau mồ hôi hộ cậu. Đột nhiên cócánh tay luồng ngang phía sau lưng, tôi thảng thốt nhìn. Thì ralà tay Ella đang lén lút luồn qua lưng tôi, đưa cho Minh một lọthuốc nhỏ xíu.

Minh khẽ mắt nhìn Alex qua kính chiếu hậu rồi nhanh chóng lấy mấy viên thuốc trắng tinh nuốt vội.

Rõ ràng cậu ấy đang giấu bệnh!

Chắc là Ella biết, còn Alex thì không! Lúc Ella nhắc Alex đưaMinh tới bệnh viện kiểm tra thì Hiểu Minh sợ bị lộ mới đánhElla.

Bệnh của con người này có vẻ không nhẹ. Gương mặt cậu lúc nào cũng xanh xao, người thì gầy gộc. Bệnh gì vậy nhỉ?

Tôi dựa người vào ghế, tự có thể cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của người bên cạnh tỏa ra. Tôi thì thầm:

- Có bệnh thì chữa đi, nhìn cậu tôi thấy bệnh bắt đầu nghiêm trọngrồi đấy! Mà tại sao cậu lại lạm dụng Lexomil? Đó là thuốc an thần loạinặng mà!

Minh mím môi, cũng ráng mở môi, giọng khàn đặc:

- Cô cũng rành thuốc men nhỉ?

- Trong tủ sách nhà tôi có nhiều sách y lắm! Tôi cũng có hứng thú với y học lắm nha! Dự là tương lai tôi sẽ học bác sĩ đấy!

- Hừ, đúng là ý trời!

Đột nhiên tôi nghe cậu làu bàu như vậy.

- Cậu nói ý trời là sao?

- Không, không có gì cả!

Bên ngoài xe, cảnh vật méo mó trong làn nước mưa ướt đẫm. Mặt kính xengưng tụ hơi nước li ti. Ánh mắt Alex thỉnh thoảng lại nhìn theo kínhchiếu hậu, dán vào Hiểu Minh.

- Cô bé, nhà em chạy theo hướng nào? Anh đưa em tới nhà! – Alex đột nhiên cất tiếng vọng xuống.

Tôi lắc lắc đầu, trả lời:

- Không cần anh ạ! Thả em về trung tâm thương mại X. Chiều tối nay em có cảnh quay gần đó!

- Cảnh quay? Nè nhỏ, cô là diễn viên à? – Ella đang ngắm ngắm mấy cái móng tay bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi.

Tôi chu mỏ ra, e dè:

- Không được sao chị? Bộ nhìn em không giống diễn viên hả?

- Không phải! Tại nãy giờ khen thầm: nhỏ này xinh đáo để, không làmngười mẫu hay diễn viên thì uổng lắm! Ai dè là diễn viên thật sao? Vềráng mua sữa uống thêm cho cao lên mốt đi làm người mẫu nghen nhỏ! – Cônàng nheo mắt, đồng tử hổ phách lấp lánh cười tinh ranh.

- Vậy chị chắc cũng có làm người mẫu phải không?

- Ủa sao biết hay vậy? Cơ mà làm part-time thôi. Ella đang là sinh viên. – Rồi hốt hoảng thốt. – Thôi chết đãng trí quá! Nãy giờ hổng biết têncô bé là gì cả!

Tôi bụm miệng cười. Tự nhiên thấy cái cô gái này thật dễ thương, hìnhnhư không có khoảng cách nào giữa chúng tôi. Nói chuyện với Ella thậtthoải mái, như là nói chuyện với… Chí Linh. Cảm giác giống như vậy.Nhưng tôi không dám mở lời nhiều, cũng như Chí Linh, từ nay tôi cũngthấy sợ hãi anh ấy. Tất cả những người xung quanh tôi đều kì bí!

- Gọi em là Mai.

- Ồ, không phải là Băng hả? – Ella phiếm đùa.

- Băng? Băng nào hả chị? – Tôi giương mắt hỏi.

- Không, không. – Ella xua tay. – Tự nhiên nhìn Mai hợp với cái tênđó. Gương mặt rất xinh, nhưng cách đăm chiêu ngẫm nghĩ thì lại lạnhtanh, gương mặt lạnh như băng ấy.

- Ủa vậy sao? Em mới biết đấy!

Cô gái cạnh tôi đang cười rạng rỡ thì lại bí xị khi bị Minh trừng mắtliếc. Có gì đâu mà cậu ta làm thấy ghê vậy chứ? Tội nghiệp Ella thật, bị Minh ăn hiếp mãi.

Tôi rợn da gà vì lớp không khí lạnh bắt đầu thấm dần qua da. Mùi nướchoa trong xe thoang thoảng. Alex mở một bản nhạc nhẹ, là Sad Angel củaIgor Krutoy, bản nhạc từng một thời làm tôi phát nghiện.

Ella ngáp dài, xua tay:

- Có nhạc rock không anh? Nghe bản nhạc này buồn chết mất!

- Trên xe của anh, cấm ý kiến ý cò.

Chu choa, có vẻ như ở đây có hai tên đàn ông giỏi đàn áp phe yếu nhỉ?Hết đười ươi rồi tới Alex đều chẳng tỏ ra thương hoa, tiếc ngọc, chiềuchuộng Ella tí nào. Hiểu Minh nhắm mắt, hàng mi nhấp nhứ nhẹ, rồi bấtchợt mở mắt ra, quay sang tôi:

- Cô đóng phim gì thế?

Tôi đang thiu thiu bỗng mở mắt ra, đáp:

- Là phim Người Giấy của đạo diễn Phạm Quang Huy.

Không hiểu sao con người đó thao láo mắt như ốc vít, trân mắt ra hồi lâu mới chớp nhẹ mi, gật gật đầu. Tôi thấy cậu im lặng nên cũng chẳng để ýnữa, trong lòng thầm xúi giục đôi mắt mau nhắm lại nghỉ ngơi.

Cơn mưa cứ xối xả, tiếng mưa lộp bộp hòa cùng sự mỏi mệt do hoạt động quá nhiều trong ngày khiến tôi chìm vào giấc rất nhanh.

Im lìm.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, khoảng sân ngập ngụa nước mưa. Những hạt mưađọng trên lá cây mát lành và bầu trời đã quang mây. Những hạt bụi baytán loạn trong không khí như đã bị những hạt mưa nặng mình tẩy sạch.

Chiếc xe đen chậm mình lăn bánh vào trong căn biệt thự yên tĩnh. Alex từ tốn mở cửa xe sau ra, tay chạm vào má người thiếu niên đang nhắm nghiền mắt. Hoàng Hiểu Minh liền mở mắt ra, tay lay nhẹ đứa con gái đang tựatrên vai mình.

Ella dụi mắt, lè nhè. Cô đỡ chàng trai cạnh mình ra, ngáp dài một cái.

Minh bước ra khỏi xe trong tâm trạng mệt mỏi. Cậu đã cố nén cơn đau đớnhành hạ trong cơ thể rất lâu, bây giờ ao ước lớn nhất với cậu chính làngã dài lên chiếc giường để xóa hết sự mỏi mệt trong cơ thể. Cậu vùngtay ra khỏi cô gái xinh đẹp, muốn tự mình di chuyển.

Gương mặt Alex cau lại, bước đến đỡ Minh và đưa một tay lên sờ trán cậu, nhăn nhó:

- Sốt cao như vậy mà bảo không sao ư? Vào phòng nằm yên đấy, anh đưa bác sĩ đến.

Nói rồi anh vội vã đỡ Minh vào phòng, đi ngang qua Linh và Thi, anh vẫnkhông đoái hoài khiến hai chàng trai ngoái đầu nhìn theo.

- Ế Ella, Ella, nhím nó bị gì vậy? – Chí Linh chặn cô gái nhỏ đanglót tót đi theo hai người vừa lướt qua mặt mình, tò mò hỏi.

- Sốt. – Cô nàng đáp gọn rồi nhún vai.

- Hôm nay hai người đi đâu mà về cùng lúc vậy? – Tới lượt Thi tò mòhỏi han bà chị, cậu đang cầm theo li nước lọc và đã nhanh chóng bị cônàng Ella cỗm mất.

Ella tu sạch li nước vừa cướp được của nhóc em, thản nhiên đáp:

- Đi cứu giá.

- Sao vậy? Nói anh nghe nào?

Chí Linh cùng Hoàng Thi nhanh chóng kéo cô nàng đáng thương còn bơ phờchưa tỉnh ngủ vào phòng riêng hỏi cung, hành động đó rơi vào mắt củaSang Mi, khiến cô cũng bắt đầu băn khoăn. Minh và Ella vừa về nhà, mangtheo dáng vẻ mỏi mệt, cả hai đang có vấn đề gì đó phải không?

Sang Mi tựa lưng trước cửa phòng mình, nghĩ về mọi chuyện với ánh mắtđầy ngờ vực. Cô bắt đầu theo dõi hoạt động của Hoàng Hiểu Minh thầm lặng vì lo rằng cậu ta đang giở trò gì đấy. Rốt cuộc cậu ấy đang muốn làmcái trò quái quỷ gì? Còn cô gái lạ Ella, cư xử kì quặc được sự quan tâmđặc biệt của cả phái mạnh trong ngôi nhà này cuối cùng là người như thếnào?

Theo cảm tính, cô gái nhỏ bỏ vào phòng, tìm chiếc điện thoại.

“Đang gọi Mai Baby…”

Những hồi chuông khô khốc, vang đều kèm theo biểu cảm bồn chồn của cô.Chiếc điện thoại bị ném lên giường một cách bực dọc khi đầu máy kiakhông có tính hiệu đáp.

Càng ngày cô càng thấy rõ cô đang bị quấn chặt bởi chính những kẻ xa lạ đang dần lấn vào cuộc sống của cô.

Tất cả là vì Angel? Phải không? Hình như cô biết nó là gì…

Minh nằm rệu rã trên chiếc giường nệm lò xo phủ drap đen. Cậu nhắm mắtnhư là ngủ, thực chất là cơ thể không thể lịm vào giấc ngủ được trừ khicó thuốc an thần.

Đợi Alex ra ngoài, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, lao đến tủ áo, lôi racái vali của mình. Trong đó còn một số quần áo và chiếc hộp carton màuxám bạc.

Minh đưa tay nhấc nhẹ chiếc hộp lên, đặt dưới nó là một tập giấy photodày. Mang theo tập giấy trở về giường, cậu nhẩm thầm trong miệng:

“Kịch bản phim… Người Giấy.”

“Là phim Người Giấy của đạo diễn Phạm Quang Huy.” – Câu nói của cô gái rắc rối vang lên đột ngột trong trí, đánh thức tâm trạng phấn khích trong lòng trào dâng.

Minh cong môi cười, đôi mắt di đến góc kịch bản, nơi có dãy số điện thoại được viết nguệch ngoạc lên.

Có chút gì đó rất mãn nguyện, Minh kéo ngăn tủ tìm chiếc sạc điện thoại, có lẽ là do kiệt pin nên điện thoại cậu không tự động khởi động bìnhthường được.

Hiện tại, cậu rất muốn gọi điện thoại cho “ai đó”.

## 69. Q.4 - Chương 7.1 : Người Bảo Hộ

Sang Mi là một cô gái nhạy cảm. Cô gái Lee Sang Mi có đôi mắt màulục trầm luôn lẳng lặng quan sát mọi động tĩnh trong ngôi biệtthự này. Trong những lần tò mò theo dõi, cô gái cũng pháthiện ra ngôi nhà này có mật thất và tầng hầm, không phải một, mà rất nhiều ngõ ngách tinh vi trong lòng đất.

Nhiều lần, cô gái cố bám đuôi theo những người trong nhà, đặcbiệt là Minh để truy tìm manh mối. Dường như cậu phát giác đượcsự theo dõi của cô nên luôn tìm cách dẫn cô đi vòng vèo theomình rồi đột nhiên mất dấu trong những ngõ ngách chằng chịtdưới hầm tối.

Cả Chí Linh, vị hôn phu của cô cũng đang cất giấu nhiều bí mật như Minh, dẫn đến cô hoài nghi đến cậu ấy. Mới đây, sự chú ýcủa cô dần chuyển sang Ella, cô gái xinh đẹp đó cũng giấu giếmrất nhiều bí mật cô chưa biết. Sang Mi ngồi trên bệ cửa sổ,ngắm nhìn quang cảnh dưới ngôi nhà luôn được bao bọc một sự yên tĩnh tuyệt đối. Sau cuộc gọi hỏi thăm ông nội ở Hàn, cô gáicũng đã lân la hỏi ông về tung tích của con búp bê thiên sứ hồi bé cô hay chơi.

Đáp lại cô, ông Lee bảo ông không nhớ nổi. Sang Mi cảm thấybất an, như ông đang cố giấu cô gì đó. Cô gái chợt nhớ đến tấm tranh của con người lạ vẽ tặng, chàng trai đứng đối diện VôĐịnh, có một cảm giác thân quen mơ hồ trỗi dậy. Bức tranhcuộn tròn, đặt trên kệ sách. Lee Sang Mi đứng dậy đi về phía bànđọc sách Cô muốn gọi cho Mai để hỏi han tin tức, nhưng số máylại không trả lời. Liệu có gì không ổn không? Cô rất lo, cũng rất tò mò về Mai, cô bạn Việt Nam dễ thương đó dính dáng tới nhiều chuyện phức tạp. Rõ là thân phận cô ta không bìnhthường.

Tờ lịch trên bàn đánh dấu những ngày qua đã là cuối tháng 7.Sang Mi bắt đầu nôn nao. Thời gian gần 2 tháng đã qua, hết sứcnhàm chán. Mai nói cô ấy gần nhập học rồi. Thỉnh thoảng côcũng đến phim trường chơi với cô ấy. Mai bảo do đóng phim, cólẽ cô ấy sẽ nhập học sau mọi người. Sang Mi cũng muốn đi họctrung học, dù cô đã hoàn thành chương trình phổ thông và dư khảnăng đỗ đại học Seoul với thứ hạng cao. Gia đình cô, ông là một nghị sĩ có tầm ảnh hưởng của Đại Hàn, cha mẹ cô lại từnglà những nhà khoa học rất xuất sắc, vì thế, Sang Mi may mắnthừa hưởng được một trí tuệ hơn người do di truyền. Từ nhỏ, domôi trường sống, ngoài khoảng thời gian du học ở Anh ra thì côluôn luôn học với gia sư.

Sang Mi thực sự thèm thuồng cảm giác được đến trường. Đang suy nghĩ, bỗng dưng có người gõ cửa phòng, cô gái nhỏ ngồi xuống ghế xoay bên bàn đọc sách, tay mở tấm tranh ra ngắm nhìn.

Tôi vào được chứ? Bên ngoài cất tiếng hỏi.

Cô nhận ra đây là giọng nói của Chí Linh.

Vào đi! Sang Mi đáp, vẫn ngồi trên ghế, chất giọng hơi lạnh lùng.

Trước mặt cô, Linh ăn mặc thoải mái ở nhà với mái tóc nhuộm đen lại, sũng nước, chắc vừa tắm xong.

Cô cười: Nhìn bộ dạng này chả ai nghĩ cậu là playboy.

Linh đưa mắt nhìn vào tấm gương ở bàn trang điểm của cô, hỏi: Trông buồn cười lắm à?

Không! Sang Mi xua tay. Ý tôi là cậu trông đẹp trai hơn, thanh lịch hơn đấy.

Linh bật cười, nhướn mắt: Trông ra dáng học sinh không nhỉ?

Sao thế? Cậu muốn đi học lại à? Ai đời đang là dân ComlumbiaUneversity lại chạy về Việt Nam du học à? Nói đến đây cô bật cười thành tiếng rõ ràng.

Anh chàng Chí Linh vẫn tỏ ra bình thản mỉm cười. Trong ánh mắt cậu,Sang Mi là cô gái đơn thuần ban đầu là một rắc rối cậu vô tình bị vướng phải, nhưng dần dà, cô ấy đã biểu hiện ra sự nguy hiểm ngấm ngầm củamình. Cô gái tò mò thật! Những kẻ tò mò không bao giờ có kết cục tốt đẹp nếu họ đã lỡ phát hiện ra điều gì không nên biết.

“Nếu như vậy thì sao?” Linh nói, hình như là không đùa. Lập tức cậu nhận được cái bĩu môi không phục từ cô gái nhỏ.

“Cho tôi xin!”

“Cô không định về Hàn sao?” Cậu hỏi.

Sang Mi đung đưa người trên ghế xoay, mắt dán vào tấm tranh chì trauchuốt, không mấy quan tâm lời Linh hỏi. Chí Linh bị phớt lờ, chân màycậu giật giật khó chịu. Hình như cậu đã quên béng mục đích chính đếnphòng cô là gì.

Buộc lòng, cô gái ngẩng mặt nhìn cậu, giọng hơi gắt gỏng.

“Này, có gì thì nói nhanh, đừng có mà lượn lờ trước mắt tôi như vậy!”

Linh gãi đầu, cậu kéo cái ghế ngồi đối diện với Sang Mi. Trên chiếc bàngỗ tốt thơm mùi nước sơn phảng phất, những món đồ trang trí long lanhtheo kiểu con gái đặt đầy, có lẽ là chiến lợi phẩm sau những lần ngao du khắp nơi mua sắm trong thành phố của cô.

Từ khoảng cách này, Linh có thể thấy ánh nắng nhạt len mình vào lớp kính trong suốt hắt lên người cô gái nhỏ thành một sắc vàng ấm áp. Cậu mímmôi, sau những giây phút suy nghĩ cuối cùng, Linh cũng đành mở miệng:“Chúng ta có nên hủy hôn ước?”

Tấm tranh bị đặt xuống thình lình nên bị nhăn nhúm một mảng, Sang Mimở to mắt nhìn cậu, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, gằn giọng: “Lído?”

“Tôi không yêu cô!” Linh đáp rất nhanh, không cần đắn đo gì. Trongánh mắt màu lục của cô gái ánh lên vài vệt sáng của nắng nhẹ, cô dichuyển người sát bàn, mặt đối mặt với Chí Linh.

“Nhưng tôi còn thích cậu nhiều lắm đấy, Prince ạ!”

“Cô không thấy giả tạo sao? Cô chỉ đang cố đeo đuổi một thứ mà tự buộcbản thân mình phải yêu thích. Sự háo thắng đáng nguyền rủa của cô làmtôi không thoải mái chút nào!”

Nụ cười nở trên môi cô rất gượng, Sang Mi khoanh hai tay trước ngực,ánh mắt chớp đau đáu nhìn vào Linh, mang nhiều suy nghĩ. Phải chăngthực sự cô đang ép mình đuổi theo một giấc mơ hoang đường? Phải chăngPrince đã không còn tồn tại nữa? Và cô chỉ như kẻ ngốc cố ép mình trởthành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết diễm tình do mình tự vẽ ra? ChíLinh, con người đó mãi mãi xa lạ như vậy.

Chưa bao giờ cậu mở lòng với cô. Ánh mắt cậu luôn nhìn cô một cách kìquặc, ánh mắt như đau khổ đó làm cô cứ ngỡ cậu đang có nỗi khổ tâm riêng mà xa lánh cô. Bởi vậy, Linh càng quyết liệt xa lánh cô thì cô lại càng dũng mãnh lao đầu vào, nhốt cả hai trong cục diện bế tắc này. Vậy màhôm nay cậu ấy tỉnh bơ đến mức vô tình nói rõ cảm nhận của cậu với cô,đơn giản là “Không thích!”.

Trong lòng cô, cái cảm xúc hụt hẫng lẫn nghi hoặc con người trước mặtmình. Trên gương mặt kia chỉ nhàn nhàn một biểu cảm thư thái mỉm môinhẹ, ánh mắt đen thanh tĩnh nhìn cô chăm chăm.

“Vậy cậu có nghĩ đến thể diện của hai gia đình?” Cô gái cất tiếng hỏi,giọng lạnh lẽo, những ngón tay giấu dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau.Linh cười, nụ cười có phần gượng gạo.

“Cha tôi sẽ không phản đối quyết định của tôi. Ít ra, ông ấy hiểu rằngmột cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ không có hạnh phúc. Ai lại muốn con mìnhrơi vào hoàn cảnh mình đã từng trải qua.”

Sang Mi vươn mình, kề mặt gần mặt cậu hơn.

“Còn ông tôi?”

“Nghị sĩ Lee là người điềm đạm, có lí có tình, tôi chắc chắn ông ấykhông muốn cô cháu gái mình yêu thương phải lấy một người không yêuthương cô ấy.”

Linh bình thản trả lời, ngón tay cậu chầm chậm di trên mặt kính củakhung ảnh có hình hai ông cháu của Lee Sang Mi. Trong ảnh, cả hai ngườicười rất vui vẻ, ánh mắt người đàn ông cao tuổi mang theo sự âu yếm vôvàn khi nhìn cháu gái.

Sang Mi đứng dậy, rời khỏi ghế của mình, vẫn dùng những câu hỏi, nhữnglí do gần như bất lực để ràng buộc chàng trai ấy. Nhưng cô cũng hiểu,với con người vô tình như gió ấy, để níu lấy, dường như là một chuyệnquá viễn vông. Chí Linh, à không, là Kang, người con trai ngày đầu tiêngặp mặt cô đã phải lòng. Trong đôi mắt ấy, chàng trai của cô mang theomột nỗi buồn u ám, dù cố mỉm môi cười, nhưng trong ánh mắt kia vẫn cómột khoảng trống cô liêu.

Cô muốn dùng hình ảnh của mình lấp đầy cảm giác trống vắng của cậu. Cômuốn cậu mở lòng ra với mình, nhưng hầu như mọi nổ lực của cô đều thấtbại. Hoàng Thi khuyên cô đừng từ bỏ, hãy nhẫn nại ở cạnh cậu, hãy mỉmcười với cậu. Hoàng Thi là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô biết nó rất yêuquý anh trai của mình, cũng muốn tác thành cho cô và Linh. Nhưng anhtrai của nó vẫn hững hờ như vậy. Cô rất thương yêu thằng bé, rất muốnđược là người chung một nhà với nó. Tiếc là… hình như ước muốn đó ngàycàng xa vời!

“Vậy… còn mẹ của cậu? Liệu bà ta có muốn buông tha cho cậu?”

Đến đây, sắc mặt Linh có chút trắng ra, rồi nhanh chóng lấp liếm bằngcách di chuyển mắt chăm chú vào một vật thể nào đó để che lấp cảm xúccủa mình. Sang Mi đi đến bên cậu, mái tóc ngang xõa ngang eo, cô nghiêng nghiêng đầu làm những sợi tóc mềm rơi lên gáy cậu, từ khoảng cách này,Sang Mi cảm nhận được hương sữa tắm của nam và mùi thảo mộc dìu dịu tỏara từ chàng trai. Mùi hương mát lành đó đủ đánh đuổi cơn nóng hầm hậpbên ngoài bầu trời.

Linh khoanh tay vào nhau, ngồi tựa lưng vào ghế, hơi quay đầu nhìn côgái đứng sau lưng. Cậu thấy nhồn nhột trên gáy vì những sợi tóc yếu mềmcủa ai đó chạm trên da thịt mình. Trên tường bên trái, hai chiếc bóngnhập nhoạng xô vào nhau, như dính làm một. Cậu đứng dậy lấy lại khoảngcách vừa phải với cô gái, là nửa mét, khoảng cách ước định để cậu đủbình tĩnh, đủ lí trí để nhắc nhở: đây không phải là Jenny.

Trong phòng, điều hòa được hạ xuống còn 23 độ Censius. Linh đi vòng vềkệ sách, lướt tay trên những gáy sách, trầm ngầm. Lee Sang Mi tư lựcười, ngồi xuống chiếc ghế cậu vừa rời đi.

“Sao? Trả lời đi!”

Cô hối thúc, như là tự tin cho cái lí do khó khăn nhất khiến hôn ước của hai người không thể nào hủy bỏ được. Điệu bộ nhàn nhã của Chí Linh dễlàm cô phát cáu, vì sao cậu ấy có thể thản nhiên như thế? Cô đang muốnnghe cậu trả lời của cậu!

“Cô biết rõ là một khi tôi muốn làm điều gì thì bất cứ ai cũng không có thể ngăn cản tôi!”

“Trừ mẹ cậu!” Sang Mi đáp, mang theo sự tự tin tuyệt đối. Nụ cười củaLinh có chút cứng đờ trên môi. Đôi mắt chàng trai di dần đến bức tranhhọa cô gái, chân mày khẽ cau lại, cậu đăm chiêu nhìn nét vẽ trong tranh, bỗng có chút quen thuộc.

“Ai vẽ bức tranh này thế?” Sang Mi tỏ ra không hài lòng, cứ nghĩ Linh đang muốn lãng đi.

“Cậu thôi cái trò đánh lãng sang chuyện khác không?” Linh không quantâm đến thái độ khó chịu của cô, vẫn khăng khăng hỏi. Một cảm giác thânthuộc hiện lên làm cậu cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. Nét vẽ này… dường như cậu đã trông thấy ở đâu đó.

“Tôi hỏi ai vẽ bức tranh này?” Cậu hỏi lại, giọng nói hạ thấp tiết chếcảm xúc. Cô gái chồm lên phía trước để giành tấm tranh lại, bóng của họ vô tình tạo nên dáng hình một tam giác in trên tường.

“Đừng có nhiều chuyện!” Cô giật tấm tranh trên tay cậu, vuốt phẳng góctranh bị nhăn nhúm. Linh thả người trên ghế xoay, biểu cảm không hàilòng.

Cửa sổ vọng tiếng động cơ xe và tiếng cửa sắt cọt kẹt mở. Linh đi đếnbên bệ cửa sổ, nhìn xuống không gian bên dưới. Chiếc xe màu đen đangchầm chậm vượt qua tấm cổng cao kín mít. Linh nheo nheo mắt vì những ánh nắng rọi xuyên qua lớp kín trong, táp vào mặt.

Chiếc xe của Hiểu Minh, cậu ấy vừa ra ngoài. Mỗi lần cậu ta rời khỏicăn nhà cậu lại thấy có nhiều bất an. Như lần trước, việc cậu ấy đi tìmHàn Băng, cả hai bị tên Black Jack khốn kiếp truy sát, nếu lần đó khôngcó Ella thì có lẽ mọi chuyện đã… cậu không dám nghĩ tới. Hàn Băng luônbị nguy hiểm bất cứ lúc nào, cậu đã hứa với Jonny bảo vệ cô ấy, thếnhưng dường như cậu đang bị bất lực trước sự cố tình ngăn cản của Minh.Cả hai người cùng chung mục đích bảo vệ Hàn Băng, nhưng Minh nhất quyếtlôi kéo cô gái ấy trở về với Heaven.

Còn cậu, sau vài lần gặp nhau, tâm hồn thanh thuần của Bạch Hàn Băng đãkhiến cậu chùng lòng, không nỡ gây cho cô bất cứ tổn thương nào. Cô gáiấy quá lương thiện, nhưng những việc làm của cậu, của Minh thật sự nhẫntâm với cô. Nhất là Minh, cậu ấy muốn cô khôi phục kí ức, điều đó làmsao cậu có thế chấp nhận! Quá khứ của Tiểu Bạch quá đáng thương! Nếu bắt cô ấy nhớ lại tất cả, giống như các cậu đang làm nên tội ác! Cậu không thể cùng hợp tác với Minh là vậy. Mặc dù trong việc hoàn thành kế hoạch thì cả hai luôn thường xuyên chạm mặt nhau, nhưng nhắc tới Hàn Băng như là điều cấm kị. Cậu không muốn vì cô gái ấy mà hai người bọn cậu trởnên mâu thuẫn. Linh nhanh chóng kéo tấm màn trắng che khuất cửa sổ,ngăn bớt ánh nắng cam vàng rọi vào phòng.

“Gì thế?” Sang Mi thấy nét lo âu thoáng qua của Linh nên buộc miệng hỏi. Cô cuộn tấm tranh lại và bỏ vào hộc bàn, khóa lại.

Linh nhún vai, cho tay vào túi quần: “Chả gì cả! Cô không muốn theo dõi xem anh bạn của tôi đi đâu sao?”

Lee Sang Mi nhíu mày.

“Cậu ấy đi đâu thì liên can gì đến tôi?”

“Ồ! Thế à? Không phải cô rất có hứng thú theo dõi cậu ấy sao? Tôi cứ tưởng cô đã thích Minh mà sẽ buông tha cho tôi đấy!”

“Im ngay! Vớ vẩn!”

Sang Mi khịt mũi, cô rất ghét bộ mặt cợt nhã này của cậu. Ngược lại, Chí Linh càng thích thú khi làm cô tức giận. Linh đi đến bên cạnh cô, đôimắt đen trở nên mơ màng, bằng hành động thình lình, cậu ép sát cô gáinhỏ vào tường, khoảng cách của hai người rất gần nhau. Sang Mi hốt hoảng nhắm nghiền mắt. Lập tức, một tràng cười giòn giã vang bên tai cô:“Làm gì khẩn trương thế? Hi vọng được tôi hôn lắm à?”

Giọng nói đó càng cợt nhã hơn. Cô gái cảm nhận rõ ràng cơ thể Linh lạnhhơn cô, hơi thở cũng lạnh lẽo, tuy rất bình ổn. Còn cô, cảm giác từng tế bào li ti trong cơ thể như nóng bừng, hai bầu má rần rần, như có một sự áp bức đè nặng tâm lí. Hơi thở cô ngắn, đứt quãng. Trước con người khólường như Chí Linh, cô không thể đoán trước bước kế tiếp cậu ta sẽ làmgì, càng cố vùng vẫy vòng tay đó, cô càng bị kìm chặt lại. Bàn tay Linh đặt trên eo cô, một tay chống vào tường, tư thế rất ám muội.

Giọng nói cậu ấy cũng trở nên thỏ thẻ, ma mị: “Nói cho cô biết, cậu ấy đi tìm Mai đấy!”

Đôi mắt Sang Mi đột ngột trừng to, cánh tay đang dùng sức đẩy cậu ra bỗng dừng lại, cô nghiến răng:

“Cuối cùng các người muốn gì? Mai có quan hệ gì với cả hai?”

“Như cô thôi! Cô là một con mèo trắng, còn cô ấy là một chú thỏ bạch. Cả hai đều thuần khiết, ngây thơ đến vô tội, nhưng lại nắm trong tay thứbọn này muốn có!”

Linh nhìn sâu vào đồng tử màu xanh lục của cô gái, đây là lần đầu tiêncậu nhìn cô sâu đến như vậy. Cả đôi mắt cũng giống Jenny. Ngày trước,Devil thường đùa, vì cậu ấy và Jenny có đôi mắt màu lục giống hệt nhaunên cậu sẽ thương Jen như em gái ruột, hai người rất giống nhau. SangMi cũng giống Jenny, cũng giống… Devil!

Phát hiện này làm cậu có chút bàng hoàng.

“Angel?” Cô gái nhỏ nhướn mắt, giọng nói lạnh tanh. Giọng nói cô đánhtan sự hỗn loạn đang dấy lên trong lòng Linh. Đáp trả cô, cậu dùng mộtlực siết eo mảnh của cô gái, môi Chí Linh kề sát tai cô:

“Cô đã tìm hiểu tới đâu rồi?”

Sang Mi cười nhạt, sự gần gũi quá mức này làm cô thấy rùng mình, tim đập rất mạnh, cô cố thốt lên rành mạch:

“CU 10 1”

Gương mặt Linh trở nên lạnh tanh, nụ cười tắt ngúm. Tận dụng cơ hội khi cậu sơ suất, Sang Mi dùng sức đẩy chàng trai ra khỏi mình, gương mặtnóng bừng bừng.

“Cũng nhanh thật đấy! Cô có biết cái kết cục của kẻ biết quá nhiều chuyện là gì không?”

## 70. Q.4 - Chương 7.2 : Người Bảo Hộ

Linh tựa lưng vào tường, sức mạnh khi tay của cô gái ấn trên ngực cậuđẩy mạnh ra làm bản thân cậu có chút ê ẩm. Linh vuốt mái tóc ẩm nướcngược lên, phần trán trán lộ một vết sẹo trắng, vết thương lần trước vìbảo vệ cô mà cậu đã lãnh trọn một vỏ chai rượu vào đầu.

Sang Mi đứng xa ra khỏi vòng tay của cậu, cố che đậy cơn kinh hãi trong lòng bằng nụ cười nhạt: “Cậu muốn giết tôi?”

Linh thu hẹp mắt lại, lạnh lẽo nhìn cô, càng lúc lại bước tới gần đốiphương. Sang Mi cứ bước lùi, đến khi bị chiếc bàn chắn lại phía saulưng.

“Cô sợ chết?”

“Ai chẳng phải chết. Nhưng chết sao cho đáng chứ!”

Linh cao hơn cô một cái đầu, dáng vóc cậu dong dỏng như một cái cây xanh cao, còn Sang Mi giống như một thân liễu yếu mềm trước cậu. Nói thật,đúng chỉ cần so sánh hai thể trạng cũng thấy rõ việc muốn áp đảo cô bằng sức lực chắn chắc là quá dễ dàng.

“Cô chết vì biết quá nhiều chuyện không nên biết!”

Cô gái nhỏ cười mỉa:

“Cha của tôi, cha cậu, cha của Minh, không là Kevin mới đúng. Ba ngườihọ đã cất giấu một bí mật. Tại sao cậu có quyền biết, Kevin cũng biết.Còn tôi thì không?”

Vẫn giữ nguyên tư thế ép cô gái vào góc bàn, Linh im lặng nhìn cô mèonhỏ muốn giơ nanh, múa vuốt trước mặt mình. Trong tâm tư của cậu, LeeSang Mi chợt trở nên thật thú vị.

Cô gái thông minh và cũng rất ngang bướng. Cô ta biết quá nhiều thì cóít lợi gì đâu, chỉ tổ thêm rắc rối. Vả lại, bảo cậu nói ra sự thật chocô nghe thì cậu biết nói sao đây?

Có lẽ nào cậu nói rằng: ngày trước cha cô cùng các thành viên của dự án Pandora đã quyết định đem công thức bí mật chia nhau gìn giữ trongnhững usb mang hình dáng thiên thần và họ gọi chung nó là Angel – chìakhóa của dự án khoa học vừa vĩ đại vừa nguy hiểm. Sau đó, các Angel bịmất cắp, các nhà khoa học trong nhóm bị mưu sát, trong đó có cha của cô. Cái chết của tiến sĩ Lee là một vụ mưu sát. Cô gái này sẽ chịu đựng nổi không? Còn sứ mệnh thu hồi Angel của cậu sẽ ra sao? Với cá tính của côgái này thì còn bao nhiêu chuyện rối rắm khác xảy ra? Tốt nhất vẫn là im lặng.

“Sao cậu không trả lời?” Sang Mi vẫn mang thái độ khinh khỉnh nhìn cậu,tiếng nói mang phần giễu cợt: “Cậu còn ý định giết tôi chứ? Sao? Tôi đãcố tình tìm hiểu thì sớm muộn sự thật sẽ bị phanh phui. Tôi muốn biết về bí mật Angel, về cái chết của cha tôi, nhiều hơn nữa về nhóm người CU 1. Cậu có vui lòng nói không? Bằng không… tôi nghĩ tôi sẽ nên tìm đếnHiểu Minh.”

Bất ngờ, cô gái nhỏ bị một lực mạnh bạo áp tới khiến thắt lưng cô đậpmạnh vào cạnh bàn. Cánh môi đau rát vì một lực chà sát mạnh. Linh thôbạo nuốt lấy những lời lẽ khiêu khích của cô, kiềm chặt hai cánh tay côđặt trên bàn. Cậu rất ghét cách khiêu khích như thế.

Tại sao là Hoàng Hiểu Minh? Con người lạnh lùng đến tàn nhẫn đó sao cóthể bị lộ ra khuyết điểm to lớn đến nỗi ngay cả đối tượng cũng đọc đượcrành rành cảm xúc của cậu ta? Lee Sang Mi đã biết Hiểu Minh thích cô,như thế việc cô chi phối Minh càng thêm dễ dàng. Mọi bí mật, công sứccủa hai bọn cậu có thể vì sự mù quáng của nó làm hỏng tất cả. Cậu biếtchắc, đối với Sang Mi, Hoàng Hiểu Minh sẽ không giữ được bí mật nào lâu.

Không được! Thà rằng cậu tiếp tục diễn tiếp vai hôn phu đáng nguyền rủa này còn hơn tự do thả lỏng cô gái này tiếp cận Minh. Cũng như cậu sẽkhó giữ được lí trí nếu quá gần gũi Mai. Những chuyện không nên nói,những câu nói hớ hênh đôi khi cậu không tài nào kiểm soát nổi. Cho nên,để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữa người làm nhiệm vụ và đối tượng tuyệtđối không được xảy ra tình cảm.

Nụ hôn của cậu ngoài thô bạo mà còn mang lại cho Sang Mi biết đó là một lời cảnh cáo. Lạnh lẽo – cái hôn không mang mùi vị của tình yêu. Nó chỉ là một lời đe dọa, đôi mắt cậu mở trân vô hồn. Cái tớp táp và linh hoạt của đầu lưỡi cậu chỉ mang lại cho Sang Mi cảm giác cực kì kinh tởm. Rất khủng khiếp. Cái hôn còn lãnh đạm hơn khi cô đặt môi lên một tảng băng.

Ghịt mạnh vai cô, đẩy ra, Linh kiềm chế hơi thở gấp hơn của mình, từng lời nói nhả ra, khàn đặc, vô tình:

“Kevin không phải là đứa đơn thuần. Nó nguy hiểm hơn cô nghĩ. Dẹp ngaycái ý tưởng tiếp cận cậu ta để tìm kiếm chút sự thật đi. Cô gái ngốc!”

Trái lại với suy nghĩ của Linh, Sang Mi không hề tỏ ra hoảng sợ hay nóng nảy tặng cho cậu một cái tát trời giáng theo kịch bản kinh điển mà nhân vật nữ bị cưỡng hôn, cô gái nhỏ bình tĩnh dùng khăn giấy trong hộp đặttrên bàn nhàn nhã chấm lên môi, thờ ơ:

“Nhòe cả son môi rồi!”

Linh trân mắt nhìn cô, đó là một đứa con gái đỏng đảnh vừa đỏ mặt tía tai khi cậu áp người tới gần sao?

“Lần sau đừng dùng cách thô bỉ này để cảnh cáo tôi, chỉ thiệt thân cậuđã phải nuốt một lượng son môi kha khá đấy! Mời cậu ra khỏi phòng! Tôimuốn thay quần áo!”

Hừ lạnh, chàng trai cho tay vào túi quần, thủng thẳng bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng va đập lớn.

Trong phòng, Sang Mi sờ lên cánh môi tứa máu của mình, cười nhạt. Cảmgiác hoảng sợ, tim đập dồn dập khi cậu cưỡng ép hôn cô nhanh chóng trởthành cảm giác tởm lợm. Chàng trai đó không có một cảm xúc gì khi hôncô? Lee Sang Mi bắt đầu cảm nhận rõ được thứ tình cảm cậu ta dành chomình.

Cậu-không-hề-yêu-cô.

Đáp án cuối cùng là vậy. Miễn cưỡng sẽ có hạnh phúc không? Cô gái nhỏngã người trên giường, nhắm nghiền mắt. Cơ thể nóng bừng dịu dần. Chỉcòn sự thức tỉnh, thức tỉnh khi cậu đặt môi hôn cô, Sang Mi không hề cómột vị trí nào trong lòng cậu. Chiếc hôn của cậu nhạt nhẽo, không làm cô còn cảm giác sợ hãi, mà chỉ là gớm ghiếc, chán chường. Dường như cô đã khóc.

Tại sao khóc? Khóc vì ai?

Khóc vì Chí Linh, vì cậu ta không yêu cô? Phải không?

Cô gái chìm đắm trong những suy nghĩ quay cuồng, nặng nhọc ngồi dậy,cuộn mình tròn vo. Tóc mai rơi nặng trĩu trên mi mắt. Khúc “Save mefrom myself” đột nhiên trở nên ủ ê hơn bao giờ hết. Li rượu màu đỏ nhưmáu, sóng sánh trong li.

Cô gái một mình trong phòng. Hắt hiu.

Người ấy không yêu cô! Phải! Cậu ta không hề yêu cô! Lee Sang Mi, tạisao cô phải mãi bám theo một con người vô tình như vậy? Vứt bỏ đi! Đừng quan tâm hắn ta nữa!

Sang Mi tự quay người bước chân theo âm nhạc. Đôi chân nhảy múa trongđiên loạn. Những suy nghĩ về Linh cứ hiện lên trong đầu, choáng ngợt cô. Sang Mi mở nhạc lớn hơn, di chuyển với đôi chân trần, những điệu valsekì quặc của riêng cô. Và nước mắt, nước mắt cuồng loạn rơi trên gươngmặt bé nhỏ.

Đó là đáp án. Cô và cậu không có kết cục! Hôn ước? Trò chơi của ngườilớn! Nhảm nhí và đầy oan nghiệt! Linh không có lỗi. Có trách là do côquá cố chấp.

Bên ngoài căn phòng, Linh tựa lưng vào tường, đôi mắt u ám, như chết lặng.

“Tôi xin lỗi!”

Khoảng cách của hai người là một bức tường nhưng khoảng cách của trái tim họ ở bao xa?

Một mảng drap trắng thấm đẫm nước mắt, cô gái đã ngủ say sau những kíchđộng và mệt mỏi. Ánh nắng bên ngoài chiếu vàng ươm. Điều hòa vẫn ở consố 23 độ Celsius. Cô gái nhỏ cuộn cong người như một con tôm. Chiếcđiện thoại nằm trơ ra ở gần mép giường sáng đèn nhấp nháy, nhạc chuônglớn dần, là giọng ca của Alicia Keys dịu dàng như càng vỗ về cơn mê củacô hơn.

Nếu không ngờ độ rung dữ dội của chiếc điện thoại đến nổi rơi phịchxuống sàn. Cô gái thức giấc, cau mày nhìn chiếc điện thoại vẫn réo rắtreo chuông, không hề hấn gì. Nhặt điện thoại và nhìn và dãy số lạ lẫm,trên gương mặt cô không giấu được vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu và sưnghúp. Chần chừ, rốt cục cô cũng nhấc máy.

“Ai vậy?”

Với số máy không hề có trong danh bạ này, cô gái đề phòng hỏi ngay. Đầu dây không có tiếng đáp, chỉ thấp thoáng tiếng xe cộ ồn ào. Cô nhẫn nạihỏi lại:

“Cho hỏi ai ở đầu dây?”

Lần này cô nghe được âm thanh cũng tiếng phì cười. Khá bực mình, côtoan tắt máy thì bên đầu dây cũng có giọng nói của nam đáp trả:

“Giọng nói của cô thật hay.” Là một giọng nói xa lạ, cô bần thần suynghĩ, ngoài Mai và nhóm người trong nhà Linh ra, cô đâu quen ai ở đây.Vậy sao người đó có số máy của cô?

“Làm ơn hãy giới thiệu về mình cho tôi biết được không?” Sang Mi từ tốn hỏi.

“Ha ha, giới thiệu ư? Tôi là tôi, tôi sống ở nhà tôi, tôi dùng tuổitrong chứng minh của tôi, tên thì tôi không nhớ.” Có vẻ đây là một kẻkhoái đùa. Cô thì không có tâm trạng với những kẻ thích bỡn cợt. Vậynên… tắt máy là tốt nhất!

“Xin lỗi, nếu không có việc quan trọng tôi xin được phép ngắt máy.” Cô gái làm giọng bình tĩnh đáp, ngón tay đã di về phím cảm ứng mày đỏ, chỉ cần dùng chút lực đặt ngón tay vào phím thì cuộc gọi kia sẽ kết thúcngay lập tức.

“Vậy sao?” Tiếng đàn ông đáp có vẻ tiếc rẻ. “Haiz, chắc cô không có nhã hứng với cụm từ “Angel” rồi!” Những từ ngữ trong câu được người nói cố tình phát âm thật chậm trãi và rành mạch, đủ cho đối phương tiếp thu cả câu nói trong vài giây. Và phản ứng khiến cho người nghe hài lòng nhất chính là giọng đáp đầy ngạc nhiên của đối phương:

“Sao?”

Đúng rồi! Cô gái hoàn toàn tỉnh táo khi nghe rõ ràng từng từ, từng chữcủa gã đàn ông đang gọi tới. Hắn muốn nói với cô về Angel.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/anh-la-thien-than-hay-ac-quy*