Cho em một nửa trái tim anh nhé!

Table of Contents

# Cho em một nửa trái tim anh nhé!

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**“Một câu chuyện ấm áp giữa một cô gái đẹp toàn diện nhưng ngu ngốc trong tình yêu, luôn bị Boss lợi dụng để trêu đùa. Từ đó đi đến quyết định là phải trả thù Boss” “ Không thể để mình bị hành hạ như vậy được, Boss đại nhân đáng ghét, chờ đó tôi sẽ trả thù cho ngài coi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe*

## 1. Chương 1 : Khởi Đầu Của Một Câu Chuyện

Trương An Hạ: là một côgái của công việc, có một thân hình và khuôn mặt đẹp, với một trí thông minh khỏi chê. Rất bảo thủ, không thích các cải cách đi theo khuynhhướng châu Âu. Thường tìm hiểu do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào việc.Tiền bạc rất quan trọng đối với cô vì lý do muốn đời sống được vữngchắc hơn là hưởng lạc thú. Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ những sự thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương:

"thích thú trước việclàm.

" Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành độngbất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi các tổ chức và lãnh đạo cáccuộc chống đối có trật tự và áp bức bất công. Tính tình trầm lặng, ítbiểu lộ nhưng lại rất dễ hòa đồng vì khiếu nói hài hước. Là người cókhuynh hướng trả thù hơn tha thứ.

Lâm Vũ Nguyên: Boss của Trương An Hạ- CEO của công ty STC, một công ty chuyên đào tạo cho các người mẫu, ca sĩ. Tính tình lạnh lùng, quyết đoán, sáng trí hànhđộng mau lẹ, rất quý trọng tự do cá nhân, tính tình thay đổi thấtthường, lúc xuống tinh thần rất dễ trở nên cáu kỉnh. Rất cương quyết và nhiều nghị lực, ý chí. Ít khi phải ngập ngừng, đắn đo trước một vấn đề nào. Thường cảm nghĩ cũng như hành động đều là tùy hứng, có sở thích kì quặc: thích dồn An Hạ vào thế bí, là một người có nhân phẩm không chê vào đâu, rất quyến rũ người khác, tính thì vốn rất lãng mạn nhưng rấtngại biểu hiện.

Lâm Vũ Phong: em trai của Boss, có khuôn mặt trắng trẻo như búng ra sữa, nên lúc nào cũng bị nhận nhầm là học sinh phổ thông. Cũng là cấp trên của An Hạ, yêu An Hạ nên khong ít lần đối đầu, cãi vã với ông anh của mình. Tính tình hòa đồng, rất được các nữ nhân viên ngưỡng mộ yêu mến, chu đáo và rất giỏi thương lượng. Là em cùng cha khác mẹ với Boss.

Trịnh Ánh Nhi:một cô gái tài giỏi, được mời đi dự hội thảo rất nhiều nước, được ấn định là hônthê của Boss từ trước, là người cá tính, không thích sự ràng buộc, độcđoán trong công việc nhưng giàu lòng vị tha trong tình yêu. Sự xuất hiện của Ánh Nhi là một bước ngoặt cũng như là thử thách đối với An Hạ.

----------

Tháng Tám.

Cái nắng gay gắt như đổ lửa chiếu xuống thành phố, các tia nắng lăn tăn trên các cành cây, trong suốt chiếu qua các kẽ lá.

Trên đoạn đường tấp nập, có một chàng trai đang gục bên vệ đường với bộdạng thê thảm, mái tóc rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt, không ai cóthể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này. Dòng người lướt quađoạn đường đó trong vội vã, có vài ánh mắt nhìn cậu bằng nhiều biểu cảm. Thương hại có, khinh miệt có nhưng chẳng ai dám đưa tay ra giúp đỡ cậu.

An Hạ nhăn nhó bước đi trên đoạn đường, sáng giờ cô đã đi ba bốn cáicông ty rồi mà không có công ty nào chịu nhận cô cả. Đáng ghét, chỉ tạicô ra trường khá sớm và không có kinh nghiệm thực tập. Lê đôi chân mỏinhừ qua từng con phố dưới cái nắng gay gắt của tháng Tám khiến cô cảmthấy bức bối trong người. An Hạ cuốn sổ ghi chép của mình ra. Giờ chỉcòn một công ty nữa thôi- đó là TCB, công ty đó mà không nhận cô nữa thì chắc đời cô phải phụ thuộc vào bố mẹ thôi.

An Hạ không phải là không có chỗ làm, cô đã có một chỗ làm việc tốt hơnvà chẳng phải cực nhọc đi xin việc như thế. Ngay khi ra trường, bố cô đã xếp cho cô một vị trí tốt trong công ty ông nhưng vì không muốn phảiphụ thuộc, dựa dẫm vào bố mẹ nên An Hạ đã từ chối và đi xin việc làm. Cứ ngỡ chỉ cần có cái bằng là sẽ tìm được một công ty nhận… nhưng sự đờicó ai ngờ. Họ còn đòi thêm cả cái kinh nghiệm thực tập nữa.

An Hạ thở dài, đưa tay quệt mồ hôi đang vương trên trán. Mắt cô đập vàomột thân ảnh đang ngồi thê thảm, bê bết máu. An Hạ chạy tới hỏi:

- Này anh! Anh không sao chứ?

Chàng trai đó chỉ im lặng. Không phải vì cậu không muốn trả lời cô nhưng bởi vì đã quá kiệt sức cậu không thể trả lời hay làm được bất cứ hànhđộng nào cả. An Hạ lay lay người cậu:

- Này anh, anh ổn chứ?

Cậu ngẩng mặt lên một cách khó khăn. Khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, máutheo những kẽ hở mà chảy tuôn ra. An Hạ có chút hốt hoảng rồi nói:

- Anh ngồi đây…tôi sẽ đi mua thuốc về sơ cứu.

Nói rồi cô chạy vội đi không để cậu kịp mở miệng nói là không cần. Nhưng một cử động nhỏ cũng khiến khóe môi cậu đau nhức và bật máu, tứ chi như muốn nhũn ra thành những bộ phận độc lập. Cậu buông xuôi, mặc kệ.

Một lúc sau, An Hạ trở lại với túi cứu thương. Đôi tay cô linh hoạt rửavết thương trên mặt cậu. Dù đã cố thật nhẹ nhàng nhưng An Hạ vẫn thấycậu nhăn mặt vì đau. An Hạ thổi nhẹ vào vết thương rồi nói:

- Xin lỗi, anh chịu đau chút nhé! Tại cũng lần đầu tôi sơ cứu vết thương cho người ta.

Giờ cậu mới có thể nhìn rõ cô gái đang đối diện với cậu. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt như chưa một lần lăn xả dưới đời. Kiêu sa, mỏngmanh là cụm từ chung mà cậu có thể thốt lên khi nhìn cô gái này. Đôi mắt cô to tròn, ánh lên một niềm tin như không bao giờ tắt. Đôi mắt to tròn đó khiến cậu như tìm được một chút niềm tin nhỏ bé.

Sơ cứu xong, An Hạ lại nhìn cậu rồi nói:

- Xong rồi! Nhưng anh như thế này thì có thể về nhà được không?

Cậu mấp máy môi định bảo là không sao nhưng mỗi cử động nhỏ đều khiến khóe miệng đau rát, cậu bèn lắc đầu thay cho lời nói.

- Không được! Để tôi giúp anh về nhà, dù gì tôi cũng đi sáng giờ rồi,chẳng công ty nào chịu nhận. Thôi, quên đi! Nhà anh ở đâu, tôi đưa anhvề?

Cậu vẫn lắc đầu không nói, cả người cậu giờ đây chỉ còn mỗi cảm giác rã rời. An Hạ nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp:

- Tôi đành đắc tội vậy.

Cô đưa tay vào túi quần cậu để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Giúp cậu rồi lại tìm gì trong túi cậu?

Chẳng lẽ cô gái này định ăn cướp à?! Có loại ăn cướp nào mà vừa đánh vừa xoa như thế này không?

- A, tìm ra rồi! – An Hạ reo lên khi tìm ra thứ cần tìm.

Cô lôi ra, đó là điện thoại di động của cậu. An Hạ tìm trong danh sách,cô không biết nên gọi cho ai để thông báo tình trạng của anh chàng này.Cô đành chọn một số mới được liên lạc gần đây nhất và gọi. Không để đầudây bên kia kịp lên tiếng, An Hạ đã tuôn ra một tràng dài:

- Xin lỗi, tôi là người qua đường thấy anh này đang bị thương. Làm phiền hãy đến đường X để đón anh này nha.

Rồi cô dập máy, bỏ lại điện thoại vào túi áo cậu, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, tay xoa xoa bàn chân của mình, cô than thở:

- Híc, đau chân quá đi! Đi bộ sáng đến giờ. Thật là, sao chẳng công tynào chịu nhận mình chứ? Chẳng lẽ cả đời này phải dựa dẫm vào bố mẹ sao?

An Hạ thở dài, cô nhìn đi nhìn lại hồ sơ xin việc trên tay, thầm tặc lưỡi.

Một chiếc xe BMW màu đen sang trong đỗ phịch trước mặt cô và cậu. An Hạngước nhìn lên, từ trong xe một người con trai với dáng vẻ cao ráo,khuôn mặt tuấn tú nhưng cũng vô cùng chững chạc. Khuôn mặt anh không một chút biểu cảm, anh mang dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt. An Hạcó chút ngẩn người khi nhìn thấy anh. Anh- cái gương mặt góc cạnh đếntừng nét tưởng như người họa sĩ đã phải rất tỉ mỉ khi vẽ nên tuyệt tácnày.

Anh nhìn người con trai ngồi bên cạnh cô rồi cất tiếng, tiếng nói trầm nhẹ cũng kéo linh hồn cô về lại chính thân xác

- Phong!

Anh chàng tên Phong ngẩng lên nhìn người con trai đó, khóe môi vẫn cảmthấy đau nhức khiến cậu chẳng muốn cử động môi thêm lần nào nữa. An Hạthấy mình không còn việc ở đây nữa. Cô đứng dậy xem đồng hồ rồi cườinói:

- Nếu người thân của anh đã đến thì tôi đi đây. Tôi còn phải đi xin việc nữa. Tạm biệt!

Rồi cô chạy biến đi, mất hút trong biển người mênh mông.

o0o

Tại phòng phỏng vấn.

An Hạ nhăn nhó ngồi hí hoáy viết lại hồ sơ xin việc. Chỉ tại cô lơ đãngnên để quên mất cái hồ sơ xin việc trên đường. Giờ đành phải viết lại.Ngày gì mà sao xui xẻo đến thế chứ? An Hạ bực bội, trút giận lên câybút. Viết xong, cô mới ngẩng lên nhìn xung quanh. An Hạ ngồi thẳng lưng, mồ hôi nhỏ giọt xuống cô đau khổ cầm số báo danh trên tay An Hạ bấuchặt lại, từng người lần lượt ra vào. Có người đầy tự tin, vui vẻ còn có người thì ủ rũ, buồn bã. An Hạ thở dài, cô không biết số phận mình sẽtrôi về đâu đây. An Hạ lóng ngóng xem đồng hồ rồi lại nhìn người ra vào, cả không gian tràn ngập sự im lặng đến nỗi An Hạ có thể nghe thấy nhịptim đập của mình.

Số 56, Trương An Hạ.

Nghe đến tên mình, An Hạ vụt dậy, bước chân cứ loạn lên hết chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng này. Bước vào phòng,bên trong là ba người đangngồi phía trước, gồm có hai nam và một nữ, trong đó có một người nam còn khá trẻ, nhìn rất nhã nhặn, hiền hòa và rất đẹp trai, còn hai người còn lại trông có vẻ cũng đã ngoài ba mươi, người nam trông cũng rất hiền ,nhưng người nữ lại nhìn rất nghiêm túc, có chút làm cho người ta thấychột dạ. Người phụ nữ lên tiếng hỏi:

- Cô là Trương An Hạ?

- Vâng!

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười làm cho bà hiền hòa trái ngược với vẻnghiêm túc ban nãy, người phụ nữ nói với một thanh âm nhỏ nhẹ, dễ nghe:

- Chúng ta bắt đầu phỏng vấn! Đầu tiên tôi muốn hỏi tại sao cô lại chọn TCB để làm việc?

An Hạ mỉm cười, trả lời sau ít phút đắn đo suy nghĩ:

- Ai cũng biết TCB là một tập đoàn lớn mạnh vào đây làm là việc khôngdễ, nhưng một khi được vào làm thì có thể có kinh nghiệm tốt hơn, tiềnlương có thể làm cho cuộc sống trở nên rộng rãi, thoải mái hơn. Nơi đâycũng khiến tôi được tiếp xúc nhiều hơn và có thể nâng cao kinh nghiệmcủa mình, cũng vì tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về giới showbiz, muốn chocác ngôi sao có thể gần với fan của mình hơn tạo cho họ sự nổi tiếng vào tỏa sáng hơn nữa.Với lại, tôi ra trường sớm hai năm và cũng không cókinh nghiệm thực tập.

Ba người đều ngạc nhiên với cách trả lời đầy thẳng thắn, không chút ngượng ngạo của An Hạ, người phụ nữ mỉm cười và nói:

- Tốt lắm!

Tiếp theo người con trai trẻ tiếp tục hỏi cô:

- Tôi hỏi em? Em nói em không có kinh nghiệm thực tập vậy em nghĩ chúng tôi có nhận em không?

An Hạ cười một nụ cười tươi làm say đắm lòng người, cô nói nhỏ nhẹ nhưng trong đó chứa đầy vẻ tự tin:

- Tôi không biết bên công ty có nhận hay không? Tuy tôi chưa có kinhnghiệm thực tập nhưng với trình độ của tôi thì tôi tin chắc tôi có thểđược nhận vào công ty

- Cảm ơn em!

Cuối cùng là người đàn ông trung niên hỏi:

- Được! Vậy nếu cô được nhận vào làm thì cô sẽ muốn mình ở bộ phận nào?

- Đó là tùy quý công ty!

- Tôi có thể hỏi cô về một vài chuyện riêng tư?

An Hạ kiên quyết lắc đầu, giọng đanh lại:

- Tôi không có nghĩa vụ để trả lời và tôi cũng không thích ai hỏi về vấn đề riêng tư, và tôi nghĩ chuyện đó thì chắc không liên quan đến côngviệc.

Người phụ nữ mỉm cười, lòng thầm thán phục sự thẳng thắn của An Hạ, người phụ nữ dịu dàng nói:

- Được rồi! Cảm ơn em! Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với em sau.

An Hạ bước ra khỏi phòng, bao nhiêu cảm xúc lo sợ được dồn nén chợt ùavề, tự nhiên cô lại muốn khóc mà nước mắt lại không thể rơi được.

An Hạ lại thở dài rồi bước ra khỏi tòa nhà.

An Hạ lững thững bước đi trên phố, lòng ngập tràn lo âu, cô không biếtmình có được nhận không? Cô chỉ sợ mình trả lời quá thẳng thắn họ lạikhông thích. Sao lúc đó cô ngốc thế nhỉ? Giờ hối hận cũng đâu kịpnữa…đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi.

## 2. Chương 2 : Ngày Đầu Tiên Đi Làm + Thang Vip = Đời Tàn.

Một tuần sau ngày phỏng vấn, cuối cùng An Hạ cũng được nhận vào ngày, cầm điện thoại trên tay cô chỉ tiếc là không hét lên cho thỏa sức thôi vì cô không ưa la hét.

An Hạ được phân vào bộ phận Thảo luận và Giám sát, tuy không hiểu chuyên ngành mình đang làm là gì nhưng cô vẫn mong sẽ phù hợp với trình độ của mình. Đứng trước gương, An Hạ mặc một bộ đồ công sở bó sát để lộ nhữngđường cong thật nữ tính trên cơ thể, mái tóc buông xõa dài ra, khuôn mặt được trang điểm nhẹ tựa như một tiên nữ. An Hạ tung tăng bước đi, ngàyđầu tiên đi làm cô muốn mình có được ấn tượng tốt.

Dòng người buổi sáng lướt qua tấm kính xe taxi, chiếc xe dừng lại ở tòanhà cao có dòng chữ “TCB”, Trương An Hạ! Cố lên!!! Cô nhủ thầm tronglòng.

Lần đầu đi làm, An Hạ tỏ vẻ thục nữ, ủy mị, đứng trước hai cái thangmáy. Một cái nhìn rất đỗi bình thường còn một cái thì nhìn rất sangtrọng, phía trên còn có dòng chữ: thang VIP. Cô đâu ngốc mà đi thangthường, đương nhiên là thang VIP rồi. Chui vào thang, An Hạ lẩm nhẩm một câu hát nhưng…lại gặp một người… có đánh chết thì cô cũng không quênđược. Nhìn khuôn mặt người đó An Hạ nhíu mày, đây là người mà đã cứu côvà cứu chàng trai yếu đuối kia.

-Chào em! Lại được gặp em rồi!- Anh chàng đó bắt chuyện, khuôn mặt cười tươi.

An Hạ cúi người tỏ vẻ thùy mị rồi nhẹ nhàng đáp:

-Chào anh ạ!

Anh nhìn An Hạ, đôi môi lấp lánh nụ cười, anh nhìn tổng thể An Hạ, từtrên xuống dưới, quan sát An Hạ không thiếu chi tiết nào. Thấy mình bịnhìn như thế, An Hạ đỏ mặt, cô không biết cậu có ý định gì… thời giantrôi quá lâu… An Hạ kết luận đây là một kẻ biến thái chính hiệu(>.<), không="" thể="" chịu="" nổi,="" an="" hạ="" đưa="" tay="" tát="" cho="" anh="" ta="" một="" cáirồi="" hét="">

-Anh nhìn gì thế hả? Đồ hạ đẳng!

-Xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi….- Anh gãi đầu, xin lỗi rối rít.

-Đồ hạ đẳng!- An Hạ lẩm bẩm.

Thang máy chợt mở cửa, An Hạ giật mình thì ra nãy giờ cô chưa cho thangmáy chạy, tất cả là tại tên này. Ngày đầu tiên đi làm không được trễ, An Hạ vội bấm cửa thang máy nhưng bên ngoài lại có người chặn, một giọngnói lạnh lùng vang lên:

-“Đồ hạ đẳng” đó là em trai tôi! Và hình như cũng là cấp trên của cô.

Một chàng trai có phong thái của một đấng uy quyền, đôi mắt lạnh lùngnhìn cô. Nhưng…khuôn mặt này cô lại càng không quên và muốn quên cũngkhông thể quên, An Hạ rít lên:

-Chính anh! Anh làm gì ở đây? Mà…

Khỏi nói cũng biết An Hạ há hốc cỡ nào, cô hết nhìn chàng trai đã giúpmình rồi lại hết nhìn chàng trai với phong thái của một đấng quyền uy.Người này…là sếp của cô…còn người này thì cũng chắc cũng là…sếp…

An Hạ không biết phải nói như thế nào! Lần đầu tiên mắc phải cảnh tượngnày: mắc kẹt giữa hai nhân vật lớn của công ty- mà là công ty lớn nữachứ. An Hạ toát mồ hôi hột.

-Chào…sếp!- An Hạ cố nặn ra một nụ cười mà chẳng khác gì bắt cô khóc.

Không đợi chàng trai kia nói, chàng trai có dáng vẻ của một đấng quyềnuy đã lên tiếng. Với chất giọng lạnh băng làm An Hạ thấy mình chẳng khác gì đang ở điểm cực cuối cùng của Trái Đất:

-Còn tôi…cũng là sếp của cô và là cấp trên của Phong.

An Hạ nuốt nước bọt, một nhân viên mới như cô không biết đã mắc phải lỗi gì hay là hôm nay bị sao quả tạ chiếu mà lại gặp chuyện xui xẻo nhưvậy. Đầu tiên, là chui vào thang VIP của sếp (giờ thì cô mới biết đó làthang dành cho Boss lớn!), lại gọi em của Boss- đồng thời cũng là sếptrên của cô là “đồ hạ đẳng”, trước đó đã xúc phạm Boss là chọi giày vàođầu.

Một tiểu nhân vật như cô sao lại phải lâm vào hoàn cảnh này chứ!

-Chào em, anh là Lâm Vũ Phong, đây là anh trai anh là sếp của em: Lâm Vũ Nguyên.

Lâm Vũ Phong cố bắt chuyện để tạo không khí khác, An Hạ cười xòa. Liếcmắt qua Boss lớn, anh đang trầm, âm trầm đến đáng sợ. Im lặng là dấuhiệu không tốt, An Hạ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh \*\* lenày. Trái tim bé nhỏ của cô sẽ bị Boss dập cho chết mất.

“Tinh”

Tiếng thang máy dừng như một hồi chuông cứu thoát An Hạ, lần này quansát kĩ An Hạ chắc chắn là tầng hai- nơi cô sẽ làm việc. An Hạ gập người chào hai sếp mà hai tay bấu chặt lấy nhau, rồi An Hạ quay đi, bước đimột quãng xa, cô đánh bạo thở dài một cái. Đau tim quá! Nếu còn lâm vàohoàn cảnh này một lần nữa, chắc chỉ còn cách tự đào mồ chôn mình đithôi.

Sau khi thang máy rời tầng hai, không khí im lặng bao quanh trong đâychưa được lâu thì Vũ Phong bật cười, nụ cười đầy sảng khoái. Còn Bossthì nhướn mày không hiểu, cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt, Vũ Phong lên tiếng:

-Đây có phải là cô gái mà anh nói không?

Boss gật đầu, Vũ Phong lại tiếp tục cười, nụ cười như mang cả một mùa xuân ngọt ngào đến:

-Thú vị thật đấy! Như lời anh nói, quả thật rất thú vị!

-Chẳng có gì đáng cười đâu! Làm việc đi!

Boss lạnh lùng nói khi thang máy chợt mở của ra, Boss đẩy em trai mìnhra khỏi thang máy rồi lạnh lùng bấm cửa thang máy lại. Vũ Phong nhìnBoss rồi thở hắt ra.

o0o

Còn An Hạ thì đưa hồ sơ của mình ột chị đứng tuổi ở quầy hướng dẫn, chị nở nụ cười ngọt ngào với An Hạ rồi nói:

-Em đi theo hướng này là sẽ tới ngay!

-Cảm ơn chị!

An Hạ đi theo hướng chỉ tay của chị ấy, trước mặt An Hạ là một cánh cửa trắng với dòng chữ “Tổ thảo luận và giám sát”, hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào…

o0o

Còn An Hạ thì đưa hồ sơ của mình ột chị đứng tuổi ở quầy hướng dẫn, chị nở nụ cười ngọt ngào với An Hạ rồi nói:

-Em đi theo hướng này là sẽ tới ngay!

-Cảm ơn chị!

An Hạ đi theo hướng chỉ tay của chị ấy, trước mặt An Hạ là một cánh cửatrắng với dòng chữ “Tổ thảo luận và giám sát”, hít thở thật sâu rồi đẩycửa bước vào…

Mọi người dõi mắt nhìn vào “ma mới” là An Hạ, cô cúi người và nói:

-Chào mọi người, tôi là Trương An Hạ mới vào làm, mong mọi người giúp đỡ!

Anh tổ trưởng ra nói, và cười với An Hạ:

-Chào em, anh cũng nhận được hồ sơ của em rồi! Vào đây, anh sẽ phân việc cho em.

An Hạ gật đầu, lẽo đẽo đi theo anh tổ trưởng. Trong khi đó, Boss ở trong thang máy, anh nhíu mày…trầm tư, Boss thầm nghĩ…hình như… Phong là…quản lý cả tổ Thảo luận và giám sát…

Chết tiệt! Mình đưa An Hạ vào nhầm hang cọp rồi!- Boss tức tối.

Đúng là chết tiệt mà!

An Hạ tần ngần đứng nhìn, anh tổ trưởng ra đưa cho An Hạ một tập tàiliệu dày cộm, tươi cười mà An Hạ biết nụ cười này chẳng có gì là khảquan cả.

-Trong một tháng thử việc, công việc của em là giám sát các hoạt độngcủa Đặng Uy Vũ, theo dõi và đưa ra các đề án để lên sóng các chuyên mục, viết thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh, để bọn anh check. Nếu bản kếhoạch và ý tưởng của em tốt sẽ được đưa lên sóng, nếu trong một tháng em có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo thì thời gian thử việc của em sẽ đượcrút ngắn lại. Em hiểu rồi chứ?

An Hạ gật gật, nghe qua thì những công việc này rất đơn giản. Nhưng đốivới mấy ngôi sao thì An Hạ nghe qua chẳng ai hiền lành cả, toàn là mộtđám người không biết mà cứ đòi lên mặt, chẳng gì tốt đẹp. Với lại, mộtcông ty lớn thế này thì việc check bản kế hoạch vô cùng khó khăn. An Hạlắc đầu, cầu trời phù hộ cho cái mạng bé xíu này của mình!

-Vậy chúc em may mắn, anh là Trương Đình An, cứ gọi là anh An cho nóthân mật. A!...mà em chắc em biết Đặng Uy Vũ chứ?- Tổ trưởng Trương Đình An nói.

An Hạ ngẩng ra để cố nhớ xem mình có biết anh chàng tên “Đặng Uy Vũ” này không, rồi An Hạ lên tiếng nói:

-A…em…mới biết tên anh ta cách đây năm phút.

Đình An há hốc nhìn An Hạ, rồi miệng anh lắp bắp nói như mắc phải gì trong cuống họng:

-Em mới từ cung trăng rớt xuống hả?

-Vậy anh ta là ai ạ?- An Hạ ngây ngô hỏi.

Đình An quay lại hét to vào phòng:

-Này, DUCK, ra đây định nghĩa cho “Hằng Nga” này biết thế nào là Đặng Uy Vũ đi!

Chưa đầy một phút sau, một đám con gái trong tổ đã bao quanh An Hạ, AnHạ xưa nay ít nói chuyện với người lạ nên theo thói quen hơi run liềnlùi lại một bước, mấy cô nàng tươi cười rạng rỡ với An Hạ, một chị có vẻ lớn tuổi trong đám liền nói với An Hạ:

-Em! Bọn chị sẽ huấn luyện cho em trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệtcủa Đặng Uy Vũ. Nhưng trước tiên, em phải biết nhóm bọn chị là ĐUV, viết tắt của tên Đặng Uy Vũ chứ không phải là DUCK.

An Hạ gật, thế là sau một bài thuyết giáo về Đặng Uy Vũ của fan của anhta, An Hạ hiểu đôi chút về anh chàng này theo hai chiều tiêu cực và tích cực. An Hạ về bàn làm việc của mình rồi thở dài. Và cắm đầu vào làmviệc, không thể bị out ra khỏi được, out ra là một mặt ê chề.

Buổi trưa.

Giờ nghỉ trưa tới, An Hạ vươn vai đau cả ngườ. Sáng giờ chỉ ngồi rồi lại dúi mắt vào màn hình máy tính, chữ số chạy lên hàng loạt làm An Hạ hoacả mắt.

Giờ cơm, An Hạ đứng dậy và nói:

-Mọi người ơi! Mọi người ăn gì để em kêu giúp cho.

Ai cũng quay nhìn An Hạ rồi tươi cười nói;

-Em ơi, cho chị cơm sườn cà chua ha.

-Cho anh một phần cơm gà.

-Cưng ơi, cho chị một canh khổ qua và hai chén cơm trắng cộng với thịt kho tàu nha.

-Cả anh nữa, cho anh cơm với canh chua và trứng nhồi thịt.

-Cho anh cơm với sườn xao chua ngọt.

-Cả anh nữa…

-Cho chị…

Mọi người thay nhau nói, An Hạ hí hoáy ghi rồi đem xuống phòng ăn và tươi cười với cô đầu bếp trong đó:

-Chào các cô ạ, cháu mới tới làm. Mong các cô giúp đỡ, cho cháu những phần như sau đây ạ!

Mọi người đều thích cái vẻ dễ thương của An Hạ, liền gật đầu đồng ý.

-A! An Hạ! Em làm gì ở đây thế?

Là Phong, cấp trên của An Hạ, An Hạ liền cúi chào và nói:

-Em đang lấy cơm giúp mấy anh chị trong tổ ạ!

-Ồ! Vậy chờ anh đi chung luôn, dù sao anh cũng là trưởng phòng tổ em mà!

An Hạ ngạc nhiên đáp lại:

-Thật ạ! Vậy mong anh giúp đỡ cho.

Phong cười dịu dàng rồi giúp An Hạ mang đồ ăn về phòng, mọi người rối rít cảm ơn An Hạ…

Một tiếng sau.

An Hạ thở phào, cuối cùng cũng xong, An Hạ ngày đầu tiên đi làm đã tỏ ra là mẫn cán trong công việc, luôn giúp đỡ các anh chị. Tuy còn trẻ nhưng An Hạ biết rất nhiều nên nhiều anh chị tuy làm lâu năm trong tổ nhưngcũng phải hỏi An Hạ chỗ này chỗ nọ. Mặc dù không đúng chuyên ngành nhưng công việc này có vẻ dễ hơn với trình độ An Hạ.

Thấy An Hạ mệt, mọi người nhảy vào giúp An Hạ hoàn thành công việc củamình. Kết quả cả buổi chiều, An Hạ chẳng phải mó tay vào việc gì, chỉngồi yên và uống trà. ^^

Đúng là mẫn cán tuy mệt nhưng nó cũng có cái hay của nó ^.^

Ra về.

-An Hạ, để anh đưa em về nha?- Phong chạy theo và gọi to.

An Hạ quay lại mỉm cười, cúi người chào rồi nói:

-Thôi, để em tự đi về cũng được ạ? Sếp cứ về, không cần lo cho em.

Phong phì cười, xua xua tay rồi đáp:

-Không sao, em đừng ngại. Anh rảnh lắm mà!

An Hạ lắc đầu. Phong thì cứ chèo kéo. Hơn cả chục phút như thế.

An Hạ bắt đầu cảm thấy bực mình, cô chưa thấy người nào vừa nói nhiềuvừa dai như đỉa như anh ta. Suốt ngày thì cứ tươi cười không biết mệt.An Hạ thở dài chẳng biết phải làm sao.

Lúc đó, Boss từ trong đi ra thấy cảnh đó. Anh nhíu mày, toát ra khí lạnh đáng sợ. Boss bước tới rồi dừng lại, anh lên tiếng:

-Lâm Vũ Phong!

An Hạ giật mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác này chỉ có nhiềukhi một người đến…là…Boss. An Hạ quay lại, cúi người nói:

-Chào Boss!

Anh hờ hững gật đầu, Phong thì run lên, khi Boss gọi cả họ tên ai ra làđương nhiên chẳng có chuyện gì tốt đẹp, Phong nuốt nước bọt rồi lắp bắp:

-Anh…

-Phong, em chưa hoàn thành hết kế hoạch mà anh đã giao. Em chưa checkkế hoạch mới của chị Thu đưa ra, em chưa nâng cấp đề án lần ba của côngty. Em chưa đi khảo sát tình hình lần này. Em chưa…

Phong hoa mắt với hàng tá công việc mà Boss đề ra, quả thật tháng trướcanh đã dời công việc vào một góc mà thong dong chơi cả tháng, điều lạ là Boss không nói nhưng giờ thì anh biết cái không nói đó chẳng có gì hayho. Phong nói, cắt ngang khi Boss định kể tiếp:

-Stop, vậy rốt cuộc anh muốn gì?

Boss nhếch mép cười ranh mãnh, rồi nói từng chữ từng cách chậm nhất:

-Lâm Vũ Phong, hôm nay em được đặc cách tăng ca đến tối ở công ty.

Từ khuôn mặt đến cái miệng của Phong chảy xệ xuống, phải tăng ca sao?Không đùa chứ! Kế hoạch đưa “người đẹp” An Hạ về tan tành, chỉ với mộtcâu nói. Phong lầm lũi vào lại công ty miệng thầm lầm bầm:

-Chết tiệt ông anh hai!

Boss, anh là đồ chết tiệt!

Khi Phong rời đi, An Hạ nhắm chặt lấy túi xách, hôm nay có phải ngày tàn của cô. Tha cho cô đi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà làm ơn thacho cô!

-Boss à, tôi về được chứ?

An Hạ lấy dũng khí ra khẽ hỏi rồi lại thấy mình sao ngốc thế! Ai lại hỏi như thế. Boss nhìn cô rồi đáp:

-Tôi giữ cô lại à?

An Hạ sợ sệt lắc đầu rồi lại gục đầu, chẳng biết phải nói gì. Boss nhếch môi rồi hỏi:

-Ngày đầu tiên đi làm như thế nào?

-Dạ…tốt ạ!

Boss quay đi rồi đáp bằng giọng với thanh âm lạnh lùng như cứa vào lòng của An Hạ:

-Tốt lắm, đừng để bị out ra đấy!

An Hạ thu người, lòng thầm nhủ đây có phải là một lời cảnh báo không?

Đúng là Boss không bao giờ cho người khác trải nghiệm cảm giác của một người bình thường mà!

## 3. Chương 3

Chương 3: THƯ KÍ HAY BÌNH HOA DI ĐỘNG?

An Hạ làm trong công ty đã được nửa tháng, mọi người đều đã thân hơn với cô nhờ tính cách mẫn cán trong công việc. Nhưng vì thế mà nó đã đến tai Boss, không có gì trong công ty mà qua mắt được Boss hết. Còn An Hạ thì không biết mình đang lâm vào hoàn cảnh nào cứ tỏ ra là một đàn em tốt, siêng năng.

Thế nên, hôm nay giờ nghỉ trưa, một nhân viên thử việc quèn như An Hạ được đặc cách lên tầng mười- nơi Boss làm việc.

Nhịp thở của An Hạ càng đứt quãng khi lên gần phòng làm việc của Boss, đẩy cửa bước vào thấy Boss đang ngồi trên ghế, An Hạ cúi người nói:

- Chào Boss!

Boss vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, anh ngẩng mặt lên bỏ bút xuống và nói:

- Trương An Hạ, mấy ngày nay làm việc tốt chứ?

- Dạ….tốt!

Tự dưng Boss lại hỏi về công việc của cô, không phải có ý đồ gì đấy chứ? Boss cười, nụ cười này là không được bình thường. Ở trong công ty được nửa tháng cô đã biết được điều đó, Boss không hay cười mà nếu cười thì chẳng có gì tốt đẹp cả, quả là đúng vậy:

- Nghe mấy anh chị trong tổ Giám sát và Thảo luận nói cô rất siêng năng thì phải?!

- Dạ…không có gì…ạ!

Cô mẫn cán thì có liên quan gì đâu! Chết người sao! (>0<). boss="" day="" day="" hai="" bên="" thái="" dương="" rồi="" nhìn="" an="" hạ="" với="" ánh="" mắt="" dò="" xét,="" gian="" xảo="" rồi="" buông="" một="">

- Vậy sao, tôi cũng đang rất cần một người siêng năng, mẫn cán như thế. Vậy…từ chiều nay cô sẽ chuyển sang bộ phận thư kí cho tôi.

- Cái gì???- An Hạ hét toáng lên.

Rồi cô lại cúi đầu xuống khi biết mình quá đà, Boss nhướn mày nhìn An Hạ rồi lạnh lùng nói:

- Sao! Có ý kiến gì à?

- Không…à…có…nhưng…tôi đang làm tốt công việc mà sao lại chuyển bộ phận.

- Không hiểu sao? Tôi cần một người siêng năng, mà cô thì rất thích hợp.

An Hạ xua xua tay, mặt nhăn lại và cầu xin Boss:

- Không…không…tôi đâu có siêng năng, tôi lười lắm nên Boss hãy để tôi ở lại tổ đi

- Không!

- Làm ơn đi!

- Không!

- Tôi xin đó, tổ Thảo luận và giám sát rất hợp với chuyên ngành của tôi.

- Không!

- Tôi làm tốt việc ở đó.

- Không!

- Còn mấy việc của tôi đang làm dở.

- Giao cho nhân viên khác!

- Tôi đang làm bản kế hoạch.

- Hủy đi!

Biết không thể nói thêm được nữa, An Hạ cúi chào Boss rồi thất thỉu bước ra, tại sao cô lại bị chuyển sang bộ phận thư kí chứ! Cô vẫn làm tốt công việc mà! Chỉ vì cô siêng năng thôi sao?

Cô rút lại, mẫn cán là một cái tội!

o0o

Giờ ăn trưa.

Cả công ty hầu như đều biết việc An Hạ chuyển sang bộ phận thư kí của Boss.

- Này, nghe nói con nhỏ An Hạ mới vào thử việc được chuyển sang bộ phận thư kí cho Boss. Nó mới chỉ đang thử việc thôi! Chuyện lạ thật!

- Đúng đó, mà thư kí của Boss có ai tầm thường đâu, toàn là những cô nàng chân dài, óc cao không!

- Con nhỏ An Hạ hên thật, vừa mới đang thử việc mà đã được đưa lên làm thư kí rồi. Mà con nhỏ đó cũng xinh thật. Chậc…vậy mà tưởng con nhỏ thuộc tuýp người đẹp óc ngắn chứ!

- Đâu mày, con nhỏ nhìn cũng thông minh, sáng lạn lắm chứ! Hey..có khi nào nó đã lên giường với Boss không? Nên nó mới được Boss ưu ái đưa lên như thế!

Một cô gái khác đánh vào đầu cô gái vừa mới nói. An Hạ ngồi gần đó nghe mà tức muốn chết, cô đâu phải loại người điêu toa như vậy! Không biết vậy mà cũng đặt chuyện để nói! Cô khinh.

- Mày điên hả? Mày nghĩ Boss là người như thế nào mà lạ dễ dàng đồng ý lên giường với con nhỏ nai tơ như vậy!

- Chứ sao?

- Tao nghĩ, con nhỏ chắc thông minh lắm với lại mẫn cán nữa nên mới được Boss chấm. Thôi, ăn đi số bọn mình là mãi không được Boss chấm đâu. Nếu có, thì chờ vài kiếp nữa đi!

Bàn ăn đó vọng lên tiếng cười rồi mọi người chuyển sang chủ đề khác. An Hạ nhăn mặt, ầng ậng nước mắt. Làm ơn đừng nhắc đến hai chữ “mẫn cán” được không! Ít nhất là trước mặt cô.

- Này, ai là Trương An Hạ thì mang cơm lên cho Boss kìa!- Tiếng cô đầu bếp hét to lên.

An Hạ giật mình bật dậy rồi tới quầy lấy cơm cho Boss và mang lên, càng nghĩ cô càng thấy Boss độc tài, tại sao bắt buộc phải là cô chứ!

Đứng trước phòng Boss, An Hạ đưa tay gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra:

- Vào đi!

An Hạ đẩy cửa bước vào, rồi đặt hộ cơm lên bàn, Boss không ngẩng lên vẫn vừa ghi vừa nói:

- Hình như cô quên là cô đã được chuyển sang bộ phận thư kí cho tôi rồi thì phải?!

- Nhưng…Boss nói là chiều tôi mới bắt đầu làm việc, giờ vẫn là trưa mà!- An Hạ cãi lí.

Boss buông bút rồi nhìn An Hạ:

- Vậy sao? Được rồi, mở hộp cơm ra giúp tôi!

An Hạ mở ra và đẩy về phía Boss. Nhìn hộp cơm Boss nhướn mày lên và lạnh lùng nói:

- Tôi chưa ăn ở ác đến mức phải đi tu đâu!

An Hạ không hiểu, Boss chỉ vào hộp cơm An Hạ giật mình. Cô…lấy nhầm hộp cơm rồi!

Cơm trong hộp này chỉ là cơm trắng với một đống rau thôi, Boss lạnh lùng ra lệnh:

- Mang xuống đổi hộp cơm khác!

An Hạ chạy xuống và mang đổi hộp khác rồi chạy lên lại nhưng vẫn không vừa ý Boss lại chạy xuống đổi. Ban đầu, cô nghĩ thư kí chẳng khác gì bình hoa để cho người ta ngắm, nói trắng ra là chẳng khác gì chân sai vặt của Boss. Suốt ngày ngồi không đến nóng cả ghế nhưng giờ cô xin rút lại.

Boss không phải là dạng tầm thường! Boss rất biết cách khiến người ta bận rộn, cực kì khó khăn trong việc ăn uống.

Đây là lần thứ n An Hạ chạy lên và chạy xuống để đổi cơm cho Boss và quá giờ ăn trưa. Mong hộp cơm lần này sẽ hợp với khẩu vị Boss. Mở cửa phòng bước vào, chưa vào mà Boss đã quăng ra cho cô một câu.

- Cô không gõ cửa!

An Hạ liền khép cửa lại và gõ, chẳng khác gì con nít chơi với nhau, khi Boss đưa hiệu lệnh bước vào thì cô mới được vào. Đặt hộp cơm trên bàn, Boss lạnh lùng nói:

- Đã quá giờ ăn trưa, tôi không ăn! Nhưng cứ để đó đi, giờ nghỉ chiều tôi sẽ ăn!

Cái gì!!! Đang giỡn với cô đó hả??? Cô chạy lên chạy xuống hơn mười lần vậy mà chỉ lạnh lùng nói là quá giờ ăn trưa nên không ăn. Công sức của cô tan biến chỉ với một câu nói. An Hạ chỉ muốn ngẩng mặt lên và hét: “Ông Trời ơi! Người có mắt không vậy?”

An Hạ tiu nghỉu ngồi trên ghế chờ cuộc hành xác tiếp theo từ Boss.

o0o

Lần thứ n + 2 An Hạ ngẩng đầu lên than thở: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?”

Ngay lúc này đây, An Hạ đang rơi vào một tình cảnh hết sức bi đát. Cô đã làm người thông ngôn dịch tiếng Pháp ra rất tốt, điều đó thể hiện ở sự gật gù hài lòng của Boss, An Hạ vui mừng nhưng chỉ một lát sau…

Cô chẳng khác gì người bồi bàn, trong khi mấy cô phục vụ chân dài chân ngắn đứng đầy rẫy ngay kia thì Boss lại không sai bảo ai cứ bắt An Hạ làm hết việc này đến việc khác. Từ việc đi treo áo khoác của Boss lên giá cho đến việc đứng nhìn họ ăn uống mà không được động vào. Đã vậy, phải đi lấy nước cho Boss trong khi đó đâu phải là công việc của một thư kí. An Hạ tức nghẹn họng than trời đất sao số cô lại khổ thế! Những nhà đối tác kia không hề biết sự hành hạ cùng cực đó nên cứ khen là An Hạ thật biết phục vụ…Đây không phải là phục vụ mà bị bắt ép phải phục vụ.

Những nhân vật nổi tiếng trong ngành showbiz lần lượt tới, toàn là những ông bầu cỡ lớn. Và An Hạ thấy rằng tình hình của mình đang lọt vào một bầy sói hoang. Sao một nhân viên nhỏ như cô lại có diễm phúc này chứ! Cô là người yếu tim, cứ kiểu này chắc cô về chầu Diêm Vương mất!

Liếc mắt sang Boss, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như thế, quả thật Boss đúng phù hợp với vai trò của một lãnh đạo, đôi mắt vẫn hờ hững và ở Boss vẫn toát lên dáng vẻ đầy uy quyền.

An Hạ đứng nhìn họ nói chuyện, những đối tác người Pháp lần lượt ra về, nghĩ sắp được thoát nạn ai ngờ những đối tác khác lại vào. An Hạ ỉu xìu, Boss đúng là thân mà! Một lần có thể trao đổi đến hai đối tác.

Một tiếng sau.

An Hạ không thể chịu nổi nữa, cô tưởng như mình sắp gục mất rồi! Cuộc bàn luận vẫn chưa đi đến hồi kết.

Lát sau, gần như đã kết thúc, An Hạ mừng thầm, mọi người bắt đầu ăn uống và An hạ lại trở thành chân tạp vụ. Chuốc rượu cho từ người An Hạ thở dài, đúng là đàn ông.

Qua một chút nữa.

Người xưa thương bảo rượu vào thì lời ra. Cô bây giờ đã thấm thía rồi. Là người kinh doanh thì phải có phong độ của người kinh doanh chứ, sao mới nho nhã được có một lúc lại trở nên thô tục hết rồi.

Cô âm thầm than thở, mấy cái chủ đề đang bàn luận này thật là quá mức tưởng tượng. Nào là chân cô người mẫu này dài, ngực cô kia lớn, vả lại còn… Cô thực sự là không thể nghe nổi nữa rồi.

Bọn đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cô không biết đối tác của Boss lại biến thái như vậy!

- Này cô thư kí! Tới đây uống một chén đi chứ?- Một người đàn ông trung niên đã ngà ngà say say nói.

An Hạ cười trừ, rồi xua tay dịu dàng nói”

- Xin lỗi, tôi không biết uống!

Ông ta đứng dậy tiến sát đến An Hạ, bước đi loạn nhịp của ông ta khiến An Hạ nghĩ ông ta có thể ngã bất cứ lúc nào, đến gần An Hạ ông ta nhìn cô rồi cười cười, đôi mắt ánh lên sự thèm khát.

- Sao lại không chứ? Uống chúc mừng sếp của cô đã đạt được thành công trong cuộc giao dịch lần này!

- Thật sự là tôi không biết uống với lại tôi còn vài việc của công ty chưa giải quyết nên kính mong Boss uống thay tôi được không ạ?- Âm điệu câu nói như có mang theo chút nài nỉ Boss.

Boss gật đầu, An Hạ mừng thầm nhưng người đàn ông đó vẫn không tha cho An Hạ, ông ta vòng ra sau lưng cô tay bất chợt ôm lấy eo An Hạ, An Hạ không khỏi giật mình.

- Chà, vòng eo chẩn quá nhỉ?

Rồi ông ta bật cười những cười khác (trừ Boss) cũng cười theo. Đôi bàn tay ông ta từ từ eo cứ lần lần lên đến bụng, toàn thân An Hạ nổi hết da gà, sợ hãi nhưng không thể nói được gì! Bàn tay ông ta cứ lần lên phần ngực. Không thể làm gì được, An Hạ nhắm tịt mắt lại cả người như đông cứng. Hoảng sợ, cảm thấy như mình sắp bị làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.

Không còn cảm giác bị mơn trớn nữa, không còn đôi bàn tay lần mò nữa. An Hạ khẽ mở mắt thì thấy khuôn mặt Boss ở ngay trước mặt mình, bàn tay rắn chắc của Boss nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông kia:

- Xin ngài bỏ ra cho! Đây là người của tôi!

Bàn tay Boss nắm chặt đến nỗi lộ rõ gân xanh lên, đôi mắt nheo lại nhìn ông ta đầy đáng sợ, ngữ điệu mang âm lạnh lùng như muốn giết người khác bằng cái lạnh đó. An Hạ sợ sệt đứng hơi nhích về phía Boss, Boss bất chợt…

Đưa tay…choàng qua ôm lấy vai An Hạ. An Hạ không khỏi giật mình…..nhưng thân nhiệt ấm áp của Boss truyền qua cô. Hai trái tim đang đập thổn thức, bất chấp cả nhịp điệu.

Boss đang hồi hộp sao? An Hạ nghĩ thầm.

Thân nhiệt ấm áp đó làm cho An Hạ tìm lại được một chút bình yên hơn.

Một hồi sau, Boss buông tay người đàn ông đó, vẫn giữ phép lịch sự cúi chào ra về. An Hạ cũng cúi chào họ rồi bị Boss kéo đi, đôi vai An Hạ bị cánh tay rắn chắc của Boss siết chặt lại. Đau, nhưng không dám nói…ra đến cửa nhưng Boss vẫn chưa buông ra, An Hạ không biết mở lời thế nào. Nhìn Boss đang âm trầm đến đáng sợ.

Boss đang tức giận sao?

    Lần thứ hai trong ngày An Hạ thay đổi ý định, từ lúc nghỉ trưa đến giờ cô chỉ ngồi trên ghế và nhìn Boss làm việc, ngoài ra không làm việc gì khác. Đúng là làm thư kí cho Boss chẳng khác gì làm bình hoa cho người ta ngắm, ngồi nóng cả ghế mà chẳng biết phải làm gì. Vậy thà làm nhân viên văn phòng sướng hơn, được ngồi với mấy bản kế hoạch, bàn bạc công việc tiếp theo còn ngồi trong phòng Boss làm bình hoa để cho người ta ngắm thật buồn chán. An Hạ tiu nghỉu.

    Mấy cô gái kia không biết gì mà dám nói này nói nọ. Thật là…cô khinh!

    - Được rồi! Hết giờ, cô về đi!- Boss ra lệnh.

    Chỉ vậy thôi sao? Cả một ngày chỉ ngồi đó và hết giờ thì ra về. Đây là đi làm hay đi làm tượng vậy trời! An Hạ hét lên: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?”

    An Hạ thất thểu bước ra và xuống, từ trong Phong chạy ra và gọi to:

    - An Hạ!!!

    An Hạ quay lại nhìn Phong rồi ầng ậng nước mắt. Phong đứng người không biết phải phản ứng ra sao, An Hạ nói khó khăn:

    - Anh…Phong…

    - An Hạ, sao thế?

    An Hạ nhăn mặt kể hết trải nghiệm ngày hôm nay của mình. Phong nghe xong tức tối nói:

    - Đúng là quá đáng mà! Em yên tâm tối nay anh sẽ về xử lý ông anh trai độc tài đó một trận cho em biết tay. Cứ chờ tin vui của anh đi!

    - Có thật không vậy?- An Hạ nhìn Phong bằng ánh mắt dò xét.

    - Em không tin thì thôi!- Phong vênh mặt lên.

    An Hạ tươi cười, rồi vỗ vai Phong nói:

    - Em chờ tin vui từ anh!

    Phong cười dịu dàng, An Hạ tạm biệt và ra về. Trên đường, còn ngân nga hát vui vẻ, cô tin vào kết quả của Phong mặc dù không biết nó ra sao!

    Buổi tối.

    Tại nhà của Boss và Phong.

    Phong gõ cửa phòng của Boss, khi có được lệnh bước vào thì anh mở cửa một cách thô bạo, Boss khẽ giật mình ngẩng lên nhìn Phong:

    - Phong, có chuyện gì sao?

    - Anh! Tại sao anh lại đối xử như vậy với An Hạ?

    Boss nhướn mày nhìn Phong. Phong thấy hơi sợ nhưng với tự trọng của một thằng con trai anh vẫn tỏ ra hùng hổ:

    - Thì việc anh đưa An Hạ từ tổ em sang bộ phận thư kí, đã vậy cả những việc trưa nay. Anh không thấy mình quá đáng sao?

    - Không!- Boss hờ hững đáp.

    Phong tức muốn xịt khói, anh hét lên:

    - Anh thật quá đáng, An Hạ chỉ mới về công ty, lại là nhân viên tổ em đang làm tốt vậy mà anh lại chuyển cô ấy sang bộ phận thư kí là sao?

    - Vì cô ấy siêng năng mà anh đang cần một người như vậy! Nhiêu đây đủ để chuyển cô ấy chứ?

    - Em muốn anh đưa cô ấy về lại tổ Thảo luận và Giám sát.

    - Cô ấy sẽ được về khi anh đi công tác. Anh chưa nói à? Để mai nói, được rồi về phòng đi để anh làm việc.

    Phong không chịu, anh đập tay xuống bàn rồi nói:

    - Em muốn anh đưa cô ấy về hẳn lại tổ!

    - Không!- Boss vẫn kiên quyết khăng khăng ý của mình.

    - Anh…

    Boss ngẩng lên nhìn Phong đang giận dữ nhưng ánh mắt đầy van xin, Boss lạnh lùng đáp lại:

    - Về phòng đi! Coi chừng tháng này anh trừ lương đừng có đứng đó chiếm chỗ rồi la hét om sòm những chuyện không đâu!

    - Anh…đưa An Hạ về lại tổ đi!

    - Không, tháng này trừ lương!

    Phong thất thểu trở lại về phòng. Thua một cách vô điều kiện mà không biết rằng mình đã thua ngay từ đầu. Đúng là anh hai luôn trầm tính và ngoan cố, cộng thêm cái vẻ lạnh lùng khiến ai cũng chùn bước mà!

    Lửa và băng đấu với nhau thì băng luôn thắng.

    o0o

    Sáng hôm sau.

    Bầu trời trong vắt không một gợn mây.

    An Hạ vui vẻ đến công ty còn Phong thì ỉu xìu, đến thang máy thấy Phong, An Hạ vẫy tay và gọi:

    - Anh Phong!

    Phong quay lại tươi cười với An Hạ:

    - A! An Hạ, chào buổi sáng!

    - Chào buổi sáng! Việc hôm qua em nhờ anh sao rồi! Em được đưa lại về tổ chứ?

    Phong gãi đầu cười xòa rồi dịu giọng đáp An Hạ:

    - Anh xin lỗi! Hoàn toàn thất bại!

    Một câu nói làm An Hạ há hốc. Cô nhăn mặt không giúp mà còn tự tin thế! Nhưng dù gì người ta cũng giúp mình, An Hạ cười đáp:

    - Không sao đâu ạ! Ai cũng biết Boss khó tính mà!

    - Ừ! Anh đi làm đây!

    An Hạ gật đầu, cô nhăn mặt đau khổ, vậy là cô vẫn tiếp tục làm bình hoa cho người ta ngắm sao?! Lần thứ ba An Hạ ngẩng mặt lên trời và kêu rên: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử với con kiểu gì vậy?”

An Hạ thất thểu lên tầng mười rồi gõ cửa, Boss đưa lệnh thì An Hạ bước vào. Vừa vào Boss đã ném cho cô một câu với chất giọng lạnh lùng:

- Cô trễ mất hai phút!

Hai phút! Anh có bình thường không vậy? An Hạ nghiến răng chỉ hận là không đá Boss văng ra ngoài thôi.

An Hạ ngồi vào bàn làm việc và chống cằm. Cô đoán công việc hôm nay của mình chỉ là làm bình hoa ở bàn thư kí cho vui cửa vui nhà thôi = =

Một tiếng trôi qua, hai tiếng rồi ba tiếng. Lần thứ n + 1 An Hạ ngẩng mặt lên trời và hét: “Ông Trời! Tha cho con đi!”. An Hạ nước mắt lưng tròng, Boss lát sau ngẩng lên nói:

- Hình như tôi chưa nói với cô là những lúc tôi phải đi công tác thì cô về lại tổ Thảo luận và Giám sát để tránh tình trạng cô lười biếng làm trì trệ công việc.

An Hạ tức muốn sặc máu, bộ trông cô giống loại người há miệng chờ sung lắm sao? Một người như cô sao lại liệt vào hàng của những kẻ đó.

Đã vậy, sao không chuyển luôn đi phải chờ đi công tác. Bây giờ, An Hạ chỉ muốn có một cuộc điện thoại gọi tới cho Boss và bảo anh đi công tác thật xa và thật lâu để cô có thể trở về tổ lại. Nhưng “ước” với “muốn” đều như nhau cả thôi!

Rồi Boss lại cúi xuống làm việc tiếp, An Hạ thở dài. Con đường sự nghiệp của cô đang gặp trắc trở hay đang trên đà tốt lên đây. An Hạ nhìn những cô thư kí “nghiêng nước nghiêng thành kia” thầm khen ngợi. Cô thán phục bọn họ có thể bám trụ tới giờ, thật là đáng khâm phục! Nhưng An Hạ đâu biết là những cô gái đó cố bám trụ chỉ vì một lí do là muốn trở thành Lâm phu nhân của tập đoàn TCB này thôi! Nếu không có ước nguyện mãnh liệt đó với một người và tính cách như Boss thì cô nào cũng xách dép chạy từ lâu rồi.

An Hạ thờ dài ngao ngán. Đành xuống dưới tầng ba chơi vậy!

- Tôi chưa cho cô đi!- Boss lạnh lùng lên tiếng.

- Nhưng tôi chỉ ngồi đây chán quá, tôi muốn xuống dưới tổ để xem có thể giúp được gì không?- An Hạ phân trần.

Boss nhìn An Hạ, hàng lông mày nheo lại rồi lạnh lùng nói từng chữ:

- Cô vẫn chưa hiểu thì phải, để tôi nói lại nhé! Cô-là-thư-kí-của-tôi-không-phải-nhân-viên-tổ-Thảo-luận-và-Giám-sát! Hiểu chưa?

An Hạ gật gật đầy sợ sệt rồi ngồi xuống lại. Ôi! Sao số cô khổ thế! An Hạ rên lên trong lòng. Kiếp trước cô làm gì tội lỗi sao?

Giờ nghỉ trưa.

An Hạ ngán ngẩm chuồn xuống phòng ăn, nhưng chưa đi đã bị Boss kéo lại nói:

- Cô giỏi tiếng Anh không?

Nhắc đến Tiếng Anh là niềm tự hào của cô, cô đã được bằng cao nhất của Anh, An Hạ liền đáp với vẻ hồ hởi;

- Vâng!

- Tiếng Pháp?

- Cũng tốt ạ!

- Tiếng Nga?

- Tạm được ạ!

An Hạ biết những thứ này vì từ nhỏ bố cô hay dẫn đi du lịch nên An Hạ được học từ nhỏ nên đến giờ cũng khá thông thạo như tiếng mẹ đẻ.

Boss gật đầu rồi quay đi, An Hạ ngạc nhiên sao Boss lại hỏi vậy nhỉ?

- Đi theo tôi!- Boss lạnh lùng ra lệnh.

An Hạ ngạc nhiên vẫn đứng ngây người, thấy không có tiếng bước chân đằng sau, Boss quay lại và nói bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh chiếu lên An Hạ làm cô không khỏi giật mình:

- Đừng để tôi lặp lại lần hai!

An Hạ hoảng sợ liền đi theo, mấy cô thư kí nhìn theo An Hạ với ánh mắt đầy ghen tị, còn An Hạ thì thầm ghen với mấy cô thư kí kia được ở lại phòng, đi theo Boss chẳng khác nào là cực hình.

Trong thang máy.

Không gian như thu hẹp lại, An Hạ chỉ thu mình một góc không dám thở mạnh, liếc mắt qua Boss. Anh đang đút tay vào túi quần, người tựa vào thang máy, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng và âm trầm như vậy. Phong thái cao quý của một đấng quyền uy, đĩnh đạc làm sao!

- Chắc cô biết tại sao tôi lại kêu cô đi theo tôi rồi phải không?

- Dạ…không…ạ…

Boss nhếch môi cười chế giễu, An Hạ lo sợ, Boss đâu nói cho cô biết đâu mà cô biết, nói chuyện như đùa!

- Tôi phải đi gặp một số đối tác nước ngoài, nhưng tôi không thông thạo tiếng Pháp lắm nên mới dẫn cô theo!

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, Boss mà cũng có cái không biết sao? Mà một nhân viên quèn như cô lại biết. Bỗng An Hạ thấy tự hào về mình và thầm cảm ơn những chuyến du lịch lúc nhỏ của bố cô.

- Nhưng còn mấy cô thư kí kia thì sao ạ?

- Không ai biết tiếng Pháp.

Trùng hợp vậy sao? Có phải ông Trời đang mở con đường sự nghiệp cho cô không, An Hạ thấy tương lai mình ngày một xán lạn.

Thang máy mở ra, hình ảnh mà đập vào mắt An Hạ là một chàng trai có khuôn mặt tựa như thiên sứ đang đứng trước đó, với vẻ đầy bực bội như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo. Anh lên giọng hỏi:

- Tổng giám đốc, bên tổ Thảo luận và Giám sát có cử người cho tôi nhưng tại sao giám đốc lại đưa cô ấy về bộ phận thư kí?

Boss nhếch môi cười chế giễu rồi nói:

- An Hạ, có vẻ như cô được nhiều người bênh vực quá nhỉ? Toàn là nhân vật kì cựu của công ty không?

An Hạ rúc đầu, tên chết tiệt kia sao cứ lôi chuyện đó ra hả? An Hạ thầm rủa xả anh ta. Nhưng…khuôn mặt này rất quen…hình như…

Đúng rồi!

Lần trước cô đã định cứu anh ta và anh Phong đã nhảy vào cứu cả hai.

Anh ta cũng ngạc nhiên không kém khi thấy An Hạ, liền chỉ vào mặt An Hạ một cách bất lịch sự và hét lên:

- Là cô!

- Hai người quen nhau sao?

An Hạ gật đầu và giải thích rằng cô đã cứu anh, Boss gật đầu và trả lời anh chàng kia:

- Đặng Uy Vũ, tôi là người ở đây, tôi thấy An Hạ có khả năng và có thể làm tốt công việc bên bộ phận thư kí hơn. Anh hiểu chứ?

Anh ta chính là Đặng Uy Vũ mà mấy chị trong tổ nói sao? An Hạ thầm nghĩ.

Uy vũ không nghe, anh lồng lộn như con thú và hét lên:

- Tôi không cần biết, nhưng đã là đưa qua bên tôi thì đó thuộc quyền của tôi. Tôi đề nghị anh hãy đưa cô ấy về tổ lại.

Boss lạnh lùng không đáp, quay lưng đi. An Hạ cúi chào anh ta rồi cũng đi theo Boss, trước khi đi Boss còn ném lại một câu:

- Anh mà còn ngoan cố nữa thì dự án quảng cáo lần này của anh tôi sẽ cho thay người!

Uy Vũ cười chế giễu rồi đáp bằng giọng đầy tự tin:

- Được thôi, nếu không có tôi thì ai sẽ xem cái dự án quảng cáo chết tiệt đó của anh. Tôi đố anh tìm ai khác đang nổi ngang bằng tôi!

- Người mẫu Trần Thanh Hương và người thay thế anh là Hoàng Bảo Khang.

Khuôn mặt Uy Vũ sa sầm lại, An Hạ biết anh chàng Hoàng Bảo Khang này. Anh ta là người mẫu đang nổi tiếng chỉ sau Uy Vũ, là người học giỏi và có trách nhiệm với công việc, không ăn chơi trác tang như những người trong giới showbiz, cũng không dối trá hay đại loại gì đó. Rất được nhiều nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu theo nhưng hiện giờ vẫn độc thân.

Lát sau, Uy Vũ nói bằng giọng có âm điệu thấp hơn ban nãy, anh ta hoàn toàn phục tùng theo Boss:

- Được rồi! Tôi không nhắc nữa! Nhưng tôi không để yên chuyện này đâu!

- Tùy anh thôi!- Boss hờ hững đáp.

Uy Vũ quay đi với khuôn mặt tức giận, An Hạ theo Boss lên một chiếc xe BMW màu đen sang trọng và phóng vút đi.

o0o

Lần thứ n + 2 An Hạ ngẩng đầu lên than thở: “Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?”

Ngay lúc này đây, An Hạ đang rơi vào một tình cảnh hết sức bi đát. Cô đã làm người thông ngôn dịch tiếng Pháp ra rất tốt, điều đó thể hiện ở sự gật gù hài lòng của Boss, An Hạ vui mừng nhưng chỉ một lát sau…

Cô chẳng khác gì người bồi bàn, trong khi mấy cô phục vụ chân dài chân ngắn đứng đầy rẫy ngay kia thì Boss lại không sai bảo ai cứ bắt An Hạ làm hết việc này đến việc khác. Từ việc đi treo áo khoác của Boss lên giá cho đến việc đứng nhìn họ ăn uống mà không được động vào. Đã vậy, phải đi lấy nước cho Boss trong khi đó đâu phải là công việc của một thư kí. An Hạ tức nghẹn họng than trời đất sao số cô lại khổ thế! Những nhà đối tác kia không hề biết sự hành hạ cùng cực đó nên cứ khen là An Hạ thật biết phục vụ…Đây không phải là phục vụ mà bị bắt ép phải phục vụ.

Những nhân vật nổi tiếng trong ngành showbiz lần lượt tới, toàn là những ông bầu cỡ lớn. Và An Hạ thấy rằng tình hình của mình đang lọt vào một bầy sói hoang. Sao một nhân viên nhỏ như cô lại có diễm phúc này chứ! Cô là người yếu tim, cứ kiểu này chắc cô về chầu Diêm Vương mất!

Liếc mắt sang Boss, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như thế, quả thật Boss đúng phù hợp với vai trò của một lãnh đạo, đôi mắt vẫn hờ hững và ở Boss vẫn toát lên dáng vẻ đầy uy quyền.

An Hạ đứng nhìn họ nói chuyện, những đối tác người Pháp lần lượt ra về, nghĩ sắp được thoát nạn ai ngờ những đối tác khác lại vào. An Hạ ỉu xìu, Boss đúng là thân mà! Một lần có thể trao đổi đến hai đối tác.

Một tiếng sau.

An Hạ không thể chịu nổi nữa, cô tưởng như mình sắp gục mất rồi! Cuộc bàn luận vẫn chưa đi đến hồi kết.

Lát sau, gần như đã kết thúc, An Hạ mừng thầm, mọi người bắt đầu ăn uống và An hạ lại trở thành chân tạp vụ. Chuốc rượu cho từ người An Hạ thở dài, đúng là đàn ông.

Qua một chút nữa.

Người xưa thương bảo rượu vào thì lời ra. Cô bây giờ đã thấm thía rồi. Là người kinh doanh thì phải có phong độ của người kinh doanh chứ, sao mới nho nhã được có một lúc lại trở nên thô tục hết rồi.

Cô âm thầm than thở, mấy cái chủ đề đang bàn luận này thật là quá mức tưởng tượng. Nào là chân cô người mẫu này dài, ngực cô kia lớn, vả lại còn… Cô thực sự là không thể nghe nổi nữa rồi.

Bọn đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cô không biết đối tác của Boss lại biến thái như vậy!

- Này cô thư kí! Tới đây uống một chén đi chứ?- Một người đàn ông trung niên đã ngà ngà say say nói.

An Hạ cười trừ, rồi xua tay dịu dàng nói”

- Xin lỗi, tôi không biết uống!

Ông ta đứng dậy tiến sát đến An Hạ, bước đi loạn nhịp của ông ta khiến An Hạ nghĩ ông ta có thể ngã bất cứ lúc nào, đến gần An Hạ ông ta nhìn cô rồi cười cười, đôi mắt ánh lên sự thèm khát.

- Sao lại không chứ? Uống chúc mừng sếp của cô đã đạt được thành công trong cuộc giao dịch lần này!

- Thật sự là tôi không biết uống với lại tôi còn vài việc của công ty chưa giải quyết nên kính mong Boss uống thay tôi được không ạ?- Âm điệu câu nói như có mang theo chút nài nỉ Boss.

Boss gật đầu, An Hạ mừng thầm nhưng người đàn ông đó vẫn không tha cho An Hạ, ông ta vòng ra sau lưng cô tay bất chợt ôm lấy eo An Hạ, An Hạ không khỏi giật mình.

- Chà, vòng eo chẩn quá nhỉ?

Rồi ông ta bật cười những cười khác (trừ Boss) cũng cười theo. Đôi bàn tay ông ta từ từ eo cứ lần lần lên đến bụng, toàn thân An Hạ nổi hết da gà, sợ hãi nhưng không thể nói được gì! Bàn tay ông ta cứ lần lên phần ngực. Không thể làm gì được, An Hạ nhắm tịt mắt lại cả người như đông cứng. Hoảng sợ, cảm thấy như mình sắp bị làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.

Không còn cảm giác bị mơn trớn nữa, không còn đôi bàn tay lần mò nữa. An Hạ khẽ mở mắt thì thấy khuôn mặt Boss ở ngay trước mặt mình, bàn tay rắn chắc của Boss nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông kia:

- Xin ngài bỏ ra cho! Đây là người của tôi!

Bàn tay Boss nắm chặt đến nỗi lộ rõ gân xanh lên, đôi mắt nheo lại nhìn ông ta đầy đáng sợ, ngữ điệu mang âm lạnh lùng như muốn giết người khác bằng cái lạnh đó. An Hạ sợ sệt đứng hơi nhích về phía Boss, Boss bất chợt…

Đưa tay…choàng qua ôm lấy vai An Hạ. An Hạ không khỏi giật mình…..nhưng thân nhiệt ấm áp của Boss truyền qua cô. Hai trái tim đang đập thổn thức, bất chấp cả nhịp điệu.

Boss đang hồi hộp sao? An Hạ nghĩ thầm.

Thân nhiệt ấm áp đó làm cho An Hạ tìm lại được một chút bình yên hơn.

Một hồi sau, Boss buông tay người đàn ông đó, vẫn giữ phép lịch sự cúi chào ra về. An Hạ cũng cúi chào họ rồi bị Boss kéo đi, đôi vai An Hạ bị cánh tay rắn chắc của Boss siết chặt lại. Đau, nhưng không dám nói…ra đến cửa nhưng Boss vẫn chưa buông ra, An Hạ không biết mở lời thế nào. Nhìn Boss đang âm trầm đến đáng sợ.

Boss đang tức giận sao?

## 4. Chương 4 : Bị Bắt Nạt

Sáng hôm sau.

An Hạ đi làm, nghĩ đến chuyện người đàn ông hôm qua cũng đủ khiến cô sởn gai ốc. Thật một đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Quả thật giờ cô mớithấm thía câu nữ bước vào ngành showbiz thì từ nằm mà lên, còn nam thìtừ quỳ mà lên.

An Hạ thở dài bước vào công ty, hôm đó nhìn Boss có vẻ rất tức giận, làvì cô sao? Không đời nào! An Hạ nghĩ mãi mà chẳng biết tại sao Boss lạitức giận đến như thế.

-An Hạ!- Tiếng kêu với ngữ điệu đầy lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Có đánh chết An Hạ cũng nhận ra tiếng đó là của ai, An Hạ quay lại và cúi chào, nói:

-Chào buổi sáng Boss!

-Đi với tôi!- Boss quay đi ra lệnh.

Boss bước vào thang VIP, An Hạ tần ngần một lúc rồi cũng đi theo sauBoss. Cửa thang máy đóng lại, không ai nói gì. Boss nhìn cô rồi lêntiếng nói:

-An Hạ! Tôi xin lỗi việc hôm qua!

An Hạ ngạc nhiên trân trối rồi khẽ đáp:

-Không phải đâu! Do tôi sơ suất.

An Hạ vô cùng ngạc nhiên, Boss vừa xin lỗi cô….Boss xin lỗi cô…An Hạ cứ tưởng mình đang nằm mơ. Một lời xin lỗi từ Boss!!!

Rồi không ai nói gì, một khoảng lặng bao quanh lên không gian trong thang máy.

-Boss! Nhưng…nhìn…lúc đó…anh có vẻ tức giận…? Có chuyện gì…sao?

Boss quay qua nhìn An Hạ rồi nhếch môi cười. Quả đúng lúc đó anh có tứcgiận, chỉ hận không đánh cho tên đã giở trò sàm sỡ An Hạ một đấm…nhưngtại sao anh lại tức giận. Chính anh cũng tự hỏi mình như vậy? Tại saolại tức giận, trước giờ anh đâu có bao giờ như thế!

-Không có gì!- Boss lạnh lùng đáp.

-Thật…sao?- An Hạ tỏ vẻ không tin.

Boss quay lại, dí sát mặt anh gần mặt An Hạ. Hoảng hốt, An Hạ theo đàlùi lại về sau. Boss nhìn thẳng vào mắt An Hạ, một đôi mắt sâu thẳm,phẳng lặng tựa như nước hồ thu. Đôi mắt như thu hết cả Trái Đất vàotrong và trong một thoáng Boss cũng thấy mình như bị cuốn hút vào trongđôi mắt đó. Hàng lông mày thanh mảnh nằm ở phía trên đôi mắt.

Hai khuôn mặt quá gần nhau! Chỉ cách có vài milimet nữa thôi. An Hạ cảmnhận được cả hơi thở có một chút hơi dồn dập của Boss, một mùi hương nhẹ tỏa ra từ người Boss...một mùi hương như là mùi của gió…nhưng vẫn không thiếu đi phần nam tính.

-Vậy cô nghĩ tôi thế nào?- Boss nói với giọng đầy chế giễu.

-Ơ…ơ…không có gì! Tôi chỉ quan tâm đến Boss thôi.

-Vậy sao? Tôi thấy hình như cô có ý gì mà!- Boss nhếch môi nhìn An Hạ với ánh mắt dò xét.

-Vâng…không….có gì ạ! Mà Boss…xin ngài làm ơn đứng xa ra cho.

An Hạ dùng tay đẩy Boss ra nhưng rồi khựng lại….nhịp tim đập quá nhanh! Phải là Boss đang hồi hộp như cô…chắc không phải đâu!

Đúng là lúc An Hạ đặt tay lên ngực Boss, anh cũng có thoáng cảm thấy hồi hộp, anh chưa từng tiếp xúc gần với phụ nữ như vậy…mặc dù xung quanhluôn có các cô diễn viên người mẫu vây quanh.

Rồi An Hạ vội vã bỏ xuống, ngượng ngịu cúi mặt nhưng Boss vẫn không đứng cách ra, anh nhìn chăm chú An Hạ một lúc rồi cười một nụ cười đầy khóhiểu nhưng ẩn chứa như đã tìm được điều gì đó rất thú vị. Boss đứng vềvị trí cũ, đưa tay đút vào túi quần rồi hờ hững nói:

-Cô về tổ Thảo luận và Giám sát cầm bản kế hoạch cô đang làm nửa chừng lên đây cho tôi.

-Của tôi ạ?- An Hạ hỏi vặn lại như không tin vào tai mình.

-Chứ của tôi chắc?!

An Hạ lắc đầu, thang máy mở cửa ở tầng ba, An Hạ vẫn còn hồi hộp nhưng cố giữ bình tĩnh cúi chào Boss rồi bước ra.

An Hạ thở phào, Boss không biết gì về phong tục của nước mình sao? Saocứ dí sát mặt cô như thế. Kiểu này chắc cô sẽ đau tim chết mất.

Boss ơi! Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân….nam nữ thụ thụ bất thân đấy!

Tổ Thảo luận và Giám sát.

An Hạ trở về ai cũng mừng rối rít, hỏi rất nhiều điều, An Hạ chỉ cườirồi trả lời qua loa rồi về bàn hoàn thành nốt bản kế hoạch để đưa choBoss, cô không thể chậm trễ nữa nếu không muốn Boss nổi cáu.

Bản kế hoạch làm mất gần nửa buổi sáng của An Hạ, đang thu dọn mọi thứchuẩn bị nộp bản kế hoạch cho Boss thì điện thoại rung lên bần bật trong túi, thả vài thứ linh tinh trên tay xuống bàn, An Hạ lấy ra và nghe:

-Alo!

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả, An Hạ lặp lại, nhưng vẫn khôngcó tiếng trả lời, nhìn vào màn hình điện thoại là số của Thu Phương- bạn thân thời đi học của cô, An Hạ bỗng nghi ngờ có chuyện xảy ra với AnHạ, cô liền nói:

-Thu Phương! Là bạn phải không? Phương!!!

Vẫn không có tiếng trả lời nhưng lại thay vào đó vài tiếng nấc lên, An Hạ thấy lo sợ bèn nói to vào điện thoại:

-Phương!!! Có chuyện gì với bạn đúng không? Phương, trả lời đi!!!

Một lát sau, tiếng nói yếu ớt của một người con gái ở đầu dây bên kia kèm theo tiếng nấc lên từng hồi:

-An Hạ…mình….không muốn…sống nữa….mình muốn chết…..

An Hạ hoảng hốt, trái tim đau như có cái gì chích vào, cô lo sợ nói vội:

-Phương! Đừng làm chuyện gì dại dột….đừng mà Phương! Ở đó…chờ ở đó, mình….mình….sẽ tới…

An Hạ bỏ chạy ra khỏi phòng dưới sự đầy ngạc nhiên của mọi người, chờthang máy An Hạ cầm chặt điện thoại như là vật cuối cùng để có thể kếtnối đến với Phương.

Ra ngoài, cố bắt taxi, An Hạ vội vã hối tài xế chạy thật nhanh đến đường Biệt Thự, An Hạ lo lắng mong Phương đừng làm chuyện gì dại dột. Chiếcxe cứ chạy rồi dừng tại một căn nhà màu trắng thanh thoát ở đầu đườngBiệt Thự, tuy màu trắng nhưng mở cửa ra thì một không gian u ám, tối tăm bỗng ập tới. An Hạ toát lạnh sống lưng, nơi đây lần cuối cô tới là mộtcăn nhà ấm áp tràn đầy nắng, cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng như giờ đếncây cối cũng không có sức sống, tất cả đều bị héo bởi thiếu nước quálâu, An Hạ bước vào trong, cả căn nhà được bao trùm bởi không gian utối, rèm được kéo kín lại tất cả không có một chút ánh nắng lọt vào, đồđạc bị vứt vưởng lung tung, An Hạ đứng một chỗ một lúc cho đến khi mắtquen được với bóng tối cô mò mẫm mà đi, An Hạ cố tìm cô bạn thân củamình trong bóng tối, vẫn không thấy gì. An Hạ liền kéo tung rèm ra. Ánhnắng chiếu vào căn phòng khách, An Hạ giật mình tất cả đồ đạc được phủmột lớp vải trắn và bị bám bụi, một không khí khó chịu bao quanh nơi đây đến ngột ngạt, An Hạ kéo tung tất cả các rèm cửa ra và vào một phòngnằm gần phòng khách. Căn phòng này cũng giống như phòng khách An Hạ cũng phải vào và mò mẫm trong bóng tối.

-Á!!!- An Hạ hét lên khi vấp phải thứ gì đó.

-An…Hạ!- Tiếng nói yếu ớt vang lên, An Hạ quay lại trên giường có mộtbóng người, An Hạ hoảng hốt lùi lại và cố trấn tĩnh để không phải hétlên.

-Phương…

Cô gái kia thở dài, đúng là bạn của cô rồi, phản ứng đầu tiên của An Hạlà kéo tung rèm ra, ánh sáng chiếu vào làm Thu Phương nheo mắt lại, AnHạ hoảng hốt nhìn cô bạn mình và xung quanh căn phòng, dưới nền nhàthuốc rải đầy đủ loại và có cả một con dao gọt trái cây và một mảnh vảibị xé rách nát còn dính máu. An Hạ giật mình, Phương đã định làm gì vậy? Nhìn lại bạn mình, làn da trắng ngày nào giờ đây tái xanh, nhợt nhạt vì ở trong tối quá lâu, khuôn mặt hốc hác đôi mắt quầng thâm và sưng to vì thức, khóc quá nhiều, An Hạ ngồi xuống bên cạnh bạn mình rồi cất tiếnghỏi:

-Phương à! Bình tĩnh kể mình nghe xem có chuyện gì đã xảy ra với bạn…

Thu Phương nhìn An Hạ bằng đôi mắt mệt mỏi chất chứa sự tuyệt vọng, côlắc đầu và bật khóc. An Hạ ôm bạn mình vào lòng, cố nén nước mắt lại. Ai đã làm cho bạn cô thành ra như thế này…An Hạ buồn bã không hỏi nữa đểmặc cho Thu Phương thỏa sức khóc. An Hạ không bit làm thế nào cứ ôm chặt cô bạn mình, Thu Phương bề ngoài rất hồn nhiên, vô tư nhưng rất dễ tổnthương. Ai đã nỡ nhẫn tâm làm một cô gái đáng yêu như Thu Phương thànhra như thế này chứ? An Hạ thầm nghĩ.

Sau một hồi khóc, Thu Phương gục trên vai An Hạ vì quá mệt mói, An Hạthở dài gọi điện cho tài xế riêng của nhà cô đem Thu Phương về nhà cô,nếu để cô ở đây thì chắc Phương làm chuyện dại dột mất và sau đó An Hạgọi điện dặn dò mẹ cô canh chừng Thu Phương.

An Hạ nhìn quanh căn nhà một lúc rồi lại thở dài, căn nhà ấm áp mà cônhìn thấy năm xưa giờ sao lại điêu tàn thế này chứ! Khóa cửa lại và quay đi bắt taxi về công ty thì trời cũng đã sang chiều, đã qua giờ nghỉtrưa…

Về đến công ty, An Hạ bắt tay vào vài công việc linh tinh rồi khoảng hai giờ chiều hơn mới cầm bản kế hoạch đưa cho Boss, gõ cửa phòng Boss vàbước vào, Boss nói:

-Hình như bản kế hoạch làm mất nhiều thời gian của cô quá thì phải?

-Tôi xin lỗi, tại bạn tôi gặp một vài chuyện tôi phải chạy ra ngoài.

Boss ngước nhìn An Hạ, cười chế giễu và nói:

-Tốt bụng nhỉ? Công ty dễ dãi như thế từ bao giờ vậy! Cho nhân viênchạy ra ngoài trong giờ làm việc mà không phải vì công việc.

-Nhưng đây là chuyện gấp thưa Boss!

-Gấp bằng công việc không?

An Hạ bực mình vì bản tính độc tài của Boss, cô hét lên:

-Nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng người, nếu là bạn anh thì anh có giúp không?

-Nếu tôi là cô thì chắc sẽ có nhưng rất tiếc tôi không phải là cô nên không!- Ngữ điệu lạnh lùng làm An Hạ chết điếng.

Boss nheo mắt nhìn An Hạ, cô tức giận hét vào mặt Boss:

-Đồ máu lạnh!

Boss lại nheo mắt, hàng lông mày chau lại làm thu hẹp ấn đường, anh nói bằng giọng mỉa mai, chế giễu:

-Vậy sao? Cô thấy máu của tôi chưa mà biết nó lạnh hay nóng?

-Anh….anh…

An Hạ bực dọc quay đi, tiếng đóng cửa vang lên rồi tất cả chìm vào im lặng, Boss nhếch môi cười…

“Rắc!”

Một tiếng động vang lên đáng sợ, cây bút chì trong tay Boss đã bị bẻ gãy từ lúc nào, đôi mắt hằn lên sự giận dữ, đáy mắt biến chuyển khó tả. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn nhưng cũng không giấu được sựtức giận ở con người này.

o0o

Ở khuôn viên sau.

An Hạ ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt nhăn lại tay cứ bứt bứt từng cọng cỏ. Tại sao trên đời có người máu lạnh như thế chứ? Có kẻ mà không để ý đến bạn bè dù họ có như thế nào. Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, An Hạ thởdài, cô bất chợt lại nghĩ đến Thu Phương và sự tuyệt vọng của cô ấy,chuyện gì đã xảy ra chứ? Thu Phương tại sao lại yếu đuối đến như thế.

Nhưng…

Tất cả không quan trọng bằng việc…cô bị Boss ức hiếp!!! Thật là tức quá mà!

An Hạ lại đưa tay cứ bứt những ngọn cỏ vô tội.

Trên tầng mười, một người đàn ông đang nhìn xuống phía An Hạ, đôi mắtnheo lại đầy đáng sợ rồi anh lại đánh bạo thở dài và kéo rèm lại. Ngồixuống ghế với dáng vẻ mệt mỏi, anh day day hai bên thái dương, mắt nhắmhờ.

-Anh đã làm gì An Hạ?- Một tiếng nói của một chàng trai khác vang lên.

Anh giật mình mở mắt, thì ra là Phong, anh lạnh lùng nói:

-Vào sao không gõ cửa?

Phong nhếch môi cười nói:

-Em gõ nát cả tay rồi chỉ có người lơ đễnh không nghe thôi!

Boss giật mình tự hỏi mình lơ đễnh đến thế sao? Không để ý gì xung quanh, anh không hiểu là mình đang bị làm sao nữa!

Từ sau việc An Hạ bị một đối tác của anh giở trò sàm sỡ, anh lại thấybực bội rồi bây giờ nhìn An Hạ đang như thế lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Boss lắc đầu, tự cười mình quá đa cảm và cố gạt bỏ những ý nghĩ ấy rakhỏi đầu.

Phong ngồi xuống ghế, nhìn anh trai mình rồi nói:

-Em thấy An Hạ bực bội chạy ra khuôn viên sau công ty, đến nỗi chẳngthấy gì cả em gọi mãi mà vẫn cứ đâm đầu chạy. Rốt cuộc, anh đã làm gì An Hạ?

Boss lắc đầu và đáp:

-Chẳng làm gì cả! Áp lực công việc thôi!

-Vậy sao?- Phong tỏ ý dò xét.

-Em tin không thì tùy!

Phong không hỏi nữa chỉ thở dài vì anh biết có hỏi thêm thì Boss cũng sẽ không nói. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ nghe Boss tâm sự bất cứđiều gì, anh là người rất khó gần kể cả người thân trong gia đình ít aimà hiểu được anh đang làm gì.

-Chị Hương!- Phong gọi to.

Từ ngoài vào, một cô thư kí xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo ẩn chứa sự thông minh tiền ẩn, chị ta cúi người chào và hỏi lễ phép:

-Giám đốc cho gọi tôi?!

-Chị xuống sau khuôn viên công ty gọi An Hạ lên đây cho tôi.

Chị ta lễ phép cúi đầu và đi, Boss ngạc nhiên nhìn Phong và hỏi:

-Em làm gì thế?

-Chẳng phải anh cần check bản kế hoạch của An Hạ thật nhanh trước chuyến công tác ngày mai sao?

Boss ồ lên, anh hoàn toàn quên mất đi việc đó. Phong tựa người vào ghế,đôi mắt vẫn nhìn vào bản kế hoạch mà bên góc trái của tờ giấy có ghi hai chữ An Hạ.

Lát sau, An Hạ bước vào, khuôn mặt vẫn còn giận dỗi, hai má phúng phínhtrông vô cùng đáng yêu, thấy An Hạ Phong bỗng bật cười còn Boss và An Hạ ngạc nhiên nhìn Phong, không ai nói gì nhưng hai người đều chung mộtsuy nghĩ là có nên đưa Phong vào bệnh viện tâm thần để điều trị haykhông?

-Cô ngồi xuống đi!- Boss ra lệnh.

An Hạ ngồi xuống, Boss không vòng vo đi thẳng vào công việc. Phòng làmviệc của Boss bình thường vốn im lặng nhưng nay lại trở nên náo nhiệtbởi tiếng cãi của An Hạ và Phong.

Một lát sau.

Thật sự ở phần quảng cáo cho bộ phim dài tập sắp tới An Hạ đã làm rấthoàn chỉnh nhưng Boss một hai vẫn không chịu, nói trong đó An Hạ thiếucái gì đó, An Hạ không nghe cãi bướng.

-Nhưng với cách quảng cáo này bộ phim của chúng ta sẽ được quảng bá rộng rãi.

-Không phải tôi không đồng ý với cách này nhưng trong này cô vẫn cònthiếu, cảnh 128 là cảnh quan trọng của bộ phim nhưng tôi không thấy côđưa vào mà cô lại đưa cảnh 45 vào. Cô không thấy vô lí à?

An Hạ hếch mũi lên và cao giọng nói:

-Không! Bởi vì nó là cảnh quan trọng nên tôi mới không đưa, nếu đưa vào thì các tình tiết khác sẽ theo đó mà được bật mí, bộ phim chẳng còn gìđể xem nữa. Nó sẽ nhạt nhẽo và chẳng có mùi vị gì, cứ như nước lã vậy!

Boss vẫn khăng khăng với ý định của mình, Phong không nói nhìn hai người họ rồi trầm tư, hàng lông mày chau lại tỏ vẻ suy nghĩ. Sau một hồi suynghĩ, anh lên tiếng:

-Đúng là chúng ta không nên đưa cảnh 128 vào vì nó quan trọng, nhưngđưa cảnh 45 vào cũng không hợp, tôi nghĩ phù hợp nhất là cảnh 89 ở giữavà cảnh 125 và cảnh 297 lồng vào với nhau.

Boss và An Hạ nhìn nhau rồi suy nghĩ đắn đo, lát sau An Hạ mặt mày rạng rỡ và nói:

-Ý kiến anh Phong hay đó, nhưng thay cảnh 125 thành cảnh 123 đi, nếu lồng với cảnh 297 là ok nhất!

-Ý kiến được đó!- Phong ủng hộ.

-Duyệt!

Thế là xong bản kế hoạch của An Hạ, nó làm mất đi gần cả buổi chiều củacô. Bản kế hoạch được Boss thông qua và kiểm duyệt rồi đưa qua bộ phậnKĩ thuât để làm và dàn dựng, An Hạ làm vài việc linh tinh rồi chuẩn bịvề.

-An Hạ!- Boss gọi.

-Vâng!

-Ngày mai tôi và Phong phải đi công tác ở thành phố X một tuần, trongthời gian đó cô hãy trở về tổ làm lại, có vẻ đang thiếu người. Nhưng côvẫn là thư kí của tôi, khi cần thiết tôi sẽ gọi về giao cho cô vài việcvà nên nhớ hằng ngày phải lên đây kiểm tra lại công việc và dọn dẹp cácthứ.

-Vâng!

Giọng trả lời đầy hớn hở, An Hạ không cần nghe những câu sau Boss nóigì, cô chỉ nghe đến là ngày mai được trở về tổ là cảm giác hạnh phúcdâng lên. Sẽ là một tuần không phải là chân sai vặt cho Boss, An Hạ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào mình, sao Boss không đi luôn một tháng chokhỏe nhỉ?

An Hạ chào Boss rồi hí hửng ra về, thỉnh thoảng còn ngân nga hát. Bossquan sát An Hạ, đôi mắt trở nên lắng xuống phẳng lặng lại, đáy mắt ánhlên tia nhìn ấm áp. Đôi môi xuất hiện một đường cong hoàn hảo.

o0oBuổi tối.

Tại phòng An Hạ, An Hạ nhìn cô bạn Thu Phương của mình rồi khẽ thở dài và quay đi.

- An Hạ!- Phương ngồi dậy và kêu cô.

An Hạ quay lại cười nói:

- Mình làm bạn dậy à?

- Không! Nói chuyện với mình chút được không?

An Hạ gật đầu rồi ngồi xuống. Thu Phương cúi đầu mi mắt rũ xuống, đôi mắtđen ươn ướt trông thật quyến rũ, cả căn phòng chìm vào im lặng, một sựim lặng đầy khó hiểu. Lát sau, Phương mới lên tiếng:

- An Hạ à! Mình và anh ấy…chia…tay rồi!

Thu Phương nấc lên, giọng đầy đau khổ. An Hạ không biết nói gì chỉ biết nắm lấy tay bạn mình rồi thở dài, Thu Phương tiếp lời:

- Mình không biết sao nữa! Những ngày qua là một chuỗi ngày đau khổ của mình,mình thấy chán ngán với cuộc sống khi không có anh ấy. Trong căn nhà đó, ở đâu cũng tràn ngập hình ảnh của anh ấy, mình không biết làm sao! Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây Hạ.

- Mình không biết, mình chỉ còn cách biết nói bạn quên đi! Anh ta không xứng với bạn đâu!

- Mình không thể, mình yêu anh ấy nhiều lắm…nhiều lắm!

Thu Phương bật khóc, nước mắt tuôn ra rơi xuống mu bàn tay An Hạ, An Hạquay mặt đi hướng khác nếu không chắc cô sẽ không kìm được nước mắt mất. Hít một hơi thật sâu, An Hạ cố tự bảo mình không được khóc rồi nói:

- Bỏ anh ta đi! Nếu anh ta đã đi rồi thì dù bạn có níu kéo thì vẫn như vậythôi! Mình không còn lời khuyên nào cả. Bạn hãy quên anh ta đi, từ giờcho đến lúc đó thì bạn đừng về căn nhà đó nữa, nếu khi bạn thấy bình ổnhơn rồi hãy về…

Thu Phương ngẩng người rồi gật đầu nói tiếp:

- Có lẽ bạn đúng, mình sẽ cố quên anh, vậy thời gian này mình làm phiền bạn rồi!

- Không sao! Ở đây mình có thể ôn lại kỉ niệm lúc đi học

- Phải ha! Lúc còn đi học mình hay chạy qua đây ngủ hoài! Bố mẹ mình mắng hoài mà vẫn lì.

Thu Phương gạt nước mắt rồi cưới mếu máo, An Hạ cũng bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm thời đi học.

Cả buổi tối hôm đó, An Hạ và Thu Phương nhớ lại những kỉ niệm buồn vui vàngớ ngẩn, rồi cả hai cô gái chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời le lói vào căn phòng, gió sớm mai thổi nhẹ mang hơi sương lạnh hôm qua còn dư âm lại lùa vào căn phòng, An Hạ mở mắt dậy và cố đi thật nhẹ để không làm phiền Thu Phương, bạn cô đã nhiều đêm thức trắng đểkhóc rồi, giờ cô ấy phải được ngủ trong yên bình, không đau khổ.

An Hạ bước xuống phòng, nói mẹ một vài việc về bạn mình, bà cũng thở dàithương thay cho cô gái ngốc nghếch đó rồi gật đầu, An Hạ bước đến côngty.

- Chào các chị!- An Hạ cúi người vui vẻ nói.

- An Hạ! Chào mừng nàng Hằng Nga trở lại tổ!- Anh tổ trưởng trêu chọc An Hạ.

An Hạ cười cười rồi về bàn làm việc. Ôi! Bàn làm việc lâu rồi cô khôngngồi vào, thật thoải mái! Làm việc với Boss cô toàn bị áp lực và bị hành hạ không thôi!

Mọi người sau khi hỏi thăm thì ai cũng bắt tay vào công việc của mình, AnHạ ngồi đó hơn hai giờ đồng hồ mà không biết phải làm gì, cô ngáp mộtcái rồi đứng dậy:

- Chị ơi! Có gì cho em làm không ạ?

- Rất tiếc là không em ạ! Công việc đều được phân đều cho từng người rồi! Chứ khi Boss đi không sếp công việc gì cho em hả?

An Hạ lắc đầu ngao ngán rồi vào phòng tổ trưởng hỏi:

- Chào anh! Có gì cho em làm không ạ?

- Không Hằng Nga, công việc đều đã rất đủ.

- Chứ có ai mà một lần kiêm nhiều việc không ạ? Đưa em làm giúp cho!

- Không em ạ! Ngồi chơi đi!

An Hạ ngán ngẩm cúi chào rồi về lại chỗ, nhìn quanh phòng thấy ai cũng tất bật với công việc chỉ có mình cô là không có. Tại sao cơ chứ!

Lần thứ n + 3 An Hạ ngẩng đầu lên trời và hét: “Ông Trời ơi! Người có mắt không vậy?”

Nhưng….

Khoan đã…

Hình như hồi nãy chị kia nói:

“Công việc đều được phân đều cho từng người rồi! Chứ khi Boss đi không sếp công việc gì cho em hả?”

Đúng rồi!

Trước khi đi, đáng lẽ Boss phải phân công việc cho cô chứ! Đằng này lại không nhận được lệnh gì từ Boss cả….

Boss! Anh đang cố chơi tôi sao?

A a a a a a !!!!!

Boss đáng ghét! Anh không phải là người!- An Hạ tức tối rủa thầm trong lòng.

Ở sân bay.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi, Boss lấy ra nghe, đôi mắt lạnh lùng hằng ngày giờ đây ánh lên một tia ấm áp, tỏ vẻ thích thú rồi anh cúp máy.Vẫn giữ phong thái lạnh lùng nhưng chỉ lát sau, anh không thể nhịn cườivà bật cười, Phong từ xa bước tới nhìn anh trai mình đầy khó hiểu, hỏi:

- Sáng nay anh uống thuốc chưa?

Boss không đáp vẫn tiếp tục mỉm cười, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thì anh không thể không nhịn được cười. Thú vị thật!

- Anh hai, anh sao vậy?

- Không sao, có một cuộc trao đổi rất thú vị, phần lợi thuộc về anh rất nhiều.

Phong ngạc nhiên hỏi lại:

- Có cuộc trao đổi hay vậy sao?

Boss vẫn mỉm cười, hình ảnh lạnh lùng như bị phai mờ đi trong nụ cười ấm áp đó, nụ cười dịu dàng mang đến cả mùa xuân đến.

- Phải, mà đối tác là một cô gái rất thú vị!

Phong tròn mắt nhìn ông anh trai mình, trước giờ anh hai chưa bao giờ có hứng thú với các cô gái. Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy???

Boss vẫn mỉm cười, đôi mắt dõi về phía xa, ánh mắt trở nên dần ấm áp hơn.Một cảm giác lạ ùa dậy trong lòng anh, cảm giác ấm áp và có chút lạnhưng đậm hương vị ngọt.

Phong vẫn nhìn anh trai mình, khi tiếng phát thanh viên vang lên chuyến máybay đến thành phố X thì Boss mới chợt tỉnh và quay về phía phòng dẫn rasân bay. Phong nhìn theo anh trai mình rồi lắc đầu.

Có lẽ anh hai làm việc nhiều quá, bị stress ảnh hưởng tới não rồi! Có phải bị điên không ta? Phong nhìn Boss đầy thắc mắc và đi theo sau anh mình.

Hết giờ làm việc.

An Hạ thất thểu bước về nhà, miệng không ngừng rủa thầm Boss. Boss đángghét! Boss trời đánh!!! Boss nghĩ cô là loại người gì vậy? Cô đâu phảiloại người há miệng chờ sung, đến công ty ngồi chơi cả ngày rồi đến cuối tháng nhận tiền lương đâu! Thế thì cô ở nhà cho bố nuôi rồi kiếm mộttấm chồng đại gia lấy quách về cho rồi! An Hạ càng nghĩ càng tức, khuônmặt nhăn lại, méo xệch.

Giờ thế là trong một tuần, công việc của cô chỉ là ngồi chơi, xơi nước. Rồi mấy chị trong tổ sẽ nói sao, nghĩ sao về cô đây??? Cô dụ dỗ Boss

Không!!!

An Hạ tức muốn khóc, chân bước nhanh về nhà. Miệng lầm bầm ch-ửi rủa Boss: mong anh ta vấp vỏ chuối vào bệnh viện đi!

Boss trời đánh! Boss chết tiệt!!!

Boss không phải là người, anh ta là sói đội lốt người!

Ở đâu đó, có người bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng và ngứa tai, anh thắc mắc ai \*\*\*\* mình vậy ta…?

o0oChưa bao giờ An Hạ lại mong một tuần trôi qua nhanh như thế, giờ cô chỉ mong Boss về và có một công việc đàng hoàng mà thôi! Bao nhiêu ánh mắt dòhỏi, thắc mắc của các anh chị trong tổ hướng về cô chỉ với một câu hỏiduy nhất: An Hạ sao em rảnh rỗi quá vậy???

Thế là ước nguyện của An Hạ được đáp ứng, thời gian thấm thoắt trôi đã quamột tuần, Boss lại quay về công ty mọi người ai cũng hào hứng gặp Boss(nói chính xác hơn là gặp em trai của Boss).

Tuy nhiều thư kí, các nhân viên trong công ty ai cũng đến sớm hơn cô nhưngchưa bao giờ gặp “may mắn” như cô hiên giờ. Tình hình là hôm qua chỉ vìthức khuya coi phim kinh dị với Thu Phương mà sáng nay bảy giờ ba mươiphút cô mới ra khỏi nhà, đến công ty mất mười phút. Mặc dù tám giờ mớivào làm việc nhưng vì là thư kí của Boss, hôm nay lại có cuộc họp quantrọng nên cô phải đến thật sớm để chuẩn bị mọi thứ…Nhưng…chỉ vì một chút trễ nải mà An Hạ được “may mắn” đi chung thang máy với Boss.

Người ta thường nói quá tam ba bận. Nhưng…đây là lần thứ ba và có lẽ là hơn,cô đụng mặt với Boss chỉ vì chút nhầm lẫn và lại ngang nhiên vào thangVIP mà không biết là vào thang VIP. Đã vậy, cô còn lơ đễnh không thấyBoss, miệng thở phào nói;

- Phù, may quá! Vẫn còn kịp, Boss chưa tới! Nếu anh ta mà tới là mình tiêuchắc. Nghĩ lại thì cả một tuần qua anh ta làm mình khốn đốn, Boss trờiđánh! Boss chết tiệt! Boss độc tài.

Boss đứng bên cạnh, dù không muốn nghe nhưng nó cũng đập vào tai anh. Bossnheo mắt lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén, miệng nhếch lên, anhlạnh lùng lên tiếng:

- Cô thù tôi đến mức đó sao?

An Hạ giật mình vội quay lại và trong một giây đó cô thấy như cả thế giớidừng lại….nãy giờ cô nói xấu Boss….anh đã nghe hết….???

Cô chỉ hận là không được hét lên cho thỏa sức mà thôi! Người ta nói cái miệng hại cái thân quả là không sai mà!

Ông Trời ơi! Người đang đối xử kiểu gì với con vậy?

An Hạ lùi lại, miệng cười nhưng chẳng khác gì cô đang mếu máo khóc vậy, An Hạ khổ sở nói:

- Boss, chào buổi sáng! Chuyến công tác thế nào ạ?

Boss lạnh lùng quay mặt hướng khác, hai tay đút vào túi quần và nói bằng giọng đầy mỉa mai:

- Chuyến công tác rất tốt đẹp nhưng hình như có ai đó trong lúc tôi đi muốn đuổi tôi luôn thì phải?

An Hạ cúi đầu, còn cả việc đâm thọc này nữa sao? An Hạ không nói, lòng losợ. Cô đưa mắt liếc Boss thấy biểu hiện của Boss vẫn bình thường, vẫnthái độ âm trầm đó…nhưng càng âm trầm càng đáng sợ. Sáng nay hình như cô bị sao quả tạ chiếu rồi! An Hạ ầng ậng nước mắt, phải làm sao đây???

An Hạ bước lùi lại, nép người phía sau nhưng….không may…cô bị trẹo chân.Gót giày bị nghiêng một bên. Chao đảo, An Hạ hoảng hốt nói không nên lời tưởng sẽ ngã một cái rầm nhưng…ai ngờ…

Một bàn tay to khỏe, rắn chắc vòng qua ôm lấy An Hạ. An Hạ giật mình nhìnBoss, mặt cô từ chỗ khó hiểu chuyển sang đỏ lên. Vòng tay Boss vòng quaeo cô, tay cô thì đặt lên vòng ngực to rộng của Boss. Mắt đối mắt,khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn được tính bằng mimlimet.

Thời gian như trôi chậm dần. Một lần nữa, cô lại được nhìn Boss ở cự ly gầnnhư thế này. Vẫn là mùi hương của gió, nhẹ nhàng, khoáng đãng nhưng vẫnkhông thiếu đi sự nam tính. Cô nhìn vào đôi mắt của Boss. Một đôi mắtmàu nâu nhàn nhạt, nếu nhìn thoáng qua thì người ta sẽ thấy đôi mắt đóthật cạn, không có chiều sâu…nhưng nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy đôi mắt đó cómột màu nâu của cà phê sữa. Rất lạnh, nhưng sâu lắng biểu hiện của mộtcon người hay suy nghĩ nhiều, con ngươi chuyển động liên hồi. Trong mộtthoáng, An Hạ ngẩng người ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu cà phê sữađó.

Còn Boss, anh không biết phải làm gì tiếp theo, thấy An Hạ nhìn mình chằmchằm, anh nhướn mày nhìn cô. Lại một lần nữa, anh cũng bị cuốn hút vàođôi mắt phẳng lặng tựa nước hồ thu ấy. Nhưng chỉ một lát sau, Boss chợttỉnh, nhưng hai người thì vẫn đang trong tình trạng kẻ ôm eo người trong lòng. Bầu không gian như bị thu hẹp lại đến mức khó thở, Boss lên tiếng phá đi không gian đó:

- Bộ mặt tôi có dính gì sao?

An Hạ chợt tỉnh, đỏ mặt cúi đầu xuống. Cô thấy mình thật kì cục, khôngkhông lại nhìn Boss chằm chằm như thế! Cô giật mình mới thấy mình vàBoss đang đứng trong tình trạng rất là…thân mật. An Hạ đỏ mặt vội dùngtay đẩy Boss ra, nhưng thay vì lùi lại cô lại tiến tới…

Đôi giày cao gót thế là giáng một đòn lên chân Boss. Đau, Boss không biếtnói gì chỉ trân trối nhìn An Hạ, khuôn mặt lạnh lùng bị thay bằng mộtkhuôn mặt méo xệch đầy đau khổ. An Hạ cuống quýt liền lùi lại và nói:

- Boss! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

- Không…sao!- Boss cố nén cái đau và nói từng chữ.

An Hạ thấy thế liền thở phào và cố đứng cách Boss ra một khoảng để không phải lặp lại tình cảnh như lúc nãy.

Im lặng. Cái không khí này làm An Hạ thấy áp lực rất lớn.

“Ding”

Tiếng thang máy mở ra, cuối cùng cũng tới tầng 10, An Hạ cảm thấy như đượcgiải thoát liền vôi đi ra trước Boss, còn Boss thì đi sau. Hai ngườibước ra dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên và ghen tị của các cô thư kí khác.

An Hạ liền bước nhanh tới chỗ bàn làm việc của mình. Nghĩ đi nghĩ lại lúcsáng vì đi vội, mơ mơ màng màng đi nhầm thang VIP của Boss.

Dùng thang máy của Boss, đi chung với Boss, nói xấu Boss. Giẫm vào chân Boss. Cộng tất cả các lỗi sáng nay phạm phải.

Cô chết chắc rồi!

An Hạ khổ sở, thở dài liên tục nhưng rồi bỗng chợt nhớ ra là chín giờ cócuộc họp quan trọng cô liền vội thu xếp giấy tờ, bản kế hoạch vì lần này cô sẽ là người thuyết trình ké hoạch quản bá bộ phim dài tập lần này.Vào phòng họp rộng rãi, có bục dành cho người thuyết trình, lát nữa côsẽ đứng trên đó dưới ánh nhìn của các đối tác lớn khác. An Hạ hồi hộp vô cùng, đây là lần đầu tiên cô thuyết trình mặc dù khi còn học đại học cô đã nhiều lần thuyết trình bài báo cáo của mình nhưng đó là trước mặtnhiều bạn học, còn đây là những bản quản trị cấp cao, những đối tác, ông bầu lớn trong giới showbiz cô không khỏi hồi hộp.

Tự trấn an mình bình tĩnh. An Hạ hít một hơi thật sâu và thở ra. Cô nhủ thầm mình sẽ làm được mà!

“Reng….reng”

Chuông điện thoại bàn làm việc Boss vang lên, An Hạ chạy vào và nghe máy, đầudây bên kia là một cô gái nói bằng giọng thều thào nhưu người bệnh:

- An Hạ! Là em phải không?! Nói với Boss hộ chị là hôm nay chị bị sốt cao nên không đến được, cho chị xin lỗi!

- Chị Thanh phải không ạ?! Nhưng chị ơi, hôm nay chị tới ai sẽ là thông dịch viên đây, có cả đối tác người Nga nữa đó!

- Chị thành thật xin lỗi! Nhưng chị cố lắm rồi vẫn không dậy được, ông xã chị cũng không cho đi. Em nói với Boss hộ chị nha?

- Được rồi! Em sẽ lựa lời nói với Boss, chị nghỉ ngơi đi! Chúc chị mau khỏe!

- Cảm ơn em!

An Hạ dập máy, thở dài. Nguy quá rồi! Ai sẽ là thông dịch viên đây, An Hạ thấy Boss từ ngoài vào phòng liền cúi người chào nói:

- Boss, chị Thanh chị bị sốt cao nên không đến được ạ!

Boss thoáng nhíu mày rồi hỏi lại:

- Không đến được sao?

- Vâng ạ!

Boss lại nhíu mày một hồi rồi nhìn An Hạ nói:

- Lần trước cô nói cô biết cả tiếng Nga thì vậy cô hãy làm thông dịch viên đi!

- Nhưng…chẳng phải tôi đã thuyết trình bài báo cáo rồi sao?

- Cô sẽ làm luôn hai việc. Quyết định vậy đi! Chuẩn bị nhanh đi! Họ sắp đến rồi đấy!

An Hạ gật đầu và làm nhanh mói thứ, từ chuẩn bị nước. Gọi người bên kĩthuật sang kiểm tra lại máy tính, máy chiếu và micro. An Hạ cầm chặt bản kế hoạch trong tay và cố hít thở đều.

Tầm chín giờ thì các đối tác đến, An Hạ cố tươi cười và làm một thông dịchtốt. Cuộc họp diễn ra đầy suôn sẻ, An Hạ thuyết trình bằng cả hai thứtiếng cho cả hai bên đối tác hiểu, cô cũng không ngờ mình lại bình tĩnhđến như thế! Cuộc họp kết thúc mọi người đều hài lòng với An Hạ, cô thầm mừng trong lòng.

- An Hạ!- Phong lên tiếng gọi cô.

An Hạ quay lại và cười, Phong cười tươi và nói:

- Em làm tốt lắm!

- Vâng, cảm ơn anh! Em cũng không ngờ mình lại bình tĩnh đến vậy?!

- An Hạ giỏi mà!....À!...chờ anh một chút!- Phong như nhớ ra một cái gì đó rồi chạy đi.

An Hạ không hiểu, quay lại công việc của mình. Lát sau, Phong quay lại với một túi mỹ phẩm đưa An Hạ cười nói:

- Tặng em đó! Anh thấy thư kí anh hay mua dùng, anh nghĩ chắc phụ nữ các em thích loại này nên mua tặng em đó!

- Em cảm ơn anh, nhưng trước giờ em chưa dùng loại này bao giờ nên em không dám nhận đâu.

- Đừng ngại về dùng thử đi!

An Hạ thì cứ chối đây đẩy còn Phong thì cứ dúi vào tay cô, An Hạ khó xử không biết làm sao.

- Nhận đi! Phong đã có ý tốt với cô như thế mà!

Boss từ đâu bước tới và nói nhưng thật ra là ra lệnh thì đúng hơn, An Hạkhông còn biết làm cách nào từ chối đành phải nhận. Phong hí hửng ramặt, tươi cười với An Hạ.

- Đối tác của tôi có ý mời cô đi ăn, nên cô hãy làm xong việc ở đây rồi tới nhà hàng Hải Vị Ân!

Boss quay đi và nói, An Hạ dạ rồi làm xong nốt những việc ở đây.

Ở bãi đỗ xe, An Hạ vừa đi vừa nhìn túi mỹ phẩm đầy ngán ngẩm. Cô khônghiểu Phong và Boss nghĩ gì mà cứ bắt cô dùng. Da mặt An Hạ thuộc dạng da mặt mỏng lại hay bị dị ứng với những loại mỹ phẩm lạ, nhưng người ta đã tặng rồi thì chẳng lẽ về phủ bụi. An Hạ chỉ hận là không vứt nó vàothùng rác được. Đúng là ác mà! Không không lại ép cô dùng nó, An Hạ mởmiệng \*\*\*\* rủa:

- Đúng là bọn tư bản độc tài, vô nhân tính!

Phía sau An Hạ, một người có dáng vẻ cao ngạo ngồi trong chiếc xe BMW màuđen sang trọng, anh nhìn cô miệng nhếch lên tạo nụ cười nửa miệng đầykiêu ngạo. Lát sau, anh ra lệnh cho tài xế:

- Đi thôi!

- Chứ chẳng phải tổng giám đốc kêu là đưa cô An Hạ đi cùng sao?

- Không cần nữa! Bọn tư bản vô nhân tính mà!

Boss lặp lại đầy mỉa mai, trong khi An Hạ vẫn không hay biết gì và vẫn vô tư đi. Cô không biết là mình vừa làm một việc động trời!

## 5. Chương 5 : Sự Trả Thù Của “người Mẹ Trẻ”

Một buổi sáng Chủ Nhật bình thường.

An Hạ uể oải vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi leo xuống giường.Kéo tung rèm cửa ra, ánh mặt trời của buổi sáng dịu dàng chiếu vàophòng, không khí ấm áp lan tỏa xuống mặt đất.

An Hạ nhìn đồng hồ đã là chín giờ sáng, theo thói quen An Hạ cầm điện thoại lên kiểm tra và…không tin vào mắt mình…

22 cuộc gọi nhỡ. Nhưng điều quan trọng hơn là 20 cuộc từ một con số rấtquen thuộc với cái tên….BOSS… còn hai cuộc còn lại từ Phong.

An Hạ nhăn mặt lại, cuộc muộn nhất là lúc khoảng một giờ sáng hơn, An Hạcảm thấy lo lắng, chủ nhật mà không tha cho cô sao? An Hạ bấm nút gọilại, chờ đợi….chờ đợi…

Chưa đầy một phút, đầu dây bên kia có tiếng alo, một giọng nói lạnh lùng đến tê người. An Hạ nuốt nước bọt cố nói:

- Chào Boss! Xin lỗi đã gọi vào sáng sớm thế này ạ!

Ở bên kia, Boss nhíu mày xem mình đang nói chuyện với ai. Dù giọng nóiquen nhưng không nhớ. Boss có thói quen nghe điện thoại mà không cầnnhìn tên người gọi, nên những người quen biết lâu với Boss khi gọi tớiđều xưng tên trước. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi nhếch môi cười khi nhìn thấy dòng chữ “Vô sản.”

Đây là biệt danh mà anh quyết định gọi An Hạ sau khi bị cô gọi là “ bọn tư bản độc tài, vô nhân tính”

- Có chuyện gì không?- Giờ Boss mới đáp lại.

- Vâng…tôi thấy…mấy cuộc gọi nhỡ của Boss nên tôi hỏi xem….

- Tôi gọi cô từ lúc một giờ sáng mà đến giờ cô mới biết à?- Boss cắt ngang.

An Hạ khổ sở không biết nói sao, tại anh gọi vào giờ “cao điểm” quá mà! An Hạ thầm nghĩ.

- Tôi xin lỗi, hôm qua tôi hơi mệt…với lại tôi có thói quen để chế độ im lặng trong lúc ngủ.

- Ừm!- Boss hờ hững đáp lại.

An Hạ thở phào, Boss tiếp lời:

- Lát nữa, lúc mười giờ tôi phải thấy mặt cô ở công ty, đến trễ trừ lương.

- Hả??? Cái gì???- An Hạ như hét lên trong điện thoại.

- Có ý kiến gì sao?

- Nhưng hôm nay là chủ nhật mà!

- Đối với tôi ngày nào cũng đi làm được!

Ôi! Con người của công việc, cô phục Boss thật. An Hạ cố cứu vãn tình hình.

- Nhưng Boss….

- Hôm nay là ngày cuối thử việc một tháng…hay cô muốn….

An Hạ chợt giật mình nhớ cô vẫn trong thời gian thử việc và hôm nay là ngày cuối của tháng.

Không được!

Cô không thể để mất việc được. An Hạ liền đáp:

- Không! Tôi sẽ đến công ty, tôi sẽ đến…

- Tốt! Tôi chờ cô!

- Vâng! Chúc Boss một buổi sáng tốt lành.

- Cảm ơn!- Từ “cảm ơn” được nói bằng một cách hờ hững, vô tâm.

An Hạ thở dài rồi vội chuẩn bị đồ đạc, thất thểu bước xuống nhà. Thấy con gái, mẹ An Hạ liền nói:

- Con gái dậy rồi à! Ủa mà chủ nhật sao con đi làm?

- Không phải đi làm mẹ à! Mà là đi phục vụ cho bọn tư sản vô- nhân- tính.

An Hạ nhấn mạnh từng chữ, mẹ An Hạ giật mình thấy con gái sát khí đằng đằng, bố An Hạ liền bỏ tờ báo xuống và nói:

- Để bố nói chú tài xế đưa con đi! Cố làm tốt nha con!

- Vâng ạ! Con cảm ơn bố!

An Hạ liền cúi chào bố mẹ và đi ra cửa. Bà Trương nhìn theo bóng con gái và thở dài nói:

- Sao trùng hợp thế nhỉ? Bên nhà bà ấy cũng thế?

Rồi bà Trương thở dài, thấy vợ ưu tư ông Trương liền nói:

- Ôi dào! Bà lo lắng làm chi, còn cả buổi chiều và buổi tối mà!

- Ừ!

An Hạ đến công ty, bước ra từ một chiếc xe sang trọng Boss trên tầng mườinhìn xuống thoáng nhíu mày, rồi buông rèm xuống, ấn một phím của điệnthoại và nói:

- Chị đem hết hồ sơ thông tin của Trương An Hạ vào cho tôi.

- Vâng ạ!

Boss đan chéo tay, nhíu mày suy nghĩ. Có một mối liên hệ với nhau giữa người đó và An Hạ nhưng anh không tài nào tìm ra được.

Rất quen, rất giống nhưng không nhớ.

Rốt cuộc mấu chốt là ở đâu nhỉ?

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

An Hạ cúi người, Boss nhìn cô rồi nói:

- Ngày cuối cùng hãy cố gắng làm tốt nhé!

- Vâng!- An Hạ cố thở đều.

Cô không hiểu sao mình lại hồi hộp như vậy, bình tĩnh…bình tĩnh…Boss có ăn thịt cô đâu!

- Cô họ Trương phải không?- Boss hỏi.

- Vâng!- An Hạ ngạc nhiên, tự nhiên Boss lại hỏi một câu lạ đến thế.

Boss nhìn An Hạ, người mà mẹ anh nói đến sao có vài nét giống An Hạ. Chắc không đâu!

- Cô kiểm tra lại xem những bản kế hoạch này tôi đã check hết chưa? Rồixuống bộ phận kĩ thuật duyệt bản kế hoạch của cô, sắp xếp ý sao phải cómột trailer thật tốt! Cô hiểu rồi chứ?

An Hạ gật gật, rồi nhìn vào đống bản kế hoạch mà thở dài ngán ngẩm, làmhết đống này sao? Cái này có được gọi là bóc lột sức lao động không?

- À! Trước đó cô đi pha giúp tôi một tách cà phê!

Đến bên máy cà phê, An Hạ thẫn thờ, đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ.

- Chào em, An Hạ! Pha cà phê cho sếp à?

- Vâng ạ!

- Vậy hãy pha ít sữa vào nhá! Với lại lấy giúp chị lọ tiêu bên cạnh lọ đườngluôn. Sáng nay đi làm chưa kịp ăn sáng gì hết, chị phải mang lên vănphòng vừa ăn vừa làm đây.

An Hạ gật đầu, mắt vẫn đang trong trạng thái mơ màng nhưng rồi cô lại lắclắc đầu để tự làm mình tỉnh ngủ. Khi cà phê đã được pha xong, cho ít“đường” vào và trở lại phòng Boss.

- Cảm ơn!

An Hạ ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu công việc. Boss nhìn An Hạ một lúc, cô đang buồn ngủ thì phải. Boss mỉm cười rồi quay lại công việc củamình, phong thái anh nhẹ nhàng, cầm tách cà phê lên và uống. Mọi độngtác của Boss đều được An Hạ thu vào tầm mắt, cô ngẩn ra nhìn Boss. Trênđời có người đẹp như thế sao?

Sau khi uống cà phê xong, mặt Boss bỗng chuyển sắc. Từ lạnh lùng sang nhănlại, rồi đến tái mét, cà phê vẫn còn ở trong miệng không thể nuốt trôivào, hai má phồng lên. An Hạ giật mình, khuôn mặt Boss thật khó coi!

- Boss! Có chuyện gì sao?

Anh lắc đầu, khuôn mặt càng tái mét lại. An Hạ đứng dậy tiến tới Boss thì….

Phụt!

Chiếc váy trắng của An Hạ đã được nhuộm màu cà phê, Boss khuôn mặt chảy xệ, vô cùng khó xử còn An Hạ đứng như trời trồng.

Lùi lại một chút…

Khi An Hạ tiến tới chỗ Boss thì cà phê được pha với tiêu do An Hạ sáng chếrất khó uống nên không thể nuốt trôi và….Boss…đã…vô tình phụt ra. An Hạnhìn váy của mình mà không biết nói gì.

Boss cũng vô cùng khó xử, lát sau An Hạ mới lên tiếng:

- Boss! Anh thù tôi đến mức đó sao?

Boss dở khóc dở cười. Anh là con nít sao, mà An Hạ đã làm gì mà để anh phảithù hằn. Boss ngạc nhiên nhìn An Hạ, không biết phải nói sao? Lần đầutiền anh làm chuyện mất mặt như thế này.

Ở chỗ khác.

Người phụ nữ trung niên mở lọ tiêu ra và đổ vào tô bún của mình.

Một thìa…

Hai thìa…

Ba thìa…

Lát sau chị chạy vào nhà vệ sinh rồi trở ra với bộ dạng khó coi, chị lầm bầm:

- An Hạ ơi! Chẳng lẽ em không biết phân biệt đâu là tiêu đâu là đường hay sao?

- Xin lỗi!- Boss nói khẽ.

An Hạ không nói chỉ gật đầu rồi trở về bàn làm việc.

- Cô về nhà thay đồ đi!

- Vâng!

An Hạ cúi chào Boss rồi bước ra khỏi công ty, gọi tài xế đến đón. Vào xe,An Hạ ngồi lặng đi một lúc rồi trên đôi môi xuất hiện một đường conghoàn hảo. Lát sau, cô bật cười to, sảng khoái.

Thật không ngờ chỉ có một chút tiêu thôi mà Boss trở nên như vậy! Quả làkhông uổng công mình làm liều một lần. Chị Thanh ơi! Cho em xin lỗi vìđã để chị ăn sáng với đường!

Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy An Hạ cứ cười một mình lại tự hỏi có nên quay xe và đưa vào bệnh viện không?

An Hạ cười thỏa thích, im lặng rồi chốc chốc lại mỉm cười.

Ở đó chờ đi, đến chiều tôi mới tới công ty!

Nhưng An Hạ không biết rằng kế hoạch của cô đã tan tành và cô lại bị Boss mặc sức hành hạ chỉ sau vài giờ nữa.

o0o

Tại nhà An Hạ.

Cô vui vẻ vào nhà dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, Thu Phương lên tiếng hỏi:

- An Hạ câu mới đi làm chưa đầy hai giờ?

- Không sao! Không sao! Người thông minh thì không cần làm nhiều!- An Hạ vừa nói vừa hếch cái mũi mình lên.

Thu Phương bật cười, An Hạ kéo tay cô lên phòng.

Thay xong bộ đồ, An Hạ nằm ườn ra giường và bắt đầu “tám” chuyện với Thu Phương, An Hạ hỏi bâng quơ:

- Thu Phương còn yêu ai không?

Khuôn mặt Thu Phương trở nên buồn bã, cô cúi mặt. An Hạ cảm thấy mình đã lỡhỏi một câu không hay chút nào. Nắm chặt gấu váy, Thu Phương ngẩng mặtlên và mỉm cười, nói đúng hơn là chỉ nhoẻn miệng tạo thành nụ cười chocó lệ, giọng trở nên buồn bã, Thu Phương nói:

- Còn, mình vẫn còn rất yêu anh ấy đến nỗi trong mỗi giấc mơ mình luôn mơ thấy ngày anh ấy quay về với mình. Mình luôn mơ thấy ngày mình và anh ấysống trong căn nhà nhỏ nơi ngoại thành với đàn con nhỏ quấn quýt, cănnhà đầy ấm tiếng cười. Mình luôn mơ….- Càng nói đôi vai Thu Phương càngrun lên, đôi tay mảnh dẻ càng bấu chặt lấy gấu váy.

An Hạ thấy thế liền ngồi dậy và nắm chặt lấy tay của Thu Phương và nói:

- Không phải nói nữa đâu Phương à! Mình hiểu rồi, không cần cố gắng làm gì nữa!

Nơi đáy mắt đã ngân ngấn nước mắt, chỉ chờ chực trào ra ngoài, nhưng Thu Phương cố nuốt ngược vào trong và cười nhạt:

- Mình không sao rồi! Cậu đừng lo!

An Hạ khẽ gật đầu, không gian bỗng chùng xuống, Thu Phương lên tiếng xóa tan bầu không khí đó:

- An Hạ công việc của cậu thế nào? Kể mình nghe đi!

- Haizzz…. Đừng nói nữa. Công việc tốt nhưng gặp phải ông sếp không tốt!

- Sao vậy?

- Này nhá….

An Hạ ngồi kể hết từ việc cô gặp Boss như thế nào, rồi đến em trai Boss,…Thu Phương lắng tai nghe thi thoảng chau mày lại, rồi đôi lúc cười bòra, làm An Hạ chẳng biết phải nói sao nữa.

- An Hạ à! Không ngờ cậu vẫn không thay đổi gì cả!

- Mình đã thay đổi rồi đấy chứ!

- Không hề! Vẫn nghịch ngợm như hồi đi học…. ha ha…. Mình nhớ tới lúc bọn mình đang học lớp 11, lúc đó cậu…..

- Thu Phương!- An Hạ ngượng đỏ mặt hét lên.

- Ok! Mình xin lỗi nhưng…. Ha ha….

Thu Phương bật cười to…

Kí ức lại ùa về….

“Một ngày cuối thu, khí trời trở nên lạnh hơn. Từng đợt gió lạnh thổi về rít qua từng kẽ lá, An Hạ khi ấy chỉ mới là một cô gái 17 tuổi đầy mơ mộng, hồn nhiên và tinh nghịch.

Trong lớp học, không khí im lặng bao quanh lớp, An Hạ lơ đễnh ngó ra ngoàicửa sổ, trời bắt đầu mưa bay, những giọt mưa hắt vào cửa kính, đọng lạitrên đó. Khí lạnh xộc vào mũi. Mùi hơi đất bốc lên, An Hạ nắm mắt lạitận hưởng bầu không khí lành lạnh, mát mẻ. Bỗng một tiếng gọi làm giánđoạn cảm xúc của cô:

- Em Trương An Hạ, em hãy nói xem nãy giờ tôi dạy tới đâu rồi!

Đó là giọng cô Nhã- giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp An Hạ. Cô Nhã đãngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa tìm được một tấm chồng nên tính tình củanhững bà cô chưa chồng này vô cùng khó chịu, một tí là nhăn lên, nổinóng. An Hạ uể oải đứng dậy và thưa bằng giọng vô cùng hùng hổ:

- Thưa cô! Nãy giờ cô chưa dạy gì cả ạ!

Cô Nhã giật mình hỏi ngược lại:

- Em nói gì thế hả?

Cả lớp quay lại nhìn An Hạ rồi lại nhìn cô giáo và lát sau ai cũng bụmmiệng cười hí hửng, cô giáo tháy thế đỏ mặt tía tai, An Hạ nói tiếp:

- Thưa cô! Tình hình là bạn An vẫn đứng trên bục đó ạ!

- Đứng trên bục đâu có nghĩa là tôi chưa dạy gì?

- Vâng, đúng là như thế! Nhưng nãy giờ bạn An vẫn đọc ra rả bài cũ và…

- Và gì?

- Trên bảng cô vẫn để một chữ to đùng: “Trả bài cũ”.

Cả lớp bật cười to, cô giáo nhìn lên bảng, có một chữ to đùng được cô múarất đẹp “TRẢ BÀI CŨ” và phía dưới là câu hỏi bài cũ: “Trong tác phẩm….”. Cô giáo đỏ mặt không biết nói gì đành cho An Hạ ngồi xuống ghế. Nhưngchỉ lát sau thì Hội trưởng Đoàn trường chạy vào lớp của An Hạ. Sự xuấthiện của anh làm cho cả đám con gái hét toáng lên, cô Nhã thì mắt sángnhư sao, anh lên tiếng:

- Chào cô Nhã!

- À! Chào em, Thanh Bình! Em đến lớp cô có việc gì thế?

- Em tới muốn xin cho An Hạ nghỉ tiết này được không hả cô?

Bà cô quay ngoắt thái độ, nhìn An Hạ bằng ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống, An Hạ không nói chỉ nhún vai rồi lại nhìn ra cửa sổ, Hộitrưởng lại lên tiếng:

- Được không hả cô?

- À! Được được chứ em!

An Hạ chỉ chờ có thế liền xách cặp đi ra khỏi lớp, Hội trưởng quay lại nởmột nụ cười thật tươi, nụ cười đó đã giết chết bao nhiêu trái tim củacác bạn nữ trong lớp và cả cô Nhã.

Lững thững trên hành lang, Hội trưởng lên tiếng:

- Phải cảm ơn anh như thế nào vì đã cứu em ra khỏi tiết học của cô Nhã đây?

An Hạ lè lưỡi và nói:

- Xì, lát nữa anh cũng bắt em làm việc cật lực, chép điên chép đảo vào sổ Đoàn trường thôi!

- Ha ha…chính xác là như thế đấy!

- Em biết anh quá mà!

An Hạ bước đi lên trước, Hội trưởng nhìn theo bóng cô rồi dịu giọng nói tiếp:

- An Hạ!

An Hạ quay lại lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt như đáy hồ mùa thu của cô và nói:

- Em đã…suy…nghĩ về lời….

- Em suy nghĩ rồi! Hội trưởng em xin lỗi! Hội trưởng rất tốt nhưng đối vớiem Hội trưởng chỉ như một người anh trai thôi! Hội trưởng hãy tìm mộtngười tốt hơn em đi!

“Chỉ như một người anh trai”, không thể hơn được sao? Hội trưởng thở dài rồi nhìn An Hạ cười dịu dàng:

- Không sao! Anh sẽ làm anh trai của em!

An Hạ cười rạng rỡ như nắng xuân. Trái tim Hội trưởng đau nhói nhưng anhvẫn cố cười, không hối hận khi cho cô gái này làm mối tình đầu của mình. Mà người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình đau khổ nhất, anh sẽ cốquên cô, quên đi một cô gái tên là Trương An Hạ ở vị trí “người yêu”trong trái tim anh, thay vào đó Trương An Hạ sẽ được ở vị trí “em gái”trong anh. Thật khó để thay đổi một thói quen, thay đổi vị trí của mộtngười đã từng là người rất đặc biệt trong tim mình, nhưng anh sẽ cố làmquen, cố tập sống với ý nghĩ rằng An Hạ là em gái anh. Chỉ là thời gianmà thôi!

Hội trưởng mỉm cười rồi bước theo sau An Hạ. Mưa đã ngớt, ánh nắng ít ỏi,bé nhỏ len qua những đám mây xám xịt dày đặc chiếu xuống mặt đất, hắtlên bóng dáng nhỏ bé của An Hạ.

Phòng Đoàn trường.

An Hạ là thư kí của Đoàn trường nên công việc của cô là ghi chép vào sổĐoàn trường, nhưng chỉ vì bỏ bê mấy tuần nên hiện giờ An Hạ phải chépcật lực những mục mà cô đã bỏ, trong khi Hội trưởng ngồi vắt chéo chânvà đọc ra rả.

- Hội trưởng à! Anh đừng ngồi đó chỉ tay năm ngón nữa được không? Tới giúp em đi!

- Đó không phải công việc của anh- Hội trưởng nheo mắt nhìn An Hạ.

- Làm ơn đi!

- Đó là do em bỏ bê sổ Đoàn trường nên mới thế. Chép đi! Sắp phải họp và em cũng sẽ phải chép nữa đấy.

- Chép nữa sao?

Hội trưởng bật cười trong khi An Hạ ầng ậng nước mắt và ngậm ngùi ngồi chép đến muốn rụng rời cả hai tay.

Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, An Hạ tiếc vì không được chơi như các bạn, cô nhìn ra cửa là lòng…không thể diễn tả cảm xúc.

- Hội trưởng! Đóng cửa lại giúp em!- An Hạ nghiến răng nói.

- Sao thế?

- Đóng lại giúp em đi! Tại sao mấy người đó được ra chơi mà em phải ngồi đây chép sổ chứ?- An Hạ nói như rít qua từng kẽ răng.

Hội trưởng bật cười rồi đóng cửa lại theo yêu cầu của An Hạ. Nhưng chỉ látsau, cửa lại được mở ra, ở cửa là một người không được chào đón- cô Nhã. Thật ra cô Nhã là bí thư Đoàn tạm thời, thay cho chị Tuyết 12A1 đangphải nằm viện để chờ mổ vì bị viêm ruột thừa nên cô có thể ra vào tự do ở đây.

Nói là bí thư Đoàn trường chỉ là cái danh hiệu thôi chứ “bà cô không chồng” này vào và ngồi chỉ tay năm ngón, mọi công việc một tay An Hạ và hộiphó làm hết, nghĩ lại cô chỉ muốn đá bay bà cô này ra khỏi đây.

- A! Cô Nhã, chào cô! Cô đọc giúp em mấy mục này cho An Hạ chép được không ạ? Em phải ra ngoài mua chút đồ- Hội trưởng nhờ vả.

- Được chứ! Được chứ! Em cứ đi đâu thì đi đi.- Cô dịu giọng với Hội trưởng nhưng khi quay qua nhìn An Hạ với ánh mắt đầy gian xảo.

Khi Hội trưởng đi, căn phòng chìm vào im lặng, bà cô bắt chéo chân hình chữ ngũ. An Hạ chỉ muốn hét lên: “Hội trưởng ơi! Anh giết em rồi! Tại saolại giao cho bà cô này chứ???”

- Trương An Hạ nghe tôi đọc đây!

An Hạ cúi người chuẩn bị sẵn tư thế và bà cô….đọc….

Nhưng….

Chỉ một phút sau, An Hạ buông bút và hét:

- Cô đọc cho ai chép thế hả?

- Cho em! Không nói nhiều, chép đi!

- Cô đọc như thế thì cho thú chép có cho người chép đâu.

- Miễn bình luận, chép!

An Hạ hậm hực nói:

- Không! Cô giỏi cô chép đi!

- Em cãi lời tôi à?

- Em chỉ nói đúng sự thật thôi!

- Em…giỏi….lắm!

- Cái đồ bà cô không chồng!- An Hạ lẩm bẩm.

Nhưng nó vẫn lọt vào tai cô Nhã, cô rít lên:

- Em nói gì đấy hả?

- Em đâu có nói gì đâu!- An Hạ nhún vai.

- Em vừa mới nói bà cô không chồng!?

An Hạ mỉm cười và nói bằng giọng mỉa mai, châm biếm:

- Cô à! Cô tự gọi mình là bà cô….không….chồng đấy!- An Hạ cố kéo dài hai chữ “không chồng” ra.

- Em…TRƯƠNG AN HẠ!!!!!!! Em bị cắt chức thư kí Đoàn

- Tại sao???

- Vì xúc phạm bí thư Đoàn.

An Hạ hùng hổ đứng dậy, và hét len:

- Cô đâu có quyền đó. Bí thư Đoàn trường là chị Tuyết mà!

- Nhưng em ấy xin nghỉ và tôi tạm thay nên tôi sẽ nắm quyền. Tôi cho em nghỉ!!!

- Nhưng em không thích, cô không có quyền ép em! Cô phải lấy ý kiến Hội trưởng đã.

- Tôi sẽ lấy sau! Em hết việc, mời em ra ngoài.

An Hạ bực bội cầm cặp lên và nói:

- Được thôi! Em đi, có cô chả làm được gì!

- Em nói gì thế hả?

An Hạ lè lưỡi và nói:

- Bà cô không chồng!

- CÁI….GÌ???

An Hạ vụt chạy và cười hí hửng. Vì do ở nhà được cưng chiều nên An Hạchẳng biết sợ là gì, chọc phá cô giáo rồi bỏ chạy quả thật chỉ có An Hạ!

Bước đi trên đường, về đến nhà An Hạ chạy lên phòng, mẹ cô thường có thóiquen hay tâm sự với con sau mỗi ngày con đi học về nên hôm nay khôngngoại lệ. Bà lên phòng và vuốt tóc con bà hỏi:

- Hôm nay ở trường có gì không con?

An Hạ nhăn mặt và bắt đầu kể. Khuôn mặt người mẹ từ mỉm cười hiền hậu trởnên khó coi, tái mét và chảy xệ. Bà không ngờ con gái bà lại “oai hùng”như vậy.

- An Hạ à! Sao con lại làm thế?

- Tại bà cô già đó chứ có phải tại con đâu!

- Nhưng lần sau không được làm thế nghe chưa?

An Hạ xụ mặt, gật gật. Bà hôn lên trán con và bước ra ngoài, An Hạ liềncầm điện thoại và gọi cho Thu Phương- bạn thân của cô- kể hết mọichuyện….đáp lại sự tức giận của An Hạ là tràng cười hả hê của ThuPhương. An Hạ bực bội dập máy, vùi mặt vào gối và ngủ.

Sáng hôm sau.

An Hạ tung tăng bước đến trường, ngồi vào bàn Thu Phương lăng xăng chạy đến và nói:

- An Hạ! Cho mình xin lỗi, tại hôm qua mình hơi quá lố.

- Không sao!- An Hạ tươi cười.

Thời gian trôi qua nhanh, trống vào lớp vang lên. Hôm nay, tiết đầu tiên làtiết cô Nhã, vì thế khi trả bài cũ An Hạ được đặc cách lên bảng đầutiên, cô biết thế nào hôm nay mình cũng phải trả bài nên An Hạ đã họcbài rất kĩ.

- Em An Hạ! Em hãy trả lời cho tôi câu hỏi số 5 trang 124.

- Thưa cô….

An Hạ phân tích một lúc, cô Nhã khuôn mặt không biểu cảm. Khi An Hạ đọc xong, đầu cô Nhã gật rồi nói:

- Được! Tốt lắm! Sáu điểm, về chỗ!

- Cái gì, chỉ có sáu điểm là sao cô?

- Chứ em muốn sao?

- Em đã học bài rất thuộc và phân tích đầy đủ như ý cô mà chỉ có sáu điểm, đáng ra em phải được tám điểm.

- Em đang kì kèo điểm với tôi đấy à?

- Em nói đúng!

- Tôi nói em còn thiếu!

- Không, em đã nói đủ!

- Em thiếu.

- Đủ.

An Hạ và cô Nhã cãi nhau, cả lớp ngán ngẩm lắc đầu. Đối đầu với cô Nhã chỉ có An Hạ mà trong khi An Hạ lại là một học trò ngoan của các thầy côkhác, không hiểu An Hạ và cô Nhã có thâm thù gì không mà cứ một tí làcãi?

Lát sau, bực bội An Hạ hét lên:

- Cái bà già khó tính!

- Em….RA KHỎI LỚP NGAY CHO TÔI!

An Hạ không thèm đôi co, liền bước ra khỏi lớp đứng tựa vào tường và suynghĩ một lúc. Cô tự hỏi có phải dạo này mình quá đáng với cô Nhã không!An Hạ thấy mình tội lỗi và thương cô Nhã.

- Em Trương An Hạ được bốn điểm kiểm tra bài cũ!

Cô phát một câu làm An Hạ rút lại cái suy nghĩ ban nãy của mình. Bà cô đó và An Hạ không đội trời chung!

An Hạ dựa vào tường, mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời, mấy ngày nay mưa vẫnrả rích rơi. Không gian trở nên ẩm ướt đến khó chịu, cái không khí selạnh cứ quấn quyện lấy khắp mọi nơi.

- An Hạ! em về phòng Đoàn trường ngay, việc gấp!- Từ xa hội phó vừa thở hổn hển vừa nói.

- Em hết phận sự ở Đoàn rồi! Cô Nhã đã cắt chức em rồi!

- Hội trưởng đã xin lại rồi, với lại cô Nhã đã được chuyển sang công tác ở bộ phận giáo viên rồi, không ở Đoàn nữa. em mau mau tới phòng Đoàn đi.Công việc bừa bộn nhiều lắm! Mai bí thư bên Phường về thanh tra rồi!

- Trời! Sao không nói em sớm! Đi thôi!

An Hạ và hội phó vụt chạy về phía Đoàn trường. Lát sau, cô Nhã ngó ra vàgọi An Hạ vào nhưng….đáp lại cô chỉ là hành lang im lặng không bóngngười, cô hậm hực bước vào và trở lại bài dạy.

Thu Phương cười ngặt nghẽo còn An Hạ đỏ mặt không biết nói gì, Thu Phương lau vệt nước mắt và nói tiếp:

- Mình còn nhớ cả phi vụ cậu bôi mắt mèo lên phấn và để xương rồng dưới ghế cô Nhã nữa đó!

- Cậu thôi đi Phương!

- Được rồi! Được rồi!!!

- Cậu….

An Hạ chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo!

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, anh nói với An Hạ bằng ngữ điệu lạnh lùng:

- Tôi cho cô về nhà thay đồ đã được một tiếng mười bốn phút!

- Boss….- An Hạ không biết phải nói gì.

- Nếu không đi cô sẽ bị…sa- thải.

Boss nhấn mạnh hai chữ “sa thải”, An Hạ vội đứng dậy và thay quần áo chỉtrong năm phút và chạy vụt ra ngoài, Thu Phương ngạc nhiên nhìn An Hạ,cô cảm thấy mình cũng còn may chán.

Reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại của Thu Phương vang lên, một SMS từ Boss tổng:

Cô nghỉ phép cháy khét ở nhà rồi à? Mang xác cô lên đài truyền hình cho tôi, nếu không tháng này bị trừ lương.

Và Thu Phương cũng có hành động như An Hạ, bố mẹ An Hạ nhìn mà không biếthai cô gái này đang bị gì hết đứa kia đến đứa nọ cứ kéo nhau chạy rangoài.

Tại phòng làm việc của Boss.

- Tại sao cô lại về nhà lâu như thế?- Boss hỏi bằng giọng tra khảo.

An hạ lắp bắp, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

- Tôi….tôi…

- Cô sao?

- À! Tại lúc tôi về thì khi ra mở cửa cho tôi, mẹ tôi có vấp té nên tôi phải ở nhà chăm bà một chút!

- Thật sao?- Boss nheo mắt hỏi lại tỏ vẻ hoài nghi.

Người An Hạ co rúm lại, như một chú thỏ đang e sợ trước cái oai hùng của con hổ.

- Vâng…thật…mà!

An Hạ thấy mình tội lỗi quá! Về nhà không chịu đi làm còn đưa mẹ ra làm người đỡ đạn. Mẹ ơi! Con xin lỗi!

Nhưng con hết cách rồi ẹm, mẹ tha lỗi cho con! An Hạ thấy mình ngày càng giỏi cái khoản nói dối, biện bạch. Boss nhìn An Hạ một lúc rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng như mọi ngày:

- Được rồi! cô vào làm việc đi, nếu không xong việc thì phải tăng ca đến tối!

- Vâng!- An Hạ ỉu xìu đáp.

Đành vậy thôi, tất cả tại cô lười biếng nên mới phải tăng ca Ôi! Sao số mình khổ thế này!!! An Hạ than vãn.

- Bữa sau không được đi như vậy nữa…- Giọng Boss trở nên dịu lại, đầy quan tâm.

Cô có nghe nhầm không? Boss đang ân cần dặn cô? Giọng rất dịu dàng! Khôngkhông đời nào! Chắc chỉ do cô tưởng tượng thôi. Boss tiếp lời:

- Nếu có đến trễ thì báo cho tôi biết, không được tắc trách trong công việc, cô có biết là….

Câu “cô có biết ban nãy tôi lo cho cô thế nào không?” đã được Boss nuốtngược vào trong, anh với cô đâu có là gì đâu mà phải nói thế!

Nhưng sao lòng bức bối khó chịu thế này? Cái cảm giác này là sao???

- Biết gì ạ?- An Hạ nghiêng đầu hỏi.

- Không có gì đâu! Làm việc đi!

Trời về chiều.

Công việc của mọi người càng trở nên bận rộn. Tại tầng 10, phòng làm việc của Boss.

- An Hạ! Lấy cho tôi bản kế hoạch của chị Hà.

- Vâng!

- An Hạ! Hợp đồng công ty Star.

- An Hạ! Xuống phòng kĩ thuật xem lại đã xong chưa?

- An Hạ….

- An Hạ…

An Hạ chạy tới chạy lui, xuống phòng kĩ thuật rồi lại phải đi lên lạiphòng của Boss, mệt phờ cả người. Cô ngồi xuống bàn của mình, đánh tiếng thở dài. Nhưng “ngồi chưa nóng ghế” thì bị Boss gọi:

- An Hạ cô xem cái này tôi đã kí đủ chưa? Xem cái nào được thì chọn ra!Xuống phòng thu âm kiểm tra chất lượng bản thu của album mới của AngleTri Dao.

- Boss ơi! Nhờ các cô thư kí khác đi, tôi mệt phờ cả người rồi! Với lại đốngkế hoạch này là của Boss phải duyệt sao lại đưa tôi! Đừng ngồi đó chỉtay năm ngón nữa!

- Tất cả đều có việc rồi! Làm đi, đừng than vãn nữa! Tưởng tôi muốn đưa cô lắm hả? Tôi còn cả núi trong đây này!

Boss chỉ và tủ đựng tài liệu, An Hạ lập tức im bặt không nói được lời nào, chỉ lắp bắp trong miệng hai chữ:

- Được…rồi!

An Hạ lại phải chạy xuống phòng kĩ thuật, đeo tai nghe rồi ra hiệu hát.Quả là một công ty lớn, các ca sĩ có chất giọng rất thực, không nhưnhững ca sĩ kia hát rồi được máy chỉnh sửa, như thế một con bò nó rốngcũng trở thành một bản nhạc hay nữa!

Cô ca sĩ Angel Tri Dao này cô đã từng thấy trên vài tờ báo lá cải, vàiscandal tình ái với Đặng Uy Vũ, nhưng cô lại đứng ra phản bác là Đặng Uy Vũ chẳng đáng để cô yêu, người cô yêu rất phong trần, lạnh lùng, xứngđáng là một đấng nam nhi. Sau vụ việc đó, anh chàng Đặng Uy Vũ vắng mặtmột thời gian, nhưng vài ngày sau bắt gặp anh ta trên đường thế là đámnhà báo nhảy vào hỏi. Một lần nữa, lại tốn giấy mực về việc anh ta phảnbác nói là không có tình cảm với Angle Tri Dao nhưng vẫn là bạn nênkhông được quyền nói thế. Thế là fan của Đặng Uy Vũ lại quay ra c h ử ibới Angle Tri Dao, không biết giờ hai người này sao rồi.

Sau khi được An Hạ đồng ý với bản thu âm đó, cô vội đứng dậy nhưng vẫnkhông tránh được cái nhìn đầy ngạo mạn của Angle Tri Dao, cô ta quả thật rất đẹp và rất kiêu ngạo, An Hạ không quan tâm liền vội chạy lên lạiphòng Boss và kiểm tra giấy tờ.

I could go back to every laugh.

But I don

t wanna go there anymore,

And I know all the steps up to your door.

But I don

t wanna go there anymore.

Talk to the wind, talk to the sky.

Talk to the man with the reasons why.

And let me know what you find.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng lấy ra. Là mẹ!

- Alo! Mẹ ạ?

- Ừ! Con về nhà chưa?

- Dạ chưa! Ở đây còn nhiều việc lắm mẹ ạ! Con tắt máy đây, con phải làm việc rồi!

- Con bé này con phải về trước 6h nghe chưa?

- Vâng con biết rồi mà mẹ!

An Hạ tắt máy, thở dài. Không hiểu có chuyện gì mà mẹ lại bắt cô về trước6h như thế? Cô không quan tâm, An Hạ trở lại công việc.

Reng…. Reng…

Tiếng chuông điện thoại của Boss vang lên một phút sau đó, anh bắt máy.

- Mẹ ạ!

- …

- Tại sao vậy mẹ? Con còn rất nhiều việc phải làm, không được đâu mẹ à!

- …

- Thôi! Được rồi, con biết rồi mà mẹ!

Anh dập máy và cũng thở dài như An Hạ, không nói gì anh lại bắt tay vào việc.

Trời nhuộm sắc chiều, cả bầu trời được bao phủ bởi một màu ráng vàng. Gió thổi nhè nhẹ, mang hơi sương của chiều xuống.

Trên tầng mười 10, bóng hai người vẫn đang loay hoay với tập tài liệu, giấy tờ.

Khoảng 17h30.

I could go back to every laugh.

But I don

t wanna go there anymore,

And I know all the steps up to your door.

But I don

t wanna go there anymore.

Talk to the wind, talk to the sky.

Talk to the man with the reasons why.

And let me know what you find.

Tiếng chuông điện thoại An Hạ lại vang lên, cô không thèm nghe, nhưng nó cứliên tục hát lên. Bực bội, An Hạ tính ấn nút tắt nhưng người gọi lại làmẹ cô.

- Alo! Mẹ con vẫn chưa xong việc!

- Chưa xong thì cũng về đây ẹ!

- Không được mẹ à! Còn rất nhiều việc cần con làm!

- Mẹ không biết! Con về đây, có chuyện gấp!

- Không được! Con phải làm việc rồi! Tạm biệt mẹ!

Nếu mẹ còn gọi lần nữa, cô thề cô sẽ đập nát cái thứ công cụ dùng để liên lạc quái quỷ này!

Reng… reng…

- Mẹ ơi! Con vẫn chưa xong việc!

- …

- Không được mẹ ạ!

- ….

- Con xin lỗi! con phải làm việc! Con biết rồi mà mẹ!

Lát sau.

I could go back to every laugh.

But I don

t wanna go there anymore,

And I know all the steps up to your door.

But I don

t wanna go there anymore.

Talk to the wind, talk to the sky.

Talk to the man with the reasons why.

And let me know what you find.

Cô….sẽ…đập điện thoại…!!!

- Mẹ à! Con còn đang làm việc!

- Mẹ biết rồi! 7h con phải về ẹ, rõ chưa?

- Rồi rồi! Con biết rồi mà mẹ!

Công việc lại tiếp tục sau cuộc điện thoại…nhưng không được lâu…tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Mẹ ơi! 7h con biết rồi!- An Hạ nói gần như hét vào điện thoại.

- Tốt lắm bé Hạ! Nhưng còn một việc mẹ phải dặn con nữa là đừng có nghĩ tớiviệc tắt máy điện thoại, mẹ sẽ gọi vào máy công ty con đấy!

- Mẹ à!!!

- Nhớ đó?

- Thôi! Được rồi! Con biết rồi mà!

An Hạ thở dài, đây có phải là cái giá phải trả về tội đã lấy mẹ cô “đỡ đạn” của Boss không?

Vào 18h45.

Hai người vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng…được một lúc…

Hai tiếng chuông điện thoại cùng vang lên.

- Mẹ ơi!- Boss và An Hạ đồng thanh nói.

Không biết cuộc đối thoại với hai bà mẹ như thế nào nhưng An Hạ và Boss cảhai đồng thời nhíu mày… lát sau, cả hai hét vào điện thoại.

- MẸ ƠI! CON BIẾT RỒI!!!

Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt của họ như cùng suy nghĩ: “Sao lại trùng hợp thế?”

Boss xếp tất cả tài liệu trên bàn anh lại rồi nói:

- Thôi! Chúng ta tạm dừng tại đây! Mai rồi làm tiếp, sẽ nhanh thôi! Nhà tôi có việc rồi!

- Cảm ơn Boss! Nhà tôi có việc rồi! Để tôi mang về nhà làm cũng được!

Boss ngồi xuống ghế nhìn An Hạ rồi nhếch mép cười đầy khó hiểu, anh nói:

- Cô chưa biết cô đã vượt qua một tháng thử việc chưa mà đòi mang về làm?

An Hạ đáp lại, một nụ cười đầy tự tin xuất hiện trên môi cô, An Hạ lém lỉnh nói:

- Đương nhiên là tôi vượt qua rồi! Hôm nay tôi đã làm rất tốt! Với lại Boss còn nói là mai làm tiếp! Như vậy chẳng phải là tôi đã vượt qua rồi sao!- An Hạ nháy mắt đáng yêu.

Boss nhếch mép cười, nụ cười đầy dịu dàng, ấm áp. Anh đáp:

- Thông minh lắm! Chúc mừng cô đã vượt qua! Nhớ làm tốt đó! Về thôi!

An Hạ cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp như mang cả nắng xuân vào căn phòng.Boss lặng đi nhìn An Hạ, anh thấy mình bỗng có gì khác lạ.

Có phải xao xuyến…?

Có phải bâng khuâng…?

Nhưng chỉ mới một tháng mà sao anh lại như thế? Không nói đúng hơn là đã gầnhai tháng rồi! Anh muốn trêu đùa cô gái này và muốn thử kinh nghiệm côgái này. Ban đầu anh rất liều lắm mới đưa một người không có kinh nghiệm vào làm và anh đã không tin tưởng nhầm người, An Hạ rất giỏi, tháo vát, thông minh và rất dễ trêu đùa.

An Hạ chạy nhanh đến thang máy, Boss gọi lại:

- Đi thang mát của tôi đi! Thang máy thường bị đóng rồi! vì công ty chỉ còn cô với tôi thôi!

Công ty chỉ còn cô với Boss á? Sao cô không biết???

Như vậy nếu đi chung thang máy thì….theo các cuốn tiểu thuyết lãng mạn thìnhân vật nam sẽ thừa cơ tỏ tình với nhân vật nữ và hôn lên môi cô ấy như một minh chứng tình yêu.

Boss sẽ làm thế á? An Hạ tưởng tượng Boss trong hình ảnh nhân vật nam chính.

Không không không! Không hợp với Boss chút nào!!! Boss lạnh lùng, phong trầnchắc chắn sẽ không tỏ tình theo cái kiểu “sến rện” đó đâu.

Cửa thang máy đóng lại, có hai người trong đó…

An Hạ tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh lãng mạn, rồi lại lắc đầu. Cô quả thật càng ngày càng trở nên biến thái mà!

Boss quan sát hết hành động của cô liền hỏi:

- Cô sao thế?

- À!...không…

Boss không tin, tiến tới gần An Hạ, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại,Boss dí sát mặt An Hạ khiến mặt cô nóng bừng lên vì ngượng. Thấy thế,Boss hỏi:

- An Hạ sao mặt cô đỏ thế? Ốm à?

- À! Không có…. gì đâu…. mà!

- Thật sao?

- Không…à…thật mà…!- An Hạ lúng túng.

Dùng tay đẩy Boss ra, không để khoảng cách gần như lúc nãy, nhưng có vẻ Boss không hiểu hoặc không chịu hiểu, anh càng lại gần cô . Khuôn mặt An Hạngày càng nóng bừng lên, cô nói:

- Boss…à…anh….thích tôi đúng không?

Im lặng.

Im lặng.

An Hạ ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên, ban đầu cô định nói là “ Bosstránh ra xa giùm!” nhưng không hiểu sao lại thành như thế! Ôi! Cái miệng hại cái thân!!!

Boss khuôn mặt khó coi vô cùng, trông biểu hiện của anh giống vậy lắm sao? Boss nhìn An Hạ nói:

- Cô…nghĩ…vậy sao…?

- Không….không…

An Hạ định dùng tay đẩy Boss ra nhưng chân anh đã cản lại, cô dùng chân gạt chân Boss ra nhưng…

“Bốp!”

Một đòn chí tử.

Một phát chết người.

Chết trong một giây.

Đây được gọi là giết người không cần dao súng. An Hạ không biết nói gì, cô càng làm ọi chuyện trở nên rối loạn hơn.

Tua lại một chút, lúc An Hạ đinh gạt chân Boss ra nhưng vô tình đã giángmột đòn vào chỗ “hiểm” của Boss, anh nhăn mặt đau đớn. Khuỵu ngườixuống, anh không biết nói gì, An Hạ lắp bắp, nói không thành tiếng:

- Tôi... tôi…

Cửa thang máy mở ra, An Hạ hết nhìn Boss lại nhìn An Hạ, cô lùi lại…. rồi…

Nhắm mắt vụt chạy.

Boss! Xin lỗi nhưng tôi không biết nói sao trong tình huống này!- An Hạ nghĩ thầm trong đầu.

Cô chạy được một quãng quay lại nhưng vẫn không thấy Boss ra. Sao lại vậy? An Hạ cố nghĩ…

Ôi không! Chết rồi!!!!!

Ban nãy cô lùi lại thì cô đã cô tình thúc tay và bấm nút lên tầng nào đó. Không xong rồi! Phải làm sao đây??? Làm sao đây???

Đắn đo một lát An Hạ liền bỏ chạy đi khi nghe một cuộc gọi, khuôn mặt cô vô cùng lo lắng.

Còn Boss! Anh cố đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi tính mở cửa thang máy nhưng…

Nhìn qua nhìn lại… thì…

Anh đã ở trên sân thượng rồi!!! Anh…im lăng….không biết nói gì…

Trương An Hạ, cô là một mớ rắc rối!!!

o0o

- Mẹ! Mẹ! Bố…bố…làm sao thế ạ?- An Hạ chạy vào nhà, thở hồng hộc.

Nhưng…

Cảnh trước mặt khiến cô ngẩng người.

Bố cô…hoàn toàn bình thường, đang thong thả xem một trận bóng đá. Còn mẹcô thì hí ha hí hửng trang điểm đẹp. Cái quái gì đang diễn ra???

- Bố! Bố!....bố không bị sao ạ?

- Bố thì làm sao?- Ông ngạc nhiên nhìn con gái mình.

An Hạ mím môi, ngẩng ra một lúc rồi hét lên:

- Mẹ!!!!!!!

- Cái gì??? Có chuyện gì?

- Mẹ lừa con! Bố không bị sao cả!

Mẹ An Hạ phì cười, ngồi xuống sofa, ung dung cầm tách trà uống rồi đáp:

- Không làm thế thì mai con mới có mặt ở nhà!

- Mẹ!!!

- Thôi! Con mau thay đồ và trang điểm đi! Nhà ta sắp có khách đấy!- Vừa nói bà vừa đẩy An Hạ lên phòng.

Trong khi An Hạ chẳng hiểu gì cả, cô ngơ ngác hỏi:

- Ai thế mẹ? Quan trọng lắm hả?

- Ừ ừ! Quan trọng lắm! Mau lên đi con!!!

An Hạ ngán ngẩm làm theo lời bà, bước vào phòng cô ngạc nhiên, căn phòngmọi khi có bóng dáng của Thu Phương như mọi ngày, ngay cả vali cũng mấtluôn. An Hạ lo sợ Thu Phương lại làm chuyện dại dột, An Hạ vội chú ýtrên bàn có một mảnh giấy.

Xin lỗi An Hạ vì mình đi mà không nói, nhưng mình đã tá túc tại nhà cậu quá lâu rồi. Mình nên tự bước đi không nên dựa vào cậu hoài như vậy? Mìnhsẽ đi công tác hai tháng, xem như một chuyến du lịch giải tỏa mọi thứ.Mong cậu đừng giận mình!

Thu Phương.

An Hạ thở phào vì mọi thứ vẫn ổn, cô nhanh chóng thay đồ và xuống nhà, mẹAn Hạ nhìn ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trầm trồ, xuýt xoa:

- Chà! Công nhận bé Hạ nhà ta càng lớn càng đẹp, tôi phải phục mình đẻ khéo thật!

- Mẹ ơi!- An Hạ ngán ngẩm.

- Đúng đó! Bé Hạ ngày càng đẹp! Thôi, sắp trễ rồi, chúng ta nên đi thôi!

Chiếc xe BMW màu đen sang trọng từ từ lăn bánh và mất hút trong dòng người.

Nhà hàng Âu Lạc.

An Hạ nhà ta đang lọt vào một tình cảnh khó mà cứu vãn, An Hạ toát mồ hôi, đầu cúi gầm, hai tay bấu chặt lấy gấu váy. Người ngồi đối diện thìnhếch mép cười đầy khó hiểu. An Hạ lầm bầm trong miệng cầu trời phù hộcho cô qua khỏi kiếp nạn này!

Người ngồi đối diện với phong thái và quyền uy của một đấng uy quyền khiến kẻ “bầy tôi” như An Hạ sợ sệt. Trong khi những bậc phụ huynh không haybiết gì về tình cảnh của An Hạ liền vui mừng, tán thưởng:

- Chà! Công nhận thằng Nguyên càng lớn càng đẹp trai, bé Hạ nhà ta thật là cóphước, ông nhỉ?- Mẹ An Hạ không giấu nổi sự vui mừng liền bộc lộ.

Bố An Hạ tán đồng, liền gật gật đầu và đáp:

- Đúng đó! Quả ra dáng một đấng nam nhi!

- Ôi! Không dám ạ! An Hạ nhà chị cũng xinh thật, con bé trông rất hiền hậu, ồ còn tỏ ra ngượng nữa kìa!- Người phụ nữ sang trọng này là mẹ của Bossđang mê tít “cô con dâu tương lai”.

Bố của Boss hưởng ứng vào:

- Đúng vậy! Tôi thấy An Hạ nhà anh chị hiền lành, giỏi giang nữa. Quả là trai tài gái sắc!

- Không dám đâu!

An Hạ chỉ muốn hét lên thật to: “Ông Trời ơi! Người đang hành hạ consao?”, cả những bạc phụ huynh kia nữa, sao ngồi xa tít mù khơi như thế?Mà không biết tình cảnh của cô sao còn bàn bạc chứ?? Cái gì mà “trai tài giá sắc”.

Tha cho cô đi!!! Cô đang lọt vào hang cọp đây!!!

Boss nhìn phản ứng An Hạ một lúc rồi mới lên tiếng, anh nói bằng giọng chế giễu:

- Trương An Hạ! Thật trùng hợp.

## 6. Chương 6 : “người Mẹ Trẻ” Đi Xem Mắt

Trùng hợp cái gì chứ? Cô thà chẳng có sự trùng hợp này thì hơn!!!

Boss vẫn nhếch mép cười, đôi môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảođến mức tuyệt diệu. nụ cười đó làm bao nhiêu cô gái trong nhà hàng ngắmnhìn đên mê mẩn chỉ thiếu là phụt máu mũi và đo đất thôi! Một chị phụcvụ đứng nhìn Boss, mắt long lanh sáng rõ lên, còn vài người thì thì thầm to nhỏ với nhau, giọng đầy thán phục.

Còn các quý ông? Vâng, các quý ông vừa ghen ghét với Boss, vừa đắm say AnHạ. Cô vẫn cúi người, tay càng lúc càng bấu chặt gấu váy. Hôm nay, An Hạ trưng diện một chiếc váy màu thiên thanh làm tôn lên nước da trắng hồng của cô, mái tóc màu nâu bồng bềnh trên bờ vai , rũ xuống che một bênmặt càng làm cho An Hạ trở nên xinh đẹp bội phần, khiến cô trông thật bí ẩn, huyễn hoặc. Đôi môi hồng, đầy đặn đang mím lại lộ rõ vẻ sợ sệt, đôi mắt long lanh như ngân ngấn nước mắt. Nếu nhìn vào thì chẳng khác tiênnữ đang du chơi dưới trần. Quả là một đôi trai tài gái sắc!

Không nói gì, nhịp thở An Hạ bắt đầu dồn dập, Boss sẽ làm gì cô đây??? Trảthù, hay đuổi việc? Không! Cô thà bị trả thù còn hơn bị đuổi việc nữa!Làm ơn! Cô tu được mười kiếp mới có được công việc tốt như thế!!!

Nhưng… sao….

Boss cứ nhìn cô cười hoài vậy??? Boss có uống nhầm thuốc không thế? Hay…biến thái…???

Lát sau, Boss thôi mỉm cười thì lên tiếng tiếp:

- Thật vui là gặp cô ở đây! Đây có thể được gọi là “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” không nhỉ?

Cái gì mà “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” chứ! Nếu là “vô duyên đốidiện bất tương phùng” thì hay hơn nhiều! An Hạ im lặng không nói, vẫnmím chặt môi. Biết nói gì đây? Cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi cảnh này,trái tim cô sẽ bị dập cho đến chết mất!!!

An Hạ đánh bạo ngước nhìn lên người đàn ông ngồi trước mặt, cô nuốt nướcbọt trong vô thức, đây quả là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan hoànhảo đến từng nét. Khuôn mặt làm đổ gục bao nhiêu trái tim bé nhỏ củanhững cành phù dung… nhưng giờ đây…. Khuôn mặt anh tuấn này lại là nỗiám ảnh của An Hạ. An Hạ chỉ ước có cái lỗ nẻ nào cho cô chui xuống dướimà thôi! Giờ cô chỉ muốn độn thổ!!! Mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng,mới ban chiều vô duyên vô cớ đá vào bộ hạ của Boss, cứ xem như là cô đã trả thù đi!

Nhưng quả thật ông trời không thương cô mà! Mới chiều còn lo sợ rồi lại tựhào về hành động “anh hùng” của mình thì giờ đây cô như con rùa rụt cổ,rõ ràng cô đã tu đủ kiếp mà sao còn phải gặp chuyện ngang trái này! Kiếp trước cô có ân oán gì với Boss sao??? Anh nhìn An Hạ rồi nói:

- Chào cô Trương An Hạ! Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Chắc cô cũng biết tôi là ai, tên tôi là gì rồi chứ?

An Hạ gật gật, cô nuốt nước bọt ừng ực, cô liếc nhìn lên thăm dò cảm xúcđối phương, biết thế ngay lúc đầu cô nên hỏi mẹ là đi đâu, gặp ai thìkhông xảy ra cớ sự này!

Rồi không biết từ đâu, Boss lôi ra một tập hồ sơ như hồ sơ xin việc của cô. An Hạ lại nuốt nước bọt, lòng thấp thỏm lo âu, có cả màn này nữa sao?Cái này chắc chắn không phải do cô điền, như vậy chỉ còn…mẹ cô!!!

Mẹ ơi! Mẹ hại chết con rồi!

Boss liếc mắt qua một hồi, theo như lời kể của các chị làm trong công ty lâu năm thì Boss có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay, vớilại cô là thư kí của Boss thì một tiểu nhân vật như cô không muốn nhớcũng phải nhớ thôi!

Chết rồi, kiểu này là cô chết chắc rồi! Giờ cô chỉ muốn đâm đầu vào tườngthôi! Cô đã làm Boss bị thương, sáng nay còn trốn việc, giờ thì lại bắtgặp cấp trên của mình trong tình cảnh này! Cho dù giờ cô có bịa ra hàngvạn lí do thì cũng không thể thoát tội được! Mà có lí do gì để bịa chứ,có nói gì cũng chẳng ai tin. Nghĩ đến đây thôi, mồ hôi An Hạ túa ra nhưtắm, tay run run nắm không chặt gấu váy. Boss nhìn cô rồi nói:

- Trương An Hạ! Theo tôi biết thì năm nay cô hai mươi ba tuổi, sao trong này côlại ghi là năm nay đã hai mươi chín tuổi? Có phải tôi nhớ nhầm không hay hồ sơ này có vấn đề thật? Mà tôi chỉ mới được hai mươi bảy tuổi, chẳnglẽ cô lớn hơn tôi như thế sao? Tôi không có xu hướng lấy vợ lớn tuổi!

An Hạ túa mồ hôi, cô biết mẹ cô thích chém gió nhưng không ngờ lại chémbừa bãi như thế, người ta khi đi coi mắt thì rút bớt tuổi cho trẻ lại,còn mẹ cô thì khiến cô già thêm, còn già hơn cả Boss nữa! Cô chỉ mới cóhai mươi ba tuổi mà vụt chỉ trong nửa ngày cô đã lên hai mươi chín tuổi.

Dã man! Quả thật là quá dã man mà!

An Hạ lắp bắp, tay cứ bấu chặt lấy gấu váy làm nó càng lúc càng nhăn nheo lại:

- Cái này… cái này thì… do mẹ tôi ghi…chắc có thể do bà nhầm lẫn!

- Vậy sao? Mẹ có thể nhầm lẫn tuổi con gái sao?

An Hạ gật gật, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc chỉ muốn tiếp nước. Linước ở ngay trước mặt nhưng không dám với tay tới lấy, cô sợ chỉ mìnhrời khỏi gấu váy thôi thì cô sẽ bị bắt thóp liền, cô cảm giác mình cứnhư tên trộm đang trộm đồ và bị chủ nhân của nó biết được và đang lénlút giấu giếm, trốn tránh. An Hạ lại liếc nhìn Boss, vẫn là khuôn mặtkhông chút cảm xúc đó, đôi mắt vẫn lạnh lùng nheo lại. Quả thật đây làtình huống cấp bách nên cô không thể nghĩ ra được lí do nào khác, nhưngkhi nói ra rồi lại muốn rút lại không được. Quả là lý sự cùn mà!

Boss lại tiếp lời:

- An Hạ à! Tôi nhớ là cô làm trong công ty của tôi tên là TCB mà sao trongnày lại ghi là công ty nước ngoài Ever Blue, có công ty dó sao?

An Hạ không biết nói gì, cô không biết mẹ cô lại chém bừa như thế, mà đãvậy còn chém ác nữa chứ! An Hạ cố nhớ lại, quả thật lúc trước cô khôngnói rõ tên công ty mình đang làm việc ẹ bởi vì càng nói càng bị bác bỏ. Tiêu chí của mẹ cô là con gái lo ở nhà chăm lo gia đình hơn là cứra ngoài xã hội làm việc. Bởi vì mẹ cô luôn giữ cái suy nghĩ cổ hủ đónên dù bà có chiều chuộng An Hạ thế nào thì khi bàn đến vấn đề đó cũngkhông tránh khỏi tranh cãi, bố cô là người trung gian nên lúc nào cũngđau đầu nhất. Nhưng không lẽ mẹ cô cũng chả thèm hỏi bố cô về công ty cô làm sao?

Mẹ ơi sao mẹ vô tâm thế vậy???

An Hạ không biết mẹ cô đào đâu ra cái công ty Ever Blue đó nhưng theo tìmhiểu của cô thì cái công ty đó chỉ là công ty trong tưởng tượng của mẹcô! Mẹ cô tưởng mình đang đánh lừa con nít lên ba sao?

Mẹ ơi! Đây là Boss, là CEO của một công ty lớn đó mẹ ơi!!! Không phải con nít đâu mẹ ơi!!!!!!!!

Boss tiếp tục tra khảo cô, An Hạ không dám đánh động gì nhiều, cô chỉ muốnuống nước thôi, cổ họng cô càng ngày càng khô khốc lại.

- Còn nữa! Tôi nhớ trong đơn xin việc của cô thì cô ghi là muốn trở thành một người tài giỏi, và đưa công ty tôi đi lên. Đặc biệt tôi vẫn nhớ rõ câu“Tuy tôi chưa có kinh nghiệm thực tập nhưng tôi tin tôi sẽ làm tốt côngviệc bằng tất cả tài năng của mình” vậy tại sao trong này lại ghi là đãcó trên ba năm kinh nghiệm thực tập? Cô Trương An Hạ cô có thể giảithích được không?

An Hạ ầng ậng nước mắt, sao mẹ cô lại chém bừa bãi thế này chứ??? Cô đã có tí kinh nghiệm thực tập nào đâu. Nhờ trí thông minh, chăm học và địa vị của bố nên cô ra trường năm hai mươi hai tuổi.

An Hạ an phận thủ thường ở nhà một năm để bố nuôi rồi đến năm nay mới đixin việc làm! Nếu cô có kinh nghiệm thực tập thì chả phải chật vật chạytới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược để xin việc như thế đâu!

Boss nhìn An Hạ mỉm cười, anh tuy là người lạnh lùng ít nói nhưng không hẳnanh đã bỏ qua cú đá chí tử của cô, đã vậy còn cho anh lên tầng thượngđứng, lúc đó anh không biết mình bị mất hình tượng như thế này, anh lạitiếp tục hỏi:

- E hèm! Cô An Hạ trong một tờ giấy tôi nhận được thì cô có ghi là muốn trở thành một nhà đào tạo cho các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhưng tại sao trong này lại ghi là muốn trở thành người vợ tốt, chăm lo cho gia đình.

An Hạ lại bí thế, biết nói gì đây???

- À! Cái này… là…tôi muốn thành công trong công việc và cả trong đời sống gia đình mà!

- Ồ! Cô thật là đa tài!

Boss mỉm cười, anh cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng, thật ra trong đó đâu có ghi như thế đâu, sự thật trong đó chỉ ghi là: “ Tôi muốnvừa thành công trong công việc nhưng người phụ nữ nào cũng muốn có mộtmái ấm gia đình nên tôi chắc rằng tôi sẽ vừa làm tốt công việc và trởthành người phụ nữ của gia đình tuyệt vời.”

Một câu văn hay và trôi chảy của mẹ An Hạ đã được Boss biến tấu lại thànhcâu của mình, anh lắc đầu không ngờ cô gái này lại ngốc như vậy!!!

Những lúc sau đó, An Hạ cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Boss, cô cố gắngtrả lời sao cho thật khôn khéo để không bị đưa vào “đường cùng” như bannãy nữa. Đã nửa giờ trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cuộc “phánxét” này. Trong khi các bậc phụ huynh vẫn huyên thuyên đủ chuyện, còn có cả chuyện cuộc sống của An Hạ và Boss sau khi cưới nhau và họ còn địnhđể An Hạ và Boss sinh mấy con, sinh như thế nào!

Ôi! Những bậc phụ huynh thật biết lo lắng cho con! Nhưng không biết cô còn sống sót sau cuộc gặp gỡ này không nữa?

An Hạ lại ngước lên nhìn, thấy Boss đang cầm một bảng và check, vài dòngchữ, và vài ô vuông, An Hạ há hốc tại sao hết hồ sơ xem mắt lại đếnchuyện này nữa là sao? Boss nhìn vào đó rồi lắc đầu, lật mặt sau giấytrắng và hí hoáy ghi. An Hạ run sợ, không biết Boss đang ghi gi đấy, cầu mong đừng làm mất mặt cô trước các bậc phụ huynh!

Sau khi hí hoáy ghi, Boss lại tiếp tục hỏi, vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. An Hạ hít thật sâu vào rồi lấy chút dũng khí non nớt của mình nhìn lênBoss để nhanh chóng kết thúc cuộc xem mắt này.

Nhưng…

Khi ngẩng lên thì An Hạ khựng lại, không biết nói gì và phải phản ứng rasao. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt đó nhưng trong mắtBoss có ánh lên ý cười, đó không phải là cái cười bình thường mà là ánhcười thích thú, chứng tỏ có âm mưu.

Boss đang tìm thấy điều gì sao? Không! Kinh nghiệm xương máu mấy tháng qua nói cho cô biết không đơn giản như thế!

Nhưng… cách cười như thế khiến cho Boss trở nên biến thái.

Bỗng An Hạ cảm thấy rùng mình, nổi cả da gà da vịt lên, lấy hơi An Hạ nói:

- Thưa Boss! Bao nhiêu thông tin nãy giờ đã đủ để Boss hiểu về tôi chưa ạ?

Boss nhướn mày nhìn An Hạ, rồi nheo mắt lại nói:

- Ồ! Tôi nghĩ là đủ rồi! Cô cảm thấy phiền sao?

An Hạ bắt đầu run sợ, cái dũng khí cuối cùng cô đã dùng nốt, cô lắp bắp:

- À….không….!!!

Cuối cùng thì thời khắc kết thúc buổi gặp mặt, hai bên gia đình chào nhauvui vẻ và ra về, An Hạ vẫn ngồi trên ghế với một ấn tượng bị tra khảo.Mẹ cô hỏi:

- Con thấy thằng Nguyên thế nào? Tuyệt quá đúng không?

An Hạ lấy hơi, rít lên từng chữ:

- Mẹ ơi! Mẹ chọn nhân vật tuyệt quá!

- Sao vậy? Nó tuyệt thế mà!- Bà trầm tư, bố An Hạ cũng tán đồng.

Chỉ riêng An Hạ ầng ậng nước mắt, nói:

- Mẹ ơi! Mẹ hại chết con rồi!

Trong chiếc xe BMW nhà Boss, người phụ nữ trung niên sang trọng đập vai Boss rồi nói:

- Nguyên! Thấy bé An Hạ nhà ông bà Trương thế nào? Tuyệt đúng không? Mẹ luôn muốn con bé đó làm dâu nhà mình!

- Ừ! Con bé đó được đó con, nhìn cũng thông minh sáng lạn!- Bố Boss cũng gật gù.

Riêng Boss không nói gì, trên môi thấp thoáng nụ cười.

- À! Con có check như mẹ nói không? Đưa mẹ xem nào!

Boss đưa bản check ra như lời mẹ anh. Bà cầm lên, vẫn không thấy gì, lậtngược ra sau. Bà nhìn qua một hồi, khuôn mặt từ bình thường sang tímtái, rồi từ tím tái sang đỏ lên vì tức và cuối cùng là há hốc vì ngạcnhiên.

Boss với nụ cười vẫn đang thường trực trên môi, anh lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi tới một dãy số.

o0o

An Hạ trở về nhà, nằm vật ra ghế sofa, nhìn lên trần nhà. An Hạ không tin được là mình còn sống sót sau cuộc xem mắt này!

An Hạ thấp thỏm lo âu, không biết Boss sẽ nói thế nào về cô đây? Tinh thần khí thế của cô đang ở mức thấp nhất, đáng báo động.

- An Hạ à! Chẳng lẽ con không thích thằng Nguyên nhà ông bà Lâm sao? Thằngđó được mà! Thời đại bây giờ khó kiếm được thằng nào như vậy lắm!

An Hạ nghe xong, ngồi bật dậy liền gắt lên:

- Mẹ ơi! Mẹ hại chết con rồi!!! Tha cho con đi! Mẹ tìm đâu ra cái vụ xem mắt nữa? Còn cả cái hồ sơ xem mắt quái quỷ kia nữa! Nào là con năm nay haimươi chín tuổi mà trong khi Boss chỉ có hai mươi bảy tuổi, mẹ xem có vợnào mà lớn tuổi hơn chồng không?

Từ “vợ chồng” được An Hạ buột miệng phát ra làm mắt của mẹ An Hạ sáng rực lên, đôi môi mấp máy muốn nói.

- Con…con…đồng ý… thằng Nguyên rồi hả?

- Con… con…đồng ý cái gì chứ?- An Hạ hét lên, đỏ mặt.

Rồi phụng phịu quay mặt chỗ khác làm ra vẻ hờn dỗi. Thấy thế, ông Trương liền vội tới vỗ vai An Hạ:

- Con gái ngoan nào! Đừng giận mẹ mà! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con đang nói tới đâu rồi nói tiếp cho bố nghe xem nào!

An Hạ quay lại, hít thật sâu lấy hơi rồi nói tiếp:

- Mẹ à! Cái hồ sơ xem mắt quái quỷ của mẹ làm con sống dở chết dở đấy! Mẹ đã tăng tuổi con rồi đã vậy mẹ còn chém gió bừa bãi con làm trong công tyEver Blue. Mẹ đào ở đâu ra cái công tỷ quái quỷ đó vậy! Đã vậy mẹ cònnói con có kinh nghiệm thực tập trên ba năm rồi con cả cái việc con muốn làm người phụ nữ của gia đình nữa chứ! Tất cả là sao hả mẹ?

An Hạ nói mộ tràng dài không nghỉ rồi mới dừng lại hít thở không khí. Mẹ An Hạ trân trối nhìn cô, lát sau bà mới lên tiếng:

- Từ từ đã bé Hạ! Con nói gì, mẹ không hiểu? Cái gì mà hồ sơ xem mắt… mẹ còn không biết hình dáng nó ra sao nữa! Mà con mới hai mươi ba tuổi mà! Mẹcòn nhớ như in, đâu có bị mất trí đâu? Mẹ chả hiểu con nói gì cả?

Đứng hình!

Ngạc nhiên!

Bàng hoàng!

An Hạ há hốc, mắt trợn tròn không biết phải nói sao? Nếu mẹ cô không viết thì cái hồ sơ chết tiệt đó ở đâu ra cơ chứ???

Chẳng lẽ nó từ trên trời rơi xuống à?

An Hạ cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng rối tung rối mù lên, cái hồ sơchết tiệt đó đã làm cô bán sống bán chết rồi, giờ thì không biết ai đãviết nó nữa!

Ông Trời ơi! Người đang làm gì con thế này? An Hạ ngẩng đầu lên than thở.

- Con về phòng gọi điện cho Thu Phương đây!- An Hạ thất thểu bước lên lầu.

Nằm dài trên giường, An Hạ chỉ muốn cho thời gian quay lại để cô có thể đốt nát cái hồ sơ đó.

Lát sau, An Hạ lấy điện thoại gọi cho Thu Phương thì vô tình thấy một tin nhắn….

Từ… Boss…

An Hạ nuốt nước bọt, tay run run mở ra xem… khuôn mặt cô biến chuyển…từbình thường sang tái mét… từ tái mét sang ầng ậng nước mắt.

“Cuộc xem mắt hôm nay rất thú vị, tôi phải cảm ơn cô nhiều đấy An Hạ. Khôngngờ cô “thần kì” như vậy! Chỉ trong nửa ngày cô thay đổi chóng mặt! Thứhai cô được nghỉ đó!”

Cái này…cái…này…được gọi là trêu ngươi cô mà!

An Hạ bực bội ném mạnh cái điện thoại xuống giường, quên luôn cả cái ý định gọi cho Thu Phương.

An Hạ vùi mặt vào gối, cầu mong ình sẽ sống sót sau ngày thứ ba đi làm!!!

- Bé Hạ ơi! Có ai tìm con này!!! Bé Hạ!- Tiếng mẹ cô gọi vọng lên.

- Nói con ngủ rồi!- An Hạ uể oải đáp, cô giờ chả muốn tiếp ai cả.

- Họ đang đứng trước nhà rồi đây này!

An Hạ chán nản ngồi dậy, ai lại tìm cô lúc đêm khuya này chứ! Bạn bè thìcó liên lạc được với mấy ai đâu! Còn Thu Phương thì biệt tích phươngnào! Hay…là… Boss.

Nghĩ đến đó, An Hạ cảm thấy cái gì chạy dọc sống lưng mình! Cô thầm cầu nguyện đừng là Boss.

Lời cầu nguyện của cô có vẻ như đã linh ứng, dưới nhà không phải là Boss mà là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc khá đơn giản,còn dắt theo một đứa bé trai kháu khỉnh khoảng bốn năm tuổi, nước datrắng bóc như búng ra sữa.

Nhìn người phụ nữ ấy rất quen nhưng An Hạ không biết đã gặp ở đâu rồi, đôimắt người phụ nữ cứ đảo quanh căn nhà như để tìm kiếm ai. Còn đứa bécũng thế nhưng là ngắm vẻ sang trọng trong căn nhà, đôi mắt sáng rực lên đôi lúc còn thốt lên khen ngợi.

Mẹ An Hạ có vẻ thích thằng bé, bà cứ ôm lấy nó rồi bẹo má nó liên tục, AnHạ bước xuống, người phụ nữ vội vã đứng dậy cúi chào cô.

- Chào chị…chị là…

- An Hạ!- Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nhưng…xin lỗi chị là ai ạ?

- Em không nói chị sao?- Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.

An Hạ nhìn, quả thật khuôn mặt chị ấy rất quen nhưng cô không nhớ là đã thấy ở đâu.

Mái tóc đen dài, đôi mắt một mí, khuôn mặt này…. rất giống với…

- Chị Thu Hà!- An Hạ bất ngờ reo lên.

Phải, cuối cùng An Hạ đã nhớ ra người phụ nữ này tên là Thu Hà, chị gái củaThu Phương. Trước đây, khi đến nhà Thu Phương chơi chị ấy tiếp đón An Hạ rất nồng hậu, còn An Hạ lúc nào cũng quấn lấy chị ấy.

- Chị ngồi đi! Sao hôm nay lại đến nhà em thế? À! Chị uống gì không?- An Hạ mừng rỡ hỏi liên tục.

- Cho chị ly nước trắng được rồi!

- Cô tám ơi! Cho cháu ba cốc nước lạnh nha!

An Hạ tươi cười nói:

- Lâu quá rồi hai chị em mình không gặp nhau! Cũng mười năm rồi chị nhỉ?

- Ừ! Mà An Hạ à…- Thu Hà ngập ngừng, đôi mắt vẫn đảo quanh ngôi nhà.

- Có chuyện gì vậy chị?- An Hạ ngơ ngác hỏi.

- Thật sự thì chị không biết phải nói sao cả? Chị chỉ muốn hỏi là Thu Phương có qua đây không?

- À! Có chị à! Nhưng bạn ấy đi công tác rồi!

Thu Hà thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rồi chị nói tiếp:

- Chuyện của Thu Phương….em… em…

- Em biết rồi chị à!- An Hạ nhẹ nhàng đáp.

- Em biết rồi sao?

An Hạ gật đầu, nãy giờ cô vẫn không hiểu chị Thu Hà nói gì, Thu Hà nhìn vào An Hạ rồi nói:

- Chị qua đây chỉ muốn nhờ em một việc…. là…em có thể để thằng bé này ở đây với em một thời gian được không?

An Hạ nhìn qua thằng bé, thằng bé đó nhìn thấy An Hạ liền chạy qua cô, đulấy chân An Hạ ra vẻ nũng nịu đòi bế. An Hạ mỉm cười, bế thằng bé ngồitrong lòng mình. Còn mẹ An Hạ nãy giờ đang chơi vui thì thằng bé bỏ đi,bà xịu mặt xuống.

- Thằng bé này là con ai hả chị?

- Thằng bé này…thằng bé này… em cứ giữ nó giúp chị đi! Rồi chị sẽ nói với em sau!

- Em… em…

An Hạ lưỡng lự không biết phải trả lời sao. Nếu giữ thằng bé này thì đượcthôi nhưng chẳng phải cho nó về với bố mẹ nó thì được hơn sao?

Bỗng…

Thu Hà quỳ xuống trước mặt An Hạ, liền dập đầu xuống, chị nói bằng giọngnghẹn ngào, trong giọng nói có đầy sự thương cảm, đau khổ.

- Coi như chị cầu xin em đi An Hạ! Em hãy cho nó ở đây một thời gian rồi chịsẽ giải thích với em mọi chuyện… em cho nó ở lại đây thì em bảo chị làmgì chị cũng làm. Chị xin em đấy An Hạ à!

An Hạ bất ngờ không biết nói sao, lát sau vội vàng đỡ Thu Hà đứng dậy, mẹ An Hạ thấy thế liền xen vào.

- Cháu cứ bình tĩnh đi! Không sao đâu! Rồi sẽ có cách giải quyết mà!

- Mẹ em nói phải đó, chị đứng dậy đi. Em sẽ để thằng bé ở đây mà! Chị yên tâm đi!

- Em…nói thật sao? Chị cảm ơn em! Chị cảm ơn em nhiều lắm!- Thu Hà nắm lấy tayAn Hạ, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên gò má chị.

Tiễn Thu Hà về, rồi dỗ dành cho thằng bé này nín khóc cũng làm An Hạ phát bệnh, An Hạ bắt đầu hỏi:

- Nhóc! Mẹ cháu là ai?

Thằng bé rúc đầu vào ngực An Hạ lắc lắc đầu rồi nói:

- Dì Thu Hà dặn là dù có ai hỏi cũng không được nói mẹ cháu là ai!

- Nói đi nào nhóc! Cô sẽ mua thật nhiều siêu nhân vào bánh kẹo cho cháu.

- Không! Dì Thu Hà dặn phải nghe lời người trong nhà, không được nghe lời người ngoài.

An Hạ không biết nói sao, thằng bé này còn nhỏ mà kín miệng gớm!

- Cô cũng là người trong nhà mà!

- Cô chỉ là người giữ trẻ, không phải người trong nhà!

An Hạ há hốc, cô chỉ là người giữ trẻ! Nghe sao mà nó chói tai thế này!

An Hạ thở dài, thôi vậy không nên tra hỏi thằng bé nhiều! Không khéo nókhóc rồi chả biết phải dỗ sao nữa! Thằng bé thì nghịch nghịch mấy lọntóc của An Hạ, lát sau ngẩng đầu lên nhìn An Hạ và nói:

- Cô An Hạ ơi!!!- Giọng thằng bé có ý đầy nũng nịu.

- Gì cháu!

- Cô thật là xinh đẹp!

An Hạ đỏ mặt, thằng bé này còn nhỏ mà sao miệng lưỡi cứ xoăn tít lên. Mới mấy tuổi đầu mà đã biết nịn nọt.

Thôi kệ! Dù gì cũng vui vui!

An Hạ mỉm cười một mình, không phải trước giờ cô không được ai khen hết.Rất nhiều người khen là đằng khác, nhưng cô biết rằng những lời khen đóchỉ là khen cho lịch sự mà thôi!

Còn con nít, người ta thường nói con nít không bao giờ nói dối. Nên nhữngđứa con nít là những đứa ăn nói ngây ngô nhưng rất dễ thương, lời nàocũng thật…vì thế An Hạ không thể nào không sung sướng.

- Cảm ơn cháu! Mà cháu tên gì?

- Ở nhà dì Hà gọi cháu là Bin ạ!

An Hạ mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi nói;

- Bin nào! Khuya rồi Bin ngủ đi nha!

- Vâng ạ! Nhưng mà cô xinh đẹp ơi! Cho Bin gọi cô bằng mẹ được không ạ?

An Hạ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ chắc thằng bé không được gặp mẹ nên mới ham muốn được gọi mẹ một lần như thế, An Hạ cũng vui vẻ gậtđầu.

Thằng bé vui ra mặt, liền nằm trong vòng tay An Hạ vòi vĩnh cô kể chuyện cổtích như dì Hà của nó đã làm, An Hạ vui vẻ chấp nhận.

Đưa thằng bé chìm vào thế giới màu hồng của cổ tích rồi đến khi thằng béngủ An Hạ mới ngủ, một đêm dài cứ từ từ như thế mà trôi qua.

Nhưng…

An Hạ không biết rằng, sự xuất hiện của thằng bé này sẽ là một mớ rắc rối tiếp theo kéo đến với cô.

## 7. Chương 7 : Hậu Quả Thuốc Xổ

Buổi sáng.

Ánh sáng ban mai nhẹ len qua các song cửa sổ chiếu vào phòng. Ánh sáng ấmáp của ngày mới rọi xuống mặt đất, xuyên qua các kẽ lá trong suốt nhưthủy tinh. Trên các lá cây, vẫn còn vài giọt sương đang nhỏ xuống và mất dần trong mặt đất.

Tiếng chim hót nhẹ đón chào ngày mới, dưới đường, con đường đang dần trở nênđông đúc người, tiếng xe cộ nườm nượp, tiếng trò chuyện huyên náo cả con phố.

Nằm trong phòng, An Hạ khẽ cựa mình rồi mở mắt ra, cô nheo mắt lại vì ánhnắng chói chang, An Hạ vắt tay lên trán suy nghĩ, mọi chuyện hôm qua cứnhư một giấc mơ…

Xem mắt với gia đình Boss, chị Thu Hà đến vào trao cho An Hạ bé Bin…

An Hạ xoay người, nhìn chằm chằm vào thằng bé vẫn nhằm ngủ trên giường,khuôn mặt bầu bĩnh, làn da búng ra sữa, An Hạ vuốt ve đứa bé, hơi ấm từnó lan sang tay cô. An Hạ biết rằng đây không phải là mơ, cô chỉ quá bất ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá chớp nhoáng. Đến nỗi cô không tinvà có ngày hôm qua!

Thằng bé cựa mình, miệng chóp chép như đang nhai cái gì đó, An Hạ mỉm cườidịu dàng, nhìn cô lúc này trông thật giống một người mẹ đang ngắm đứacon của mình ngủ.

Bước xuống giường, chỉnh lại điều hòa cho vừa phải rồi An Hạ đi xuống lầu.

- An Hạ bé Bin đâu rồi? Mẹ muốn chơi với nó!- Mẹ An Hạ liền hỏi vội.

- Nó còn ngủ mẹ à!

Bà nghe thế liền thở dài, tỏ vẻ trầm tư và nói:

- Haizzz, chán thế! Mẹ luôn ước có đứa cháu ngoại kháu khỉnh như thế!

An Hạ nghe thế liền hét lên:

- Mẹ à!!!

- Cái gì? Con lo mà lấy chồng đi đó!

- Thôi mà mẹ! Con còn trẻ nên cần gì lấy sớm!

- Trẻ cái gì, già rồi! Hồi thời mẹ, con gái lên mười bốn mười lăm đã được gả chồng rồi!

An Hạ ngán ngẩm với cái lí lẽ của mẹ cô, An Hạ chán nản nói:

- Mẹ ơi! Cái thời của mẹ nó xa xửa xa xưa từ đời tám hoánh nào rồi! Đây là thế kỉ XXI, nam nữ bình đẳng mẹ à!

- Cái gì chứ? Mẹ không cần biết! Cái nhà này theo lễ giáo đó thì con phải tuân theo!

- Con đã nói là con không lấy chồng đâu!

- Thôi thôi! Hai mẹ con cho tôi xin đi!- Bố An Hạ chen vào.

Hai mẹ con cô mới im lặng không nói, mỗi khi bàn đến vấn đề này lúc nàogiữa cô và mẹ luôn nảy ra xung đột, đây chính là sự khác biệt giữa haithế hệ với nhau, An Hạ không nói quay đi vào bếp ăn sáng.

Nhưng chỉ lát sau, sự xuất hiện của bé Bin đã làm thay đổi không khí xungquanh, nó đi xuống đưa dụi dụi mắt trông rất đáng yêu, nhìn thấy mẹ AnHạ nó liền cười, lộ hàm chưa mọc đủ răng.

- Dậy rồi sao?- An Hạ cười dịu dàng với thằng bé.

Nó nũng nịu chạy tới An Hạ, đòi bế, cô vui vẻ dang tay ôm nó vào lòng. BàTrương thấy thằng bé liền tới ôm hôn tới tấp. Nó đu lên người bà Trươngvà kêu:

- Bà ngoại!

Bà Trương vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi:

- Bin sao cháu lại gọi bà như thế?

- Tại cô xinh đẹp cho cháu gọi bằng mẹ nên bà là mẹ của cô xinh đẹp nên cháugọi là bà ngoại đúng không ạ?- Thằng bé dụi dụi cái đầu đinh vào ngực bà Trương.

Bà nghe thế, tự nhiên trong lòng thấy vui vui, cứ như bà đang làm bà ngoại thật sự vậy. Bà cười tít mắt, xoa đầu thằng bé rồi nói bằng giọng ngọtxớt:

- Ừ ừ, cứ gọi bà là bà ngoại đi! Được lắm đó cháu!

Cái giọng ngọt xớt của bà khiến An Hạ nổi cả da gà lên, cô ăn nhanh rồi lên phòng. Trước khi đi còn nói:

- Mẹ trông bé Bin nha, con lên làm việc đây!

- Không sao! Cứ để ẹ mà!

Nói là lên làm việc cho nó oách thế chứ thật ra thì một là cô lên trùm chăn ngủ bù những ngày tăng ca, hai là mở máy tính chơi game thôi!

Cuối cùng, An Hạ quyết định trùm chăn ngủ tiếp, vừa nhằm xuống một lúc thìcó vẻ cô không được an phận để ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên, An Hạ quơ quàng tay bấm nút nhge và nói bằng ngữ khí có chút tức giận:

- Alo!

- Xin hỏi đây là số của An Hạ đúng không?- Đầu dây bên kia là một người phụ nữ với giọng nói nhỏ nhẹ.

- Vâng là tôi đây!

- Chào em An Hạ! Chị là Thu Hà đây! Chị gọi chỉ muốn hỏi bé Bin sao rồi thôi? Nó có nghịch phá em không?

An Hạ trở người, mắt vẫn nhắm miệng thì trả lời như một cái máy:

- Không! Nó ngoan lắm chị ạ! Chỉ hơi nhõng nhẽo một chút thôi!

- Vậy thì tốt rồi! Chị một lần nữa không biết lấy gì đền đáp em!

- Không sao đâu chị! Em đi ngủ đây ạ, mấy ngày nay tăng ca kinh quá!

- Ừ, chị dập máy đây!

An Hạ cuối cùng cũng được yên phận ngủ ngon lành.

Ở nhà Boss.

Phong mới ngủ dậy, ngáp một cái thật dài, mái tóc rối bù anh đưa tay lên gãigãi làm nó xù lên chẳng khác gì tổ quạ. Lê đôi dép vào nhà vệ sinh rồilại bước ra với bộ dạng tươi tỉnh hơn, anh ngồi xuống bàn ăn.

Bữa sáng với mùi thơm nghi ngút, hai anh em nhà anh đã dọn ra ở riêng, vì ở trong ngôi nhà nhỏ lại có tính tự lập nên không cần người giúp việc,mọi chuyện trong nhà hai anh em đều thay phiên nhau làm hết. Phong từtốn thưởng thức bữa sáng, bỗng như chợt nhớ ra điều gì anh liền hỏi:

- Anh hai! Hôm qua anh với bố mẹ đi đâu thế?

Nhắc đến chuyện hôm qua khóe môi Boss nhếch lên tạo thành nụ cười đầy khóhiểu. Phong nhìn ông anh mình rồi lắc đầu, từ nhỏ đến lớn anh không thểhiểu được ông anh trai này của mình. Cứ như ở thế giới của anh có mộtrào chắn mà không ai có thể bước vào được và một mình anh cô lập trongcái thế giới đó!

- Đi xem mắt thôi em à!

- Xem mắt? Ai vậy?- Phong nghe thế hào hứng.

Ông anh trai của anh tuy có mã bề ngoài rất đẹp trai nhưng tính tình thì kì quái kinh khủng, không biết cô gái nào bị đưa làm vật hành hạ của anh.Chắc sau này đời cô gái này khổ rồi!

- Một người rất quen thuộc!

Phong vùa nhai vừa nói:

- Quen à? Vậy em có biết không?

- Có, quen biết rất rõ là đằng khác!

- Thật sao? Nhưng… mà anh hai à! Còn việc của chị Ánh Nhi thì sao? Chẳng lẽ…

Boss đứng dậy quay đi lạnh lùng nói:

- Em đừng nhắc nữa, đã qua rồi! Anh không muốn nghe đâu!

- Được rồi! Mà nói em nghe xem người đó là ai nào?- Phong quay lại chủ đề cũ để xóa tan cái không khí u ám này.

Boss im lặng một lúc rồi bật cười to, và chậm rãi nói từng chữ;

- Người đó là… Trương- An- Hạ…

Phụt!

Bao nhiêu nước vừa được uống đã được phun ra hết! Cái tên này quá quen thuộc với anh, hầu như ngày nào anh cũng gọi cũng nhớ…

Nhưng…

Tại sao lại là An Hạ chứ? Và tại sao lại là ông anh hai của anh?

Bất công! Đúng là quá bất công mà!

Phong bực tức nói:

- Tại sao lại là An Hạ chứ? Không có người khác sao?

Boss nhún vai lạnh lùng đáp:

- Anh cũng đâu biết, tình cờ thôi! Em đi mà hỏi bố mẹ ấy!

Phong vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng vớ đại một bộ đồ và phóng nhanh ra ngoài. Anh đang rất ức chế!

Tại sao lại là An Hạ chứ? Đáng lẽ hôm đó anh nên đi theo mới đúng!

Mình đúng là ngốc mà! Ngốc!

Quá ngốc là đằng khác!!!

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng phóng nhanh trên đường, bất chấp cả luật lệ giao thông.

Nhà họ Lâm.

Cánh cổng bằng sắt vừa mới được mở ra thì không cần biết gì, chiếc xecủa Phong phóng thẳng vào trong, cô hầu hoảng hồn vội né tránh, mặt táixanh như tàu lá chuối.

Phong hùng hổ bước vào nhà, gọi to lên:

-Bố mẹ!!!

Từ trên lầu, người phụ nữ bước xuống bà ngán ngẩm nhìn thằng con trai mình rồi đáp:

-Thằng này, có gì mà con làm loạn lên thế? Bố con đi làm rồi! Sao con không đi làm đi?

-Hôm nay công ty anh hai cho nghỉ!- Phong bực bội ngồi phịch xuống ghế.

-Thế có gì mà làm loạn lên thế?

-Mẹ à! Tại sao mẹ lại cho anh hai đi xem mắt!

Bà Lâm nghe thế, liền bật cười ha hả và xoa đầu Phong. Anh tỏ ra khó chịu, hất tay mẹ anh ra, bà nói:

-Con à! Con ghen với anh hai sao? Mẹ đã từng nói con đi xem mắt rồi, mà con có đồng ý đâu!

-Vấn đề không phải là ở chỗ đó! Mà tại sao người xem mắt lại là An Hạ chứ? Con không chịu đâu!

Bà Lâm ngạc nhiên và hỏi:

-Con biết con bé An Hạ nhà ông bà Trương à?

-Mẹ ơi! Đó là thư kí của anh hai đó!

Im lặng…

Im lặng….

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bà Lâm hét lên:

-Chết rồi! Chết rồi!!!

-Có ai chết đâu mà mẹ la bải hải vậy?- Phong ngán ngẩm đáp.

-Không phải! Mẹ cứ tưởng là anh con không biết con bé đó, mẹ cũng không biết hiện giờ con bé làm gì nên trong cái hồ sơ xem mắt mẹ đã ghi làcon bé đó năm nay hai mươi chín tuổi, làm ở công ty Ever Blue.

Còn Phong….anh….choáng…nặng….

Anh không ngờ mẹ anh còn nghĩ ra cái trò này nữa, Phong liền nhìn mẹ nói:

-Mẹ chém gió quá! Anh hai chỉ mới có hai mươi bảy tuổi mà An Hạ haimươi chín tuổi, An Hạ xứng làm chị của anh em con đó! Còn cái công tyEver Blue mẹ tìm ở đâu thế. Con đi làm được ba bốn năm rồi mà chả thấycái công ty đó đâu!

-Thế mới nói! Chết rồi Phong ơi! Giờ sao đây con?- Bà Lâm nắm lấy tay anh, lay lay mạnh.

Phong ngán ngẩm, gỡ tay bà ra và nói:

-Con không biết! Cuối cùng con chỉ không muốn An Hạ phải lấy ông anhgàn dở của con thôi! Như thế càng hay, anh sẽ không lấy An Hạ!

Bốp!

Bà Lâm phát một phát thật mạnh vào đầu Phong, anh nhăn mặt xuýt xoa. Bà lừ mắt nhìn anh cảnh cáo, bà nói:

-Thằng bé này! Học cái tính ích kỉ đó ở đâu thế hả? Anh mày lấy vợ thì mày phải mừng chứ!

Phong nghe câu đó sao mà nó chói tai quá, anh bật dậy gằn giọng nói:

-Con sẽ mừng nếu là người khác. Còn với An Hạ thì không? Con không đờinào đồng ý đâu! Mẹ à! Mẹ xem lại đi!!!- Câu cuối, anh hạ giọng xuống năn nỉ bà.

Bà Lâm nhìn cậu con trai thứ hai của mình, đôi mắt nheo lại hàng lôngmày thì chau vào nhau như đang trầm tính suy nghĩ điều gì đó. Lát sau,mắt bà sáng lên, lấp lánh lấp lánh nhìn anh và hỏi:

-Cái gì mà người khác chứ? Chớ An Hạ thì sao nào, có chết chóc gì à?

-Chết, có chết rất nhiều đấy!

-Thằng này, mày ăn nói kiểu gì thế? Anh mày lấy con bé An Hạ thì đã sao?

Phong bực bội, còn bà Lâm thì thầm cười, anh hít thật sâu rồi nói:

-Mẹ à! An Hạ tuyệt đối không được, còn chị Ánh Nhi thì sao…?

Bà Lâm bỗng khựng lại, nụ cười đông cứng trên đôi môi, khuôn mặt biến chuyển xấu đi. Đó cũng là điều bà tự hỏi, giờ bà lại nghĩ…

Có phải bà đã làm liều quá không?

Nhưng… bà không nỡ để con bà phải chịu cái mà do bà và chồng bà gây ra.Hai đứa con bà không có tội, người có tội là bà, bà là người đã gây ratội lỗi này!

Phong cảm thấy hối hận khi nhắc đến Ánh Nhi, anh biết đó là điều tối kịkhi nói chuyện với bà, nên trong nhà không có ai bao giờ nhắc đến cô gái Ánh Nhi đó trước mặt bà, anh đã giận quá mất khôn rồi!

Lát sau, bà Lâm lại mỉm cười, nụ cười ngượng ngạo, méo xệch:

-Con đừng nhắc đến được không? Mẹ biết mình đang làm gì mà!

-Con xin lỗi! Nhưng con mong mẹ xem lại đi, đừng là An Hạ mà!

Bà Lâm quay lại vẻ tra hỏi, hống hách ban đầu và nạt nộ:

-An Hạ thì đã sao?.... Hay là con….đã thích con bé đó…???

Phong đỏ mặt, anh vội quay mặt đi hướng khác, miệng lắp bắp một hồi mới nói thành câu:

-Cái gì chứ? Không có đâu mẹ à! Con chỉ thấy An Hạ không hợp với anh hai thôi!

Bà Lâm bật cười, đứng dậy đập đập vào vai anh và nói:

-Con trai cưng à! Mẹ đã đi được nửa cuộc đời nên mẹ hiểu hơn con đó!Đừng có chối! Không sao, con cứ tự nhiên mà giành giựt đi, mẹ sẽ ngồixem con bé đó thuộc về ai. An Hạ lấy ai cũng được, anh hai hay con gìcũng được cả. Hô hô!!!- Kèm theo câu nói là giọng cười không mấy tốt đẹp cho lắm khiến Phong nổi cả da gà lên.

-Thôi cho con xin tha! Không như mẹ nghĩ đâu, mẹ tưởng tượng quá rồi đó!

-A! Mẹ có cách rồi! Nếu con không thích thì mẹ sẽ gán ghép An Hạ cho anh con, mẹ có cách rồi!

Phong giật mình liền hỏi:

-Mẹ à! Mẹ định làm gì nữa vậy? Con nói không được là không được.

-Con không thích thì mẹ nhường cho anh con, sắp có trò rồi!

Phong thấy không thẻ nói gì được nữa, anh bắt đầu thấy sợ mẹ của mình, anh liền cầm chìa khóa ngán ngẩm ra về.

Nhưng chiếc xe không đi theo hướng ban đầu mà đã đi một hướng khác, anh cố tăng tốc chạy thật nhanh.

Nhà An Hạ.

Mặc kệ người quản gia đang can ngăn, anh xông vào nhà An Hạ một cách bất lịch sự, lúc này trong nhà chỉ có người hầu và An Hạ đang ngủ trên lầu.

-Phòng của An Hạ ở đâu?- Anh dò hỏi người quản gia.

-Cậu à! Không được đâu! Cô An Hạ đang ngủ ạ!- Quản gia từ tốn nói.

-Đừng bắt tôi lặp lại lần hai!- Phong nghiến răng ken két.

Người quản gia không phải không muốn cho anh vào nhưng khi vào rồi thìông biết việc gì sẽ xảy đến nên anh không muốn anh đến thì lành lặn màđi thì thương tật. Nhưng do Phong quá cố chấp nên ông đánh tiếng thở dài và nói, mặc kệ anh ta thương tật ra sao.

-Phòng cô An Hạ ở tầng hai ạ!

Phong chỉ đợi có thế liền xông thẳng lên lầu, lên đến tầng hai anh đạp cửa vào.

An Hạ cuộn người ngủ ngon lành mặc kệ kẻ điên nào đang xông vào, Phong lay lay An Hạ gọi:

-An Hạ! An Hạ!!! Dậy đi! Dậy ngay, nghe anh nói cái này.

Vẫn không chuyển biến, An Hạ vẫn ngủ ngon lành, Phong vẫn tiếp tục lay lay, càng lúc càng lay mạnh hơn.

Không biến chuyển…

Lát sau, là một không khí im lặng bao quanh.

Người hầu lén nhìn bên ngoài. Phong nhìn An Hạ, đôi mắt có lo lắng, có ấm áp trìu mến. Đôi môi anh mím chặt lại…

Rồi…

Anh dựng người An Hạ dậy và lay lay mạnh, hét to:

-Trương An Hạ! Em dậy ngay cho anh!!!!!!

Quả thật rất công hiệu, An Hạ mở mắt rồi đưa tay lên dụi dụi nó, nhìnngười ngồi trước mặt mình. Vì cơn buồn ngủ nên cô vẫn không thể xác định người trước mặt mình là. Chỉ chờ có thế, Phong liền nói một mạch:

-An Hạ! Em phải cẩn thận với mẹ anh và ông anh hai của em đó. Dù haingười đó có nói gì thì em cũng đừng tin, làm gì thì đừng làm!

An Hạ nghe được chữ này mất chữ nọ, cô vẫn đang còn ngái ngủ.

-An Hạ! Em có nghe anh không? Em nhớ là đừng tin họ đấy!!!

Bốp!

An Hạ lại tiếp tục nhằm xuống ngủ, còn Phong thì bị đá văng ra khỏigiường, đang ôm bụng rên rỉ. Tiếng rên rỉ của anh làm An Hạ khó chịu, cô tính không biết có nên cho anh thêm một đạp nữa không?

Phong vẫn không bỏ cuộc, anh khó khăn nói tiếp:

-An Hạ! Em phải nhớ lời anh đấy!!!

Bốp!

Thêm một phát nữa, anh bị văng ra gần cửa, lần này là không thể nói được gì. Còn An Hạ trở người, ôm lấy gối và ngủ tiếp.

Đây là điều mà tại sao quản gia không cho anh vào phòng An Hạ. Hậu quả là thế!

Đúng là khi đến thì lành lặn mà khi về thì thương tật mà!

Mọi người lắc đầu thương cho Phong vì đã cả gan làm hỏng giấc ngủ của cô, bác quản gia đỡ anh đứng dậy và ôn tồn nói:

-Tôi đã dặn cậu không được vào rồi mà cậu vẫn ngoan cố!

-Cháu đã có kinh nghiệm nhớ đời rồi!

Rồi bác quản gia đỡ anh ra về. Đến nhà, cả người vẫn ê ẩm, Boss hỏi nhưng không thể trả lời, vì nỗi nhục này có vẻ quá lớn.

o0o

Sáng hôm sau.

Nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, gió hiu hiu thổi lướt qua mọi vật, An Hạ vui vẻ dẫn bé Bin đến công ty.

Tại sao ư?

Vì bên cạnh công ty TCB là một trung tâm thương mại, cô dẫn bé Bin đếncông ty rồi lát nữa mẹ cô đi mua sắm xong thì sẽ qua dẫn Bin đi chơi. Bé Bin lăng xăng đi theo An Hạ, ngân nga hát một bài hát mà cô giáo mởtrường mẫu giáo mới dạy, An Hạ mỉm cười. Mái tóc cô tung bay, gió lướtqua vờn đùa với tóc, nghịch ngợm thổi một luồn khí mát vào sau gáy củacô.

Đến công ty, cô đã thấy Phong đứng nói chuyện với cô tiếp tân, An Hạ vui vẻ tới chào:

-Anh Phong!

-An Hạ!- Phong vui vẻ quay lại nhưng vẫn không thể quên cú đạp hôm qua.

-Chúc anh buổi sáng vui vẻ!

Phong nhìn An Hạ định nói gì đó, cả người anh vẫn còn ê ẩm, không thểnhìn An Hạ mảnh khảnh thế này mà cú đạp chẳng khác nào cú đạp của mộtngười đàn ông. Anh nuốt câu nói đó vào ngược lại bên trong, và mỉm cườiđáp lại:

-Cảm ơn em!

-Không lo đi làm việc đi!- Dù có bị gì thì An Hạ vẫn không thể quên được cái giọng với ngữ khí lúc nào cũng lạnh lùng này.

-Chào Boss ạ!

Anh gật đầu rồi lại nhìn xuống thằng bé đang đi theo An Hạ, nó nhìn xung quanh vì sự rộng lớn của nơi này rồi lại nhìn Phong vào Boss. Boss nhìn thằng bé rồi nhướn mày.

Thằng bé run lên rồi nép sau chân của An Hạ, hết nhìn Boss lại nhìnPhong. Anh mỉm cười dịu dàng với nó, nó cũng tươi cười lại với anh rồichạy đến, ôm chân Phong nũng nịu:

-Bố! Bố!!! Bế Bin!

Ngạc nhiên.

Sững sờ.

Im lặng…

Im lặng…

Sự việc sao lại như thế này? Boss tiến đến gần Phong, thấy thế thằng bé òa khóc:

-Òa òa òa òa!!! Tránh ra! Tránh ra, chú là người xấu, chú là ác ma! Bốơi! Cứu Bin, òa òa, Bin sợ. Chú này là người xấu. Bố ơi! Mẹ ơi!!!

Thằng bé giãy nảy, càng lúc càng khóc to. Phong bối rối không biết phảnứng sao? Còn Boss thì sắc mặt sa sầm, biến chuyển càng lúc càng xấu.

Còn An Hạ thì không biết phải phản ứng sao? Cô lớ ngớ nhìn ngó xung quanh, thằng bé này làm chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô.

Người xấu sao?

Boss nhếch môi cười lạnh, không ngờ có ngày anh bị như thế này!

Thằng bé khóc to, úp mặt vào người Phong òa khóc khiến anh càng lúc càng bối rối hơn, không biết phản ứng sao?

o0o

Sáng hôm sau.

Nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, gió hiu hiu thổi lướt qua mọi vật, An Hạ vui vẻ dẫn bé Bin đến công ty.

Tại sao ư?

Vì bên cạnh công ty TCB là một trung tâm thương mại, cô dẫn bé Bin đếncông ty rồi lát nữa mẹ cô đi mua sắm xong thì sẽ qua dẫn Bin đi chơi. Bé Bin lăng xăng đi theo An Hạ, ngân nga hát một bài hát mà cô giáo mởtrường mẫu giáo mới dạy, An Hạ mỉm cười. Mái tóc cô tung bay, gió lướtqua vờn đùa với tóc, nghịch ngợm thổi một luồn khí mát vào sau gáy củacô.

Đến công ty, cô đã thấy Phong đứng nói chuyện với cô tiếp tân, An Hạ vui vẻ tới chào:

-Anh Phong!

-An Hạ!- Phong vui vẻ quay lại nhưng vẫn không thể quên cú đạp hôm qua.

-Chúc anh buổi sáng vui vẻ!

Phong nhìn An Hạ định nói gì đó, cả người anh vẫn còn ê ẩm, không thểnhìn An Hạ mảnh khảnh thế này mà cú đạp chẳng khác nào cú đạp của mộtngười đàn ông. Anh nuốt câu nói đó vào ngược lại bên trong, và mỉm cườiđáp lại:

-Cảm ơn em!

-Không lo đi làm việc đi!- Dù có bị gì thì An Hạ vẫn không thể quên được cái giọng với ngữ khí lúc nào cũng lạnh lùng này.

-Chào Boss ạ!

Anh gật đầu rồi lại nhìn xuống thằng bé đang đi theo An Hạ, nó nhìn xung quanh vì sự rộng lớn của nơi này rồi lại nhìn Phong vào Boss. Boss nhìn thằng bé rồi nhướn mày.

Thằng bé run lên rồi nép sau chân của An Hạ, hết nhìn Boss lại nhìnPhong. Anh mỉm cười dịu dàng với nó, nó cũng tươi cười lại với anh rồichạy đến, ôm chân Phong nũng nịu:

-Bố! Bố!!! Bế Bin!

Ngạc nhiên.

Sững sờ.

Im lặng…

Im lặng…

Sự việc sao lại như thế này? Boss tiến đến gần Phong, thấy thế thằng bé òa khóc:

-Òa òa òa òa!!! Tránh ra! Tránh ra, chú là người xấu, chú là ác ma! Bốơi! Cứu Bin, òa òa, Bin sợ. Chú này là người xấu. Bố ơi! Mẹ ơi!!!

Thằng bé giãy nảy, càng lúc càng khóc to. Phong bối rối không biết phảnứng sao? Còn Boss thì sắc mặt sa sầm, biến chuyển càng lúc càng xấu.

Còn An Hạ thì không biết phải phản ứng sao? Cô lớ ngớ nhìn ngó xung quanh, thằng bé này làm chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô.

Người xấu sao?

Boss nhếch môi cười lạnh, không ngờ có ngày anh bị như thế này!

Thằng bé khóc to, úp mặt vào người Phong òa khóc khiến anh càng lúc càng bối rối hơn, không biết phản ứng sao?

Lát sau, Bin nín khóc, dụi dụi đầu vào ngực của Phong, anh cứ vỗ vỗ lưng của nó cứ như cái máy, trong đầu anh bấn loạn thật sự không biết phảilàm thế nào?

An Hạ lại càng bối rối hơn, hai tay bấu chặt lấy nhau, cô tự ìnhthật ngốc tự nhiên dẫn thằng nhóc đến đây rồi lại lộn xộn thế này!

-Bin ơi! Bà đến đây!- Mẹ An Hạ chạy tới.

Thấy bà, thằng bé tụt khỏi người Phong chạy tới bà và làm nũng. Lát sau, nó ngoảnh lại nói:

-Chào mẹ Bin về! Về nhà mẹ nhớ mua bim bim cho Bin nha!

Mọi người…. choáng tập hai…

Tại sao An Hạ lại là mẹ của thằng bé???

An Hạ càng bấn loạn hơn, liền tới nói với thằng bé:

-Ừ, được rồi! Bin ngoan, về với bà ngoại rồi mẹ sẽ mua bim bim cho Bin!

Khi hai bà cháu đã đi xa, An Hạ mới thở phào. Còn Phong liền chạy tới , lay lay hai vai của An Hạ:

-An Hạ! Sao em lại là mẹ của thằng bé đó??? Rốt cuộc có chuyện gì thế? An Hạ… không lẽ em….đã….

Không đợi Phong nói hết câu, An Hạ đã đấm vào bụng anh một đấm, cô biết anh định nói gì. Phong ôm lấy bụng mình rên rỉ và nói:

-Dạo này sao em bạo lực thế An Hạ?

-Bạo lực cái gì? Anh còn dám phát ngôn bậy bạ nữa thì em sẽ cho anh ănthêm một đấm nữa đấy! Anh đừng nghĩ là cấp trên của em thì có quyềnnha?!

-Không không, cho anh hai chữ “ bình yên”

Phong đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, An Hạ hứ một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác thì… bắt gặp ánh mắt của Boss đang nhìn cô. An Hạ cảm thấy cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô cúi đầu lắp bắp giải thích.

Cô biết giờ bao biện chẳng có ích gì, thị phi nói ra nói vào thì dù côcó giải thích cũng chẳng hay ho gì. Nhưng sao vẫn cố gắng giải thíchnhỉ?

-Thật ra không phải như hai người nghĩ đâu! Đó là con của đứa bạn em….- An Hạ bắt đầu kể lại sự việc.

Lát sau, Phong mới “ồ” lên một tiếng và nói:

-Thì ra là thế! Anh cứ tưởng An Hạ em làm chuyện dại dột chứ…

Phong không nói hết câu đã bị An Hạ lăm le giơ nắm đấm lên, An Hạ đưamắt liếc nhìn phản ứng của Boss, anh vẫn âm trầm như thế. Khuôn mặtkhông chút cảm xúc.

Nhưng An Hạ đâu có để ý đôi mắt của Boss đang biến đổi, không còn vẻphẳng lặng như thường ngày nữa, trong đôi mắt có chút gợn sóng xen vàolà sự phẳng lặng như tìm được cái được gọi là bình yên. Anh đứng dậy rồi lạnh lùng nói:

-Được rồi! Không còn hiểu lầm gì nữa thì đi làm việc thôi! Trễ giờ rồi đó!

Phong lăng xăng đứng dậy đi theo sau nhưng bị Boss đá văng ra ngoài vàđi thang thường, còn An Hạ lại được đặc cách đi thang VIP, An Hạ im lặng không nói còn Boss thì lên tiếng hỏi:

-Chuyện cô nói thật chứ?

-Chuyện gì ạ?

-Thằng nhóc đó!

-Dạ thật ạ! Tôi không nói dối đâu!

Boss quay lại nhìn cô, tiến lại gần. Còn An Hạ thì cứ theo phản xạ tựnhiên, tránh Boss như tránh bệnh dịch đến khi đụng đến vách thang máythì cô mới bị bắt phải dừng. Boss cứ tiến tới và hành động quen thuộcnhư trong phim truyền hình: nam ép nữa, ghé sát mặt mà hỏi:

-Tôi mong cô nói thật!

An Hạ tự hỏi đây có phải là hàm ý không nhỉ? Chắc là không đâu! Anh lạicó dịp nhìn gần cô. An Hạ cũng lại có dịp nhìn Boss, vẫn là khuôn mặtgóc cạnh, làn da ngăm rắn chắc. Cô muốn được đưa tay vuốt theo từng góccạnh khuôn mặt đó, sống mũi cao…

Hàng lông mày rậm rất đẹp….

…

…

…

-Trương An Hạ!- Tiếng Boss khẽ gọi cô.

An Hạ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, giật mình nhìn tình cảnh hiện giờ, cô đỏ mặt. Liền vội đứng cách ra.

Trời ơi! Xấu hổ quá!!!!!!!

Tình hình là lúc đang mơ màng nhìn ngắm khuôn mặt của Boss thì An Hạ đưa tay vuốt mặt của Boss trong vô thức, đôi bàn tay nhỏ ấm áp của cô vuốttheo từng góc cạnh khuôn mặt của Boss, cô cứ tiến tới đưa tay vuốt, dẫmphải chân Boss chao đảo ngã.

Nhưng…

Anh đã nhanh chóng giữ được cô, đôi tay cứng rắn vòng qua ôm lấy eo cô,cả người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Biết như thế này gọi là biến thái nhưng sao anh chẳng muốn buông ra, đến khi nhìn thấy thang máy gần lên đến tầng mười anh mới khẽ gọi.

An Hạ đỏ mặt không biết nói sao, sao cô lại có thể làm chuyện mất mặtnhư vậy chứ? Tại sao cứ đưa tay vuốt mặt của Boss như thế chứ???

Boss nhìn An Hạ chăm chú rồi nhếch môi cười nhạt, anh đút tay vào quần lạnh lùng nói rồi quay đi:

-Tôi biết tôi đẹp mà! Cô không cần biểu hiện thái quá đâu!

An Hạ ngẩng người, đây có được gọi là tự kỉ không nhỉ? Sau này An Hạ đã rút ra được một điều: Boss biến thái!!!

Sau khi sự việc như thế xảy ra, An Hạ nguyên ngày chẳng dám nhìn thẳngvào mặt Boss, cô lúc nào cũng cúi đầu và một ngày như thế cũng trôi qua, An Hạ thất thểu về nhà.

o0o

Buổi tối.

Gió thổi hiu hiu, các cành cây khẽ lay động trong gió, An Hạ sau khi ăncơm xong thì liền mở máy tính lên chat, bắt gặp nick cô bạn, An Hạ liềnnhảy vào than thở.

[Thiên sứ tình yêu]: hi cưng! Mấy ngày nay vẫn ổn chứ?

[Cánh đồng bồ công anh]: ổn cái gì mà ổn, đang bị đè đầu cưỡi cổ đây!

[Thiên sứ tình yêu]: sao thế? Ai mà lại gan cùng mình dám trèo lên cổ bé Hạ nhà tao ngồi thế? Ai ai, nói tao nghe xem nào?

[Cánh đồng bồ công anh]: mày đang bênh tao hay mày đang chế giễu tao thế?

[Thiên sứ tình yêu]: đâu nào! Tao đâu có ý đó, nói tao nghe xem ai chọc mày thế?

[Cánh đồng bồ công anh]: thì cũng toàn là ông sếp của tao không? Tao kể ày nghe…

[Thiên sứ tình yêu]: có chuyện đó thật à? Mày bị lây bệnh mê trai từ tao rồi hả?

[Cánh đồng bồ công anh]: mày còn phát ngôn bậy bạ gì nữa là tao off đấy!

[Thiên sứ tình yêu]: ấy ấy, bình tĩnh nào cô nương của tôi, tao không nói nữa. Được chưa? Mà An Hạ này… tao nghĩ chắc ông sếp của mày…

[Cánh đồng bồ công anh]: ông sếp của tao làm sao?

[Thiên sứ tình yêu]: thì ông sếp của mày…

[Cánh đồng bồ công anh]: mày học cách ăn nói lấp lửng ở đâu thế? Sếp của tao làm sao? Nói nhanh coi!!!

[Thiên sứ tình yêu]: thì…tao nghĩ chắc là ông sếp của mày…yêu mày rồi đấy!

Một từ “yêu” đập mạnh vào mắt An Hạ. Cô ngỡ ngàng trong giây lát, mặc kệ cho người bạn đang hỏi tới tấp và buzz liên tục.

Rồi như chợt tỉnh, An Hạ nhìn vào màn hình máy tính và lạch cạch gõ…

[Cánh đồng bồ công anh]: mày lại nói vớ vẩn, làm gì có chuyện đó! Anh ấy là sếp, đẹp trai, lãng tử còn tao là nhân viên quèn làm sao làđược! Trong khi hàng tá cô chân dài vây quanh đấy thôi! Tao không muốnlà đũa mốc chòi mâm son đâu mày!

[Thiên sứ tình yêu]: mày không tin tao thì thôi! Tao nói thật, mày cứ giả ngây giả ngô thế à? Hay là mày ngốc thật?

[Cánh đồng bồ công anh]: mày ăn nói vớ vẩn, tao off đấy!

An Hạ thật sự không tin, nhưng trong cô vẫn luẩn quẩn cái từ “yêu” mà cô bạn đưa ra. Nếu thật sự Boss yêu cô thì sao?

Không thể nào!!!

Dù cho bố mẹ có đưa cô đi xem mắt với nhà Boss nhưng cô và anh không thích, không yêu thì làm sao được!!!

[Thiên sứ tình yêu]: An Hạ! Tao nói thật, mày phải nhìn nhậnthẳng vào vấn đề đi chứ. Anh ta hình như bắt đầu say mày rồi!!! Cưa anhta đi cho tao! Tao không ngờ An Hạ lại có thể câu được con cá lớn nhưthế!!!

Cánh đồng bồ công anh đã thoát khỏi Yahoo Messenger.

An Hạ bực bội thoát ra, nằm úp mặt vào gối, rồi quay qua nhìn thằng béBin đang ngủ ngon lành. Từ chiều khi cô về nhà đã nũng nịu đòi cô bón ăn và cuối cùng sau trận nghịch phá đã đi ngủ ngon lành. Con nít vô tưthật!

Cô bạn của An Hạ ngẩng ra nhìn khung chat rồi phì cười, đúng là anhchàng sếp kia đã say nàng An Hạ nhà cô rồi! Cô ta đứng dậy, pha một cốccà phê rồi từ từ nhâm nhi, đôi mắt dõi ra bên ngoài, thành phố về đêmthật đẹp.

-Cô An Hạ, có khách đến nhà ạ!- Dì Tư liền gõ cửa phòng An Hạ.

-Ai vậy dì?

-Tôi không biết, nhìn họ lạ lắm ạ!

-Được rồi!

An Hạ bước xuống và bắt gặp…

Một ánh mắt quen thuộc… một khuôn mặt âm trầm.

Trong đầu cô vang vọng một giọng nói với ngữ khí đầy lạnh lùng, cái cảmgiác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng cô. Bên cạnh người đó- người contrai có dung mạo tuyệt đẹp và mẹ anh với nụ cười vẫn thường trực trênmôi, ánh mắt trìu mến nhìn An Hạ…

An Hạ cố bám chắc thanh lan can để không ngã, bước chân từ từ đi xuống, cô nuốt nước bọt ừng ực…

Người đó chẳng phải là… Boss… và mẹ anh sao…?!

…

-An Hạ à! Ngồi đây! Ngồi đây!- Mẹ của Boss cứ vẫy vẫy An Hạ ngồi cạnh.

Trong khi còn cô thì cứ nuốt nước bọt lo sợ, nhìn đâu cũng thấy sát khí, còn Boss thì vẫn im lặng không nói.

Cô sợ…sợ là Boss nói với mẹ anh về thằng bé Bin…

Cô sợ bà biết… rồi gia đình cô còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa chứ?!

An Hạ cố quan sát mẹ Boss nhưng bà vẫn tươi cười như không biết chuyệngì cả, còn Boss thì quan sát biểu hiện của cô thì anh biết cô đang lolắng chuyện gì.

Bỗng…

Anh kéo tay cô lại gần anh. Không kịp phản ứng, An Hạ chao đảo ngã người về phía Boss.

Khuôn mặt anh ghé sát tai cô, hơi thở của anh đều đều như làn gió nhẹmát lạnh thoáng qua tai. Khuôn mặt An Hạ bỗng đỏ bừng lên, Boss lêntiếng thì thầm:

-Tôi biết cô đang nghĩ gì! Đừng lo về thằng bé, mọi chuyện rồi sẽ ổnthôi! Tôi cũng chả nói ẹ tôi đâu nên cô hãy cư xử sao cho thật tốttrước mặt bà là được.

An Hạ ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lời Boss nói….phải chăng là lời đe dọa?

Vậy… thật sự là Boss vẫn chưa nói ẹ anh về bé Bin?

An Hạ ngẩng ra, mắt vẫn nhìn Boss, còn anh thì chỉ nhếch môi cười.

Nhưng…

Tại sao anh lại bảo cô phải cư xử thật tốt trước mặt mẹ anh? Cô đã phạm sai lỗi gì sao?

An Hạ cố lục lọi lại trí nhớ của mình, cô chỉ nhớ là gặp mẹ anh một lầnvà hôm đó cô không làm điều gì thất lễ cả! Vậy ý của Boss là sao? An Hạcàng nghĩ càng không hiểu, cô chưa từng làm gì và Boss cũng chưa nói gìvề thằng bé Bin…

Hay…

Boss thật sự không tin lời giải thích của cô? Nếu quả thật đúng vậy thìgay to rồi! Thanh danh của cô đang bị hủy hoại dưới cái mác “chưa chồngkhông con” kia rồi sao?

Càng nghĩ càng rối, An Hạ muốn đập đầu vào tường chết ngay tức khắc!

-Ôi ôi! Chị Trương xem này, coi hai đứa thân mật chưa kìa? Ban nãythằng Nguyên nhà tôi còn kéo bé Hạ thì thầm gì đó nữa kìa!- Mẹ của Bossreo lên đầy vui sướng.

-Đúng rồi! Chắc hai đứa bắt đầu hiểu nhau rồi đấy chị nhỉ?- Mẹ An Hạ hùa theo.

An Hạ cúi đầu, ngượng ngùng không nói. Hai bà mẹ hí hửng nói chuyện trên trời dưới đất.

-Ôi! Chị Trương nhìn này, thằng Nguyên nhà tôi đang nắm tay bé Hạ kìa! Ôi! Tôi hạnh phúc quá!- Mẹ của Boss trở nên phấn khích.

-Sao hai đứa tiến tới mức này mà không báo cho hai bà mẹ này biết? Thật là con hư!- Mẹ An Hạ mắng yêu.

-Đúng đó! Hai đứa này, ngại ngùng gì nữa?! Hai bên gia đình đã đồng ý rồi còn gì!

An Hạ lúc này mới nhận ra là Boss vẫn còn nắm tay cô, An Hạ cố rút ranhưng…sao Boss lại nắm chặt quá! Cô vẫn cố sức rút tay mình ra…lát sau,Boss mới nhẹ nhàng buông tay cô ra.

An Hạ thương xót cho cái cổ tay của mình, mặt đỏ vì những suy luận không căn cứ của hai bà mẹ.

-Con ra ngoài át đây!- Boss lạnh lùng đứng dậy bước ra.

An Hạ dõi mắt theo bóng anh ra ngoài, lòng cô rối bời, đầu óc không tập trung vào một chuyện.

Lời Boss nói, hành động của anh và sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Boss ởđây và cả…. cô vẫn thắc mắc là Boss có thật sự tin cô không?

Tại sao cô lại để tâm đến chuyện đó? Thị phi nói gì thì kệ họ, miễn saocô không như họ nói là được rồi! Nhưng…nói một đằng nhưng sao thực hiệnkhó quá!

-An Hạ! Ra ngoài với thằng Nguyên đi!- Mẹ An Hạ huých tay vào cô.

-Dạ?- An Hạ ngẩng ra.

Mẹ An Hạ nhìn cô lắc đầu, đánh yêu vào tay cô và nói:

-Con bé ngốc này! Ra ngoài với nó đi! Cháu còn ngại ngần gì nữa?

-Dạ…thôi…để anh ấy có không gian riêng mình ạ!- An Hạ cúi đầu nói khẽ.

-Con ơi là con! Đây là cơ hội tốt cho con trò chuyện và tìm hiểu nó đấy! Ra đi!- Mẹ An Hạ nói.

-Vâng!

An Hạ chuẩn bị đứng đậy ra ngoài theo sự thúc giục của hai bà mẹ, khi An Hạ quay đi hai bà nhìn nhau cười tươi.

Bên ngoài.

An Hạ nhẹ nhàng bước ra, Boss đứng lặng, mắt dõi ra xa hai tay bỏ vàotúi quần. Phong thái thật nhẹ nhàng, khoáng đạt. An Hạ bấu chặt hai tayvào nhau và tiến tới.

Thấy có người, Boss quay lại và nhìn cô bằng cái nhướn mày đầy cao ngạo, anh quay lại vị trí cũ và nói:

-Ra đây làm gì?

-Tôi…tôi…ra đây hóng mát!- An Hạ ấp úng.

-Vậy thì tự nhiên!

Rồi không ai nói gì, gió nhẹ nhàng thổi qua, cô không thể nhìn ra xa như Boss. An Hạ cứ liếc mắt nhìn anh, miệng muốn nói nhưng sao câu nói cứdừng lại cổ họng rồi thôi!

An Hạ đánh bạo trút tiếng thở dài rồi nhìn ra ngoài. Không khí im lặng bao quanh hai người…

…

Cô lại thở dài, đầu óc rối bời.

…

Thở dài…

…

…

…

-Có chuyện gì sao?- Boss lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

-Dạ?- An Hạ giật mình.

Boss quay qua nhìn cô, anh khựng lại trước đôi mắt to tròn và sáng củacô. Đôi mắt đó sáng lấp lánh trong đêm đen, con ngươi màu đen nhìn thậtsâu, dường như chiều sâu của đôi mắt này là vô hạn.

Anh nghe người ta nói, ai mà mang đôi mắt có chiều sâu vô cùng thì người đó là một người rất hay suy nghĩ và vô cùng nhân ái. Giờ đây, anh đãnhìn thấy được đôi mắt này, có nên tin không nhỉ?

-Cô cứ thở dài liên tục? Có chuyện gì à?

-À! Tôi… tôi… cũng không có gì đâu!- Câu hỏi cũng chỉ được cô nuốt lại vào trong.

-Sao?- Boss vẫn dùng ánh mắt tra hỏi để nhìn cô.

An Hạ thở dài lần thứ n rồi mới dám nhìn Boss và hỏi:

-Boss!... chuyện thằng bé Bin…anh có tin tôi không?

Thì ra là chuyện này! Thảo nào cô ngốc này cứ thở dài liên hồi! Boss thầm nghĩ.

-Nói thật thì tôi vẫn không thể tin cô được!

An Hạ sững người, tim như bị đè nặng thêm. Thì ra Boss vẫn chưa tin cô?

An Hạ cười buồn và nói khẽ, lời của cô như hòa cùng gió:

-Không sao! Ai trong hoàn cảnh này đúng khó mà tin được! Tôi hiểu mà!!!

-Nhưng… tôi vẫn đang cố để tin! Suy cho cùng thì lời cô nói vẫn có vàiđiều nghe thật hoang đường! Đây là cuộc sống chứ đâu phải phim truyềnhình!

-Vâng!

An Hạ càng buồn bã hơn, câu chuyện của bạn cô quả thật cứ như trong phim vậy! Khó mà để tin!

-Tôi vào đây!- An Hạ khẽ nói.

-Cô vào đi, lát tôi sẽ vào sau!

-Vâng!

An Hạ ủ rũ bước vào nhà, hai bà mẹ vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Bà Lâmnhìn thấy bộ dạng An Hạ biết là có chuyện, bà đoán chắc là thằng contrai của bà đã làm cho An Hạ buồn. Bà thầm suy tính, chắc đã đến lúc lôi bảo bối thần dược của bà rồi!

Con trai à! Con phải chịu khổ một chút rồi!

-An Hạ! Cho bác xin hai cốc nước nha cháu!- Mẹ An Hạ tươi cười nói.

-Vâng!

Khi thấy An Hạ đã vào bếp rồi mẹ Boss cũng đi theo sau, bà tới gần An Hạ hỏi.

-Thằng Nguyên làm con buồn à?

-Dạ không có đâu bác! Tại con hơi mệt!

Mẹ Boss nhẹ vuốt đầu cô và nói:

-Vậy cố nghỉ ngơi nha cháu! À! Cháu đổ cái này vào ly thằng Nguyên nha!

Mẹ Boss đưa An Hạ một hủ nhỏ màu trắng sữa, An Hạ ngạc nhiên nhìn và hỏi:

-Gì vậy bác?

-À!.... là thuốc cho thằng Nguyên đó mà! Cháu đổ vào giúp bác!

An Hạ cầm lấy, mẹ Boss tươi cười rồi trở về phòng khách.

An Hạ nhìn hũ nhỏ lòng thắc mắc, đây là cái gì, thật sự là thuốc sao? Boss bị bệnh gì à?

Có nên làm theo lời mẹ anh, bỏ vào ly anh không?

An Hạ đắn đó một lúc, nhìn đi nhìn lại hũ nhỏ trên tay mình một hồi lâu…

Thôi kệ! Cứ đổ vào theo lời bác ấy vậy!

An Hạ liền đổ vào ly nước của Boss!

## 8. Chương 8 : Trò Đùa Của Các Bà Mẹ

An Hạ mang nước ra, Boss đưa lên uống. Cô lén quan sát biểu hiện của Boss nhưng anh vẫn điềm nhiên uống, không có gì xảy ra cả.

An Hạ mới nhẹ thở dài, chắc cô lo lắng thừa quá! Bác Lâm là mẹ Boss, đã là mẹ thì làm sao hại con được.

An Hạ cũng cầm li nước uống, mọi chuyện diễn ra bình thường.

o0o

Buổi sáng.

Một buổi sáng của những ngày cuối hạ, cái nắng oi ả cũng đã dịu bớt đi, gió nhẹ lướt qua mọi vật.

Tại nhà họ Lâm.

- PHONG!!!!!! CON NÓI CÁI GÌ??????- Bà Lâm vụt đứng dậy, hét lên.

Phong cười trừ, ra hiệu cho bà ngồi xuống và nói:

-Không có gì đâu! Mẹ đừng để ý!!!

-Không có gì là như thế nào??? Con vừa nói gì đó hả?- Bà Lâm hét lên.

-Không có gì đâu mà mẹ! Thôi, con đi đây!!!

Phong chuẩn bị đánh bài chuồn thì bị tiếng hét của bà Lâm giữ lại.

- Vũ Phong! Con đứng lại!!! Không nghe thấy mẹ đang nói chuyện với con hả?

Phong lo sợ, mẹ anh đã thật sự nổi giận. Phong vội quay lại ghế và ngồi xuống:

-Nói lại ẹ nghe xem! Chuyện thằng bé ở nhà An Hạ là con ai? Sao mẹ không biết?

-Thì có gì đâu! Con của người bạn cô ấy thôi!!!

-Sao con biết?- Bà Lâm tỏ vẻ hoài nghi

-Ờ…thì cô ấy nói! Chứ mẹ muốn sao?

Bà Lâm đâm chiêu nghĩ ngợi rồi hỏi lại lần nữa, giọng đanh lại:

-Mẹ hỏi lại..là con ai?

-Thì là con của bạn cô ấy!

Bà Lâm vẫn tỏ vẻ không tin, tiến gần về phía anh và hỏi lại lần nữa:

- CON AI???

Phong giật mình, trả lời trong hốt hoảng:

-Dạ…con…con!!!

-Hả?- Bà Lâm đứng hình nhìn trân trối vào con trai mình.

Phong định hình lại biết mình lỡ miêng liền lắp bắp giải thích:

-Mẹ à! Không có gì đâu….không như mẹ nghĩ đâu… Mẹ! Bình tĩnh đi mẹ!!!

-Con nói thật chứ?

-Thật mà!

Bà Lâm hít thật sâu vào rồi nói tiếp:

-Vậy mẹ hỏi lại lần nữa, nó là con ai?

Trời ơi, lại nữa hả? Phong ngán ngẩm.

-Dạ là con của…của….anh hai!!!

Lần này bà Lâm mới thật sự hốt hoảng, bà hét toáng lên:

-Là con của thằng Nguyên sao? Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này???

-Không không phải! Mẹ ơi, mẹ hiểu nhầm rồi!

Phong cảm thấy bất lực không biết giải thích sao?

Tình hình là khi thấy Boss tiến vào, Phong như vớ được phao cứu sinh liền gọi anh nhưng lại bị mẹ hiểu nhầm.

Còn Boss, bước vào với bộ dạng cực kì thê thảm, mặt anh nhợt nhạt, táixanh. Không còn dáng vẻ đạo mạo mọi ngày, tóc tai rũ rượi, tay ôm lấybụng Trong khi mẹ anh vẫn đang la hét ỏm tỏi.

-Trời ơi! Nguyên ơi con gây ra chuyện gì thế này? Con đã làm gì con bé An Hạ thế?

-Chuyện gì là chuyện gì?- Boss nhất thời không hiểu được.

-Thằng bé ở nhà An Hạ là sao?

-Sao là sao?- Boss khó khăn nói.

Phong thấy tình hình không ổn liền đứng ra nói:

-Không có gì đâu mà!- Rồi anh quay qua mẹ nói- Mẹ đừng suy diễn linh tinh nữa!

-Có chuyện gì nói sau…con phải…- Boss khó khăn nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Bà Lâm nhìn không hiểu, quay qua Phong, anh cũng nhún vai. Bà trầm ngâm một lúc rồi “à” lên một tiếng! Bà hiểu rồi!!!

Bà Lâm quay lại, lay lay vai của Phong:

-Đứa con đó thật sự của thằng Nguyên thì phải nhanh chóng kết hợp chohai đứa đó mới được, không thể kéo dài lâu. Không biết bà Trương có biết không nhỉ?

-Mẹ à! Không phải đâu!!!- Phong nghe thế giật mình vội bào chữa.

Nhưng tất cả có vẻ đều vô dụng, bà Lâm bỏ ngoài tai lời anh nói. Phongthật sự lo sợ nếu mẹ anh kết hợp anh hai của anh và An Hạ thì….

Không thể nào được!!!

Giết chết anh thì anh cũng không cho việc đó xảy ra…

Phong quay lại định nói gì đó nhưng bà Lâm đã mất hút lúc nào! Đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai…

Phong đành thở dài đi làm, để định kế hoạch sau vậy…

Trong khi đó, Boss vẫn đang vật vã với cái bụng “khó trị” của anh, mặtanh tái xanh, môi nhợt nhạt như người bị bệnh. Anh lo lắng với tình hình này không biết có thể đi làm được không…

Boss trong khi đó không biết mẹ anh với một hiểu nhầm khá lớn và một kếhoạch mới của bà… Tình hình là anh sẽ lại “lên bờ xuống ruộng” với mẹanh và mẹ An Hạ một lần nữa…

An Hạ thất thểu bước đến công ty. Mệt mỏi, phần vì không được ngủ đẫy giấc và phần vì lo lắng chuyện mẹ của Boss. Ban đầu, cô tưởng chỉ là hai bàmẹ muốn gán ghép con hai nhà với nhau nhưng mọi chuyện không như cônghĩ. Điều mà hai bà mẹ làm là muốn họ tiến tới hôn nhân! Đây là điều An Hạ thấy đau khổ nhất!

Tới công ty, An Hạ chẳng thể nào chào hỏi, muốn cười mà cười không nổi.Lên tầng mười và bắt đầu luôn công việc, tinh thần An Hạ xuống cấp đếnmức báo động, thấy Boss tiến vào cô càng thấy ngượng, cảm xúc như đènặng trong lòng.

Thì ra Boss vẫn không tin cô, An Hạ cũng thấy thật nực cười! Quả thậtđến thần thánh cũng không tin vào chuyện của cô nữa là nói chi đến Boss.

Trương An Hạ, mi nên tỉnh ra đi! Đây không phải là tiểu thuyết hay phim truyền hình!

- An Hạ, cho chị hỏi cái này! Đứa bé hôm qua em đưa đến công ty là ai thế? Con em hả?

An Hạ cười khổ, liền giải thích:

-Không phải đâu chị! Đó là cháu em! Tại mẹ em đi mua sắm gần đây nên bà dặn em dắt nó theo để bà đưa đi chơi.

Cô gái nghe thế liền chống cằm tỏ vẻ suy tư rồi quay sang nói với cô:

-Thế à! Vậy mà chị tưởng con em. Định hỏi sao mà sau khi đẻ em vẫn giữ được vóc dáng đẹp thế!

An Hạ nghe xong mà dở khóc dở cười, đau khổ nói:

-Chị ơi! Em chưa có chồng mà!

-Ừ nhỉ! Chị quên mất!

Sau đó chị ta diễn thuyết một câu chuyện về tình yêu đẹp đẽ theo trí tưởng tượng của phụ nữ.

Đáng lẽ chị ta phải làm tiểu thuyết gia mới đúng, quả là uổng phí cả một nhân tài!

Chị ta blah blah một lúc mà không có dấu hiệu dừng, An Hạ ngán ngẩm nói:

-Chị ơi! Boss đến rồi đấy!

Bốn chữ đo như giáng cho chị ta một đòn thật mạnh, chị hốt hoảng nói:

-Sao? Tổng…tổng giám đốc đến rồi sao? Thôi, chị đi làm việc đây! Lát nói tiếp nha!

An Hạ cố nặn ra một nụ cười chẳng mấy đẹp đẽ gì!

An Hạ thầm cầu mong chị ta đi luôn đi chứ đừng quay lại!

Cô lại quay về với công việc, sau khi sắp xếp, tổng hợp lại một vài sốliệu và kiểm tra các bản kế hoạch bên tổ Thảo luận và Giám sát thì côlại đưa lên cho Boss kí.

Nhưng…

Khi bước vào phòng, cô hoảng hốt tái xanh cả mặt, đánh rơi cả đống giấy tờ đang cầm trên tay xuống đất. Chạy tới chỗ Boss.

Boss hiện giờ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, anh đang gục lên bàn, An Hạ liền hỏi:

-Boss…boss! Anh không sao chứ?

Vẫn không có câu trả lời, An Hạ tiến tới và lay lay vai Boss:

-Anh không sao chứ? Boss!... trả lời tôi đi!

Lát sau, Boss mới lên tiếng, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô và nói:

-Tôi… không sao… đừng lo!

Rồi anh lại gục đầu xuống bàn, An Hạ sợ đến tái xanh cả mặt liền vớ cái điện thoại và gọi cấp cứu, cô mắng nhẹ:

-Như thế này mà gọi là không sao à? Anh không biết tự chăm sóc bản thân sao!

Quả là đợi khi người ta bị bệnh mà thừa thế tấn công thì đúng là chỉ có An Hạ mà thôi!

Cô cố gắng lắm mới mang Boss ra đến thang máy, chờ một lúc và vác anhxuống một cách nặng nề, nhân viên bảo vệ nhìn cô đầy ngạc nhiên, khôngquan tâm đến điều đó. An Hạ liền nói:

-Anh giúp tôi với! Boss có chuyện rồi!

Bảo vệ nghe thế liền tới đỡ Boss, An Hạ xoa xoa cánh tay và cố…đợi…chờ đợi xe cấp cứu.

Xe cấp cứu… cuối cùng cũng đến rồi!

Cùng với bảo vệ đem Boss lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm:

-Cho một người đi theo bệnh nhân!- Một cô y tá lên tiếng.

An Hạ nhìn xung quanh và bất ngờ thấy ai cũng nhìn cô. Hiểu ý họ, An Hạ lên xe và chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, nhìn Boss đang nhắm nghiền mắt, môi càng lúc nhợt nhạt. Lòng cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Boss lại đến với bộ dạng này!

Nếu mà cô không vào phòng thì không biết Boss sẽ xảy ra chuyện gì đây!

Trong vô thức, An Hạ nắm lấy tay Boss. Hơi ấm từ tay cô truyền vào tayanh, dường như lan hết cả cơ thể anh. Tim An Hạ đập nhanh hơn bìnhthường, cô thầm cầu mong Boss sẽ không sao cả!

Không biết người con trai đang nằm trên băng ca có cảm nhận được sự lolắng và hơi ấm từ cô hay không nhưng chỉ thấy hàng lông mày đang nhíulại từ từ dãn ra, một vẻ bình thản đến mãn nguyện hiện lên trên khuônmặt đẹp đến từng nét đó.

o0o

Tại bệnh viện.

An Hạ ngồi thẫn thờ nhìn Boss vẫn nhắm nghiền đôi mắt trên giường, khuôn mặt anh dần trở nên hồng hào. Rồi cô nghĩ có nên gọi cho người nhà Boss biết không?

Băn khoăn một lúc An Hạ quyết định không gọi. Vì cô nghĩ chắc Boss sẽkhông muốn người nhà anh biết tình trạng của mình và thứ hai khi gọi mẹcủa anh đến thì sẽ…

Và…

Một vài điều…

Rất phiền phức… = =

Một vị bác sĩ đứng tuổi bước vào, An Hạ đứng dậy cúi chào, ông nhìn bệnh án trên tay và nói với cô:

-Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?

Chồng ư?

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, liền lắp bắp giải thích:

-Bác…sĩ! Không phải…anh ấy không phải là chồng tôi! Chỉ là…chỉ là…một người bạn thôi!

Vị bác sĩ “ồ” một tiếng rồi nói tiếp:

-Không biết hôm qua anh ta ăn hay uống phải cái gì mà trong dạ dày cóvài chất không tốt, chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho anh ấy nên tìnhhình hiện giờ xem như đã ổn. Nhưng cô phải nhắc nhở bạn cô ăn uống chođúng cách, ăn đủ bữa không được ăn qua loa và nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạdày anh ta rất yếu, huyết áp thấp vì do suy nhược cơ thể, chúng tôi đãtruyền cho anh ta một bình nước. Cách ba ngày sau cô dẫn anh ấy đến đểtruyền thêm một bình nữa và cách một tuần lại đưa anh ta đến.

-Truyền nước nhiều vậy ư? Có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?- An Hạ lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, ngước đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn lên nhìn cô và chậm rãi giải thích:

-Cô không thể tưởng tượng được tình trạng sức khỏe của anh ta tệ đếnnhư thế nào đâu! Chúng tôi phải bổ sung cho anh ấy rất nhiều!

-Vâng!

An Hạ cúi chào vị bác sĩ rồi ngồi phịch xuống ghế, khẽ thở dài. Cô không ngờ Boss hằng ngày làm việc như thế, đạo mạo như thế mà sức khỏe lạinhư thế, An Hạ thầm trách:

-Anh đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình mà! Bác gái mà biết thể nào cũng la toáng lên cho xem!

An Hạ nhìn Boss, bỗng dưng trong đầu lại vang lên câu nói của vị bác sĩ hồi nãy.

“Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?”

Chồng? Nhìn họ giống vợ chồng lắm sao!

Nhưng…

Nghe vị bác sĩ nói sao mà…mà….lòng cô có cảm giác lâng lâng, ấm áp và có cả…

Hạnh phúc nữa…

Rồi khi từ chối…sao cô lại thấy mình hụt hẫng đến thế…

Cảm giác như có cái gì đè nặng…

Đang cố tự dối bản thân mình…

An Hạ lấy tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Nóng…

Không phải cô đang ngượng đấy chứ?!

Quả thật là đúng như vậy! Khuôn mặt An Hạ lúc này ửng hồng, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm cho cô trông thật rực rỡ, yêu kiều…

Không phải là…

Mình đã thích Boss?

-Không!!!- An Hạ giảy nãy đứng bật dậy.

Khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, cô nhìn quanh rồi ngồi xuống.

Không phải…không phải…không phải…

Quả thật là không phải…thật sự không phải…không phải mà!!!

>\_

Chỉ là… chỉ là…

Thấy Boss đang bị bệnh nên cô quan tâm…

o0o

Tại bệnh viện.

An Hạ ngồi thẫn thờ nhìn Boss vẫn nhắm nghiền đôi mắt trên giường, khuôn mặt anh dần trở nên hồng hào. Rồi cô nghĩ có nên gọi cho người nhà Boss biết không?

Băn khoăn một lúc An Hạ quyết định không gọi. Vì cô nghĩ chắc Boss sẽkhông muốn người nhà anh biết tình trạng của mình và thứ hai khi gọi mẹcủa anh đến thì sẽ…

Và…

Một vài điều…

Rất phiền phức… = =

Một vị bác sĩ đứng tuổi bước vào, An Hạ đứng dậy cúi chào, ông nhìn bệnh án trên tay và nói với cô:

-Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?

Chồng ư?

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, liền lắp bắp giải thích:

-Bác…sĩ! Không phải…anh ấy không phải là chồng tôi! Chỉ là…chỉ là…một người bạn thôi!

Vị bác sĩ “ồ” một tiếng rồi nói tiếp:

-Không biết hôm qua anh ta ăn hay uống phải cái gì mà trong dạ dày cóvài chất không tốt, chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho anh ấy nên tìnhhình hiện giờ xem như đã ổn. Nhưng cô phải nhắc nhở bạn cô ăn uống chođúng cách, ăn đủ bữa không được ăn qua loa và nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạdày anh ta rất yếu, huyết áp thấp vì do suy nhược cơ thể, chúng tôi đãtruyền cho anh ta một bình nước. Cách ba ngày sau cô dẫn anh ấy đến đểtruyền thêm một bình nữa và cách một tuần lại đưa anh ta đến.

-Truyền nước nhiều vậy ư? Có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?- An Hạ lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, ngước đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn lên nhìn cô và chậm rãi giải thích:

-Cô không thể tưởng tượng được tình trạng sức khỏe của anh ta tệ đếnnhư thế nào đâu! Chúng tôi phải bổ sung cho anh ấy rất nhiều!

-Vâng!

An Hạ cúi chào vị bác sĩ rồi ngồi phịch xuống ghế, khẽ thở dài. Cô không ngờ Boss hằng ngày làm việc như thế, đạo mạo như thế mà sức khỏe lạinhư thế, An Hạ thầm trách:

-Anh đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình mà! Bác gái mà biết thể nào cũng la toáng lên cho xem!

An Hạ nhìn Boss, bỗng dưng trong đầu lại vang lên câu nói của vị bác sĩ hồi nãy.

“Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?”

Chồng? Nhìn họ giống vợ chồng lắm sao!

Nhưng…

Nghe vị bác sĩ nói sao mà…mà….lòng cô có cảm giác lâng lâng, ấm áp và có cả…

Hạnh phúc nữa…

Rồi khi từ chối…sao cô lại thấy mình hụt hẫng đến thế…

Cảm giác như có cái gì đè nặng…

Đang cố tự dối bản thân mình…

An Hạ lấy tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Nóng…

Không phải cô đang ngượng đấy chứ?!

Quả thật là đúng như vậy! Khuôn mặt An Hạ lúc này ửng hồng, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm cho cô trông thật rực rỡ, yêu kiều…

Không phải là…

Mình đã thích Boss?

-Không!!!- An Hạ giảy nãy đứng bật dậy.

Khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, cô nhìn quanh rồi ngồi xuống.

Không phải…không phải…không phải…

Quả thật là không phải…thật sự không phải…không phải mà!!!

>\_

Chỉ là… chỉ là…

Thấy Boss đang bị bệnh nên cô quan tâm…

Quan tâm…

Quan tâm…

Quan tâm… chút đỉnh mà thôi ~>\_

~Đúng đúng rồi!!!

Chỉ là quan tâm chút đỉnh mà thôi!!!

-Quan tâm…chút đỉnh!- An Hạ tự lẩm bẩm một mình.

Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy quay về công ty thu sếp công việc, có vẻ cô phải ở lại đến khi Boss tỉnh lại.

Nhà họ Lâm.

Tình hình là Lâm phu nhân đang tính một kế hoạch cho An Hạ và Boss. Bàđang nói chuyện với hai người đàn ông, tóc đều đã điểm hoa râm. Khuônmặt bà trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết!

Sau một hồi nói chuyện, hai người đàn ông đứng dậy cúi chào bà và bướcra về, bà nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống, đôi mắt dõi ra xa xăm, khuônmặt trầm tư suy nghĩ.

Rồi bà bỗng bật cười…

Vũ Nguyên ơi!!! Con còn nhanh tay hơn mẹ tưởng đó!

Nhưng…

Hai đứa đó quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Mà có con nữa!!! Thế mà cứ tỏ ra e dè trước mặt người lớn… thật là biết đóng kịch.

Mẹ sẽ cho hai con tiến đến với nhau nhanh thôi!!!

o0o

Trời chạng vạng về chiều.

Boss nghiêng đầu, cố mở mắt ra.

Sau khi mở mắt ra, một màu trắng của căn phòng và mùi thuốc sát trùngxộc vào mũi anh, anh ngó nghiêng thấy một bình nước đang truyền vàongười anh đã hết từ lúc nào, cố gắng ngồi dậy. Boss nhìn thấy trên ghếsofa có một người con gái đang ngủ rất ngon lành, khuôn mặt thanh tú như rực rỡ dưới ánh chạng vạng chiều.

Chẳng lẽ cô ở lại đây với anh từ sáng tới giờ sao?

Boss cố nghĩ lại, lúc sáng bụng anh có triệu chứng bất thường…và… khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm đây. Không lẽ mình bị ngất?

Anh ho khẽ rồi gọi:

-An Hạ!

An Hạ cựa mình rồi từ từ mở mắt nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô, An Hạ bật dậy như bị điện giật, chạy tới hỏi:

-Boss! Anh không sao rồi chứ? Để tôi gọi bác sĩ nha!

-Không cần đâu! Ra ngoài làm giấy ra viện cho tôi đi! Tôi phải đến công ty mới được!

Đến công ty?

An Hạ bỗng thấy bực bội, không biết lấy dũng khí ở đâu liền quát vào mặt Boss:

-Giờ mà anh còn nghĩ đến chuyện đến công ty sao? Anh biết là cơ thể anh rất yếu không, bị suy nhược cơ thể đến thế là không biết chăm lo chomình! Đã vậy ăn bậy bạ đến nỗi phải súc ruột kia kìa! Anh cũng là ngườichứ có phải là thú đâu? Đến thú còn ngất đi nếu làm việc điên cuồng nhưanh…

An Hạ diễn thuyết một tràng như bà mẹ của anh, Boss không nói chỉ lắngtai nghe đến khi An Hạ im lặng anh mới nhướn mày nhìn cô và chậm rãinói:

-Trương An Hạ! Cô lên chức mẹ tôi từ lúc nào thế?

An Hạ mới biết nãy giờ mình đã lỡ lời, đầu cúi thấp xuống miệng lẩm bẩm:

-Người ta chỉ lo cho thôi! Thế mà bị mắng! Đúng là Boss quái đản!

Những câu nói không thể không lọt vào tai Boss, đáng lẽ phải tức giận nhưng sao anh lại cảm thấy vui đến thế nhỉ?

-Được rồi! Làm giấy ra viện cho tôi mau đi!

An Hạ chuẩn bị bước ra ngoài, bỗng nhớ ra việc gì liền quay lại nói:

-À! Bác sĩ dặn là cách ba ngày anh phải đến truyền nước một lần rồi, cách một tuần để truyền tiếp, để cho sức khỏe tốt hơn ạ!

Boss nhìn An Hạ rồi gật đầu nói:

-Cô đi!

An Hạ ngơ ngác, cô có bị gì đâu mà đi???

-Tôi đâu có bị bệnh mà phải đi!

Người bị bệnh ghét nhất là hỏi nhiều, thấy thế Boss bực bội, nghiến răng nói:

-Tôi nói cô đi với tôi!

-Ơ… Tại sao ạ?

-Đây là mệnh lệnh, hỏi nữa cuối tháng bị trừ lương.

Trừ lương!!!

An Hạ khóc không ra nước mắt, đúng là Boss đã bắt được điểm yếu của cô mà!

Không phải chứ? Chỉ vì chuyện này mà bị trừ lương!

T\_T

Boss quả là lộng hành mà!!!

An Hạ lếch thếch đi ra, Boss ngả người ra gối, bất giác đôi môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

Hai người đàn ông mặc áo đen đứng ngoài nhìn thấy tất cả liền gọi điện thoại đến một người, tường trình hết lại sự việc đó.

Sau khi cúp máy, ông bỗng thở dài. Sao ông thấy mình biến thái quá, nhiều chuyện nữa!

Chuyện của người ta quan tâm làm chi chứ!

Ôi miếng cơm manh áo ơi!!! Cũng tại mày hết!!! Tao đã trở nên biến thái rồi!!!

T \_T

Thật sự là hai người đàn ông này là do thám của mẹ Boss thuê để theo dõi quan hệ, hành động của Boss và An Hạ.

Chủ ý của bà là quan sát mọi hành động, có gì thì cũng phải báo hết. Nếu hai người có thân mật quá hay muốn…

Như bà nghĩ thì…nếu…hai người muốn…XXX với nhau thì…

Sẽ tổ chức đám cưới liền!

= =

Từ đây mọi nhất cử nhất động của hai người sẽ nằm trong tay bà, dù cómuốn tốn cũng không được. Biến thái hơn là bà bảo họ chụp hình lúc haingười…

...Hôn nhau.

Cái này dù muốn hay bị ép buộc thì cũng chẳng dám làm!!!

Trong cái này có sự góp mặt của mẹ An Hạ, chẳng có bà mẹ nào như bà! Con gái bị nói là có thai mà vẫn chẳng giải thích, cứ để người ta hiểu lầm.

Có thai với thằng nào thì bà la toáng chứ có thai với Boss thì muốn mấy đứa cũng được.

^\_^

Quả là một trò đùa tai quái của các bà mẹ!

## 9. Chương 9 : Boss Bá Đạo

Những ngày sau đó An Hạ vẫn phải làm việc bình thường, nói đúng hơn là tích cực hơn trước.

Ngoảnh qua ngoảnh lại thì đã sắp tới lễ Quốc Khánh rồi!

Cô phải tổng hợp lại hết sổ sách. Làm thư kí cho Boss đã khổ bên tổ Thảo luận và Giám sát lại thiếu người, thế là An Hạ kiêm hết cả công việccủa bên đó. Hằng ngày chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Ravề không được chạy về với cái giường êm ấm mà theo lịch trình đưa Bossđi truyền nước. An Hạ thở dài không biết bao lần.

Chưa hết, còn cả em trai Boss dạo này không biết sao, cứ chạy tò tò theo cô mỗi khi nghỉ giải lao, đã vậy còn nhắc nhở dặn đi dặn lại cái điềumà cô chả hiểu gì cả. Còn Bos thì mặt dạo này lúc nào cũng sa sầm.

Còn cả nhưng cảm xúc điên rồ trong cô thay đổi khi thấy Boss, về cảnhững điều tưởng tượng vô lý của cô nữa. An Hạ cảm thấy mình càng lúccàng không bình thường, cô cứ như quả bong bóng lúc to lúc lại xì xuống.

= =

Còn thêm cả sự việc dạo gần đây cô cứ cảm thấy có người theo dõi hànhđộng của cô và Boss, điều này ban đầu An Hạ cứ nghĩ là do mình tưởngtượng quá nhưng càng lúc cô càng khẳng định rõ điều đó! Nó làm An Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Boss cũng vậy, tuy biết nhưng anh vẫn dửng dưng ra bộ không quan tâmnhưng thỉnh thoảng bị họ chụp lén cô bắt gặp thấy Boss thoáng nhíu mày.

Vậy những kẻ đó là ai? Sao phải theo dõi nhất cử nhất động của cô với Boss cơ chứ?

Và mọi chuyện cứ diễn ra hằng ngày như thế. Cho nên An Hạ đã bị cảm một cách oanh liệt.

Đầu đau như búa bổ, mọi thứ cứ quay như chong chóng trước mặt cô. Cốlếch cả người ra khỏi cửa, lên xe, An Hạ vật vờ cả quãng đường từ nhàđến công ty.

-An Hạ! Cậu sao thế? Nhìn cậu thật thảm hại!- Trang thấy An Hạ liền chạy vào hỏi.

Trang là thư kí lâu năm với Boss nhất, cô tốt nghiệp một trường đại họcdanh tiếng và có khá nhiều bằng cấp nhưng lại chọn làm công việc thư kímà chẳng khác gì làm bình hoa di động, An Hạ lắm lúc thấy tiếc thay.

-Tôi không sao! Cậu đừng lo!

Nhưng Trang không tin, đưa tay đặt lên trán cô và hét lên:

-Ôi trời! Nóng thế này mà bảo không sao à? Không được! Mình sẽ báo với tổng giám đốc, còn cậu về nghĩ đi!

An Hạ cười ngượng rồi đáp:

-Trang à! Chỉ là cảm xoàng thôi mà! Tôi đi làm việc đây!

Nói rồi cô quay đi để khỏi bị “tra khảo” lần nữa! Vẫn bị xoay vòng vớicông việc thư kí rồi bên tổ, An Hạ không nén được tiếng thở dài. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày để làm nốt công việc rồi xin về sớm.

Nhưng hình như cô đã quên mất hôm nay Boss phải đi truyền nước, An Hạ ngán ngẩm đi theo sau Boss.

Trợ lí của anh khởi động xe, ngồi bên cạnh Boss An Hạ không thể khôngcảm thấy rùng mình, chẳng ai nói gì với nhau. Cái không khí im lặng càng lúc càng đè nặng lên cô.

Một phút…

Hai phút…

Ba phút…

An Hạ cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, mọi vật trước mắt như mờ dần đi, bên tai văng vẳng tiếng ai đang gọi cô.

Rồi…

Cô bỗng cảm thấy người mình nhẹ hẫng.

o0o

Sao người cô lại nhẹ thế này? Mọi thứ như lâng lâng.

Đầu mình đau như búa bổ.

Ồn ào quá!!!

Hẳn có rất nhiều người ở đây… nhưng đây là đâu mới được?

Có mùi thuốc sát trùng, tiếng nước nhỏ giọt…

Ồ…

Im lặng lại rồi!!!

An Hạ cố mở mắt, cô thây một căn phòng màu trắng trước mắt mình…Phải chăng cô đang ở bệnh viện?

Cựa mình một lúc, cô hoàn toàn tỉnh lại nhưng trước mắt cô không phải là căn phòng màu trắng nữa mà trước mặt cô là gương mặt điển trai của mộtngười mà rất quen thuộc đối với cô.

An Hạ giật bắn người, mặt từ từ đỏ ửng. Boss vẫn nhìn cô và hỏi:

-Thế nào rồi?

-Dạ?- An Hạ không hiểu.

Boss nhướn mày, đuea tay đặt lên trán cô và nói:

-Ồ…đã bớt sốt rồi!

Bàn..bàn tay của Boss!

Nó rất lạnh, không ấm áp như bàn tay của bố cô. Nhưng nó cũng to và chắc chắn, khiến người ta muốn cầm lấy sưởi ấm và được bảo vệ.

Cô nhớ khi nhỏ cô thường nghe mẹ nói những người con trai mà có bàn taylạnh là người có một trái tim rất ấm áp và khi gặp được người đó hãy giữ thật chặt.

Vậy… chẳng lẽ Boss là…

Là… chân mệnh thiên tử của cô sao?

An Hạ cảm nhận được sự đổi khác trong cô hiện giờ, trống ngực đập thìnhthịch, lòng vừa vui vừa xen lẫn sự khó hiểu. Đến hơi thở cũng trở nênkhó khăn, mặt còn nóng và đỏ hơn lúc bị sốt.

Không…không phải!!!

Không phải mà!!!

-KHÔNG PHẢI!!!!!!!

An Hạ ngồi bật dậy, hét lên trong vô thức, mặt vừa đỏ vừa khó chịu.

Cốp!

Nhưng…cô lại vô tình đụng trán của Boss một cái thật mạnh. Đau, nhưngcũng giúp kéo cô về hiện tại, An Hạ ngượng ngịu chỉ muốn tìm một cái lỗnẻ để chui xuống.

>\_

Còn Boss nhướn mày nhìn cô, lạnh lùng hỏi:

-An Hạ, cô đang làm gì thế hả?

An Hạ cúi đầu càng thấp, tay xua xua:

-Dạ…dạ…! Là tôi muốn xem thử đã hết sốt chưa?

-Thì cô cứ sờ trán việc gì phải lôi tôi vào?

-Dạ…dạ…muốn xem Boss có khỏe không ạ!

-Ồ…cảm ơn đã quan tâm! Tôi rất khỏe.

An Hạ cúi đầu, khóc không ra nước mắt.

Thật là mất mặt quá!!!

Boss nhìn An Hạ một lúc rồi đút tay vào túi quần và quay đi, trước đó anh còn nói:

-Nghỉ ngơi đi! Tôi gọi người nhà cô rồi đó!

-Boss, anh truyền nước chưa?

Anh gật đầu, An Hạ yên tâm nằm xuống, trong đầu bắt đầu nghĩ mông lung.

Thật sự cô thích Boss sao?

Không phải mà…!!!

Nhưng chẳng phải dạo gần đây cô chẳng khác gì những người đang yêu sao?!

An Hạ ngẫm nghĩ lại... Dạo gần đây, cô hay hát vu vpow, đi đường thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

Ngay cả lá vàng rụng rơi, cây trở nên xơ xác mà cô còn thấy nó cũng...thật đẹp.

A a a a a a a, không phải chứ???

>\_

Không phải, không phải…

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!! Ngủ thôi!

>\_

An Hạ vùi mình vào trong chăn, lát sau đôi mắt cô nặng trĩu và chìm dần vào giấc ngủ.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy là lúc trời đã chập choạng tối, khí lạnh càng lúc càng hiện rõ.

Và…

Trong phòng bệnh của cô chẳng khác gì…đang tổ chức tiệc.

= =

Đầy đủ các nhân vật: bố mẹ cô, bố mẹ Boss, Boss và Phong.

Thấy cô tỉnh dậy, mọi người liền vây quanh cô, mỗi người nói một câu. Đầu tiên là bố mẹ cô liền hỏi han:

-An hạ, con sao rồi? Đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì không để bố mẹ mua cho!

An Hạ cười rồi lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì cả.

Tiếp theo là đến em trai của Boss:

-An hạ, sao em lại không biết tự chăm sóc bản thân mình thế?! Trời thếnày rất dễ bị cảm lạnh, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ cho cơ thểấm và nhất là không được làm việc quá sức, nghe chưa?

An Hạ gật đầu lia lịa, cái câu này sao quen quen… hình như trước đó cô đã nới với…

= =

Cô đưa mắt đảo quanh phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Có lẽ anh đã ra ngoài rồi!

Sau đó lại đến mẹ của Boss. Cô ước nếu mẹ của Boss nói qua loa vài câunhư chồng bà thì hay biết mấy! Bà hết thuyết giảng lại nhìn cô và mắngkhẽ:

-Con bé này! Sao không biết tự chăm sóc bản thân mình? Ốm yếu thế nàysao mà chăm sóc con cái được, thằng bé Bin mà cũng ngả bệnh theo mẹ nólà thằng Nguyên sẽ phiền lắm đấy!

An Hạ nghe thấy lùng bùng.

Cái gì mà Boss phiền…?

Con cái…chăm sóc…

An Hạ có dự cảm chẳng lành, cô liền hỏi lại:

-Bác gái! Bác nói gì thế ạ?

-Haizzz, còn giả bộ nữa! Chẳng phải thằng Bin là con của con và thằng Nguyên sao?

May mà Phong đang nghe điện thoại nên không nghe thấy những gì mà mẹ anh nói, nếu không anh đã chẳng để yên.

Còn An Hạ nghe xong mà dở khác dở cười. Ai chơi ác mà lại tung tin đồn thất thiệt thế này?

TT\_TT

Sao lại là…con của cô và Boss chứ?

An hạ lắp bắp giải thích:

-Bác…gái! Dạ…thật ra là…

-An Hạ!- Tiếng Boss bỗng vang lên.

Anh từ bên ngoài bước vào, mẹ anh đánh anh một cái rồi nói:

-Thằng này! Nãy giờ đi đâu thế hả?

-Ra ngoài hóng mát!- Rồi quay sang nhìn An Hạ- Nếu khỏe rồi thì đến công ty với tôi.

-Dạ!

An Hạ định leo xuống giường thì bị mẹ Boss giữ lại, bà đưa mắt lườm anh và mắng:

-Cái thằng, con bé vừa mới khỏi bệnh lại bắt nó đến công ty. Là ngườihết chứ có phải máy móc đâu! Với lại không thấy bố mẹ nó đang ở đây hả?

-Không sao! Không sao! Nhưng đừng bắt nó làm quá sức là được rồi!- Mẹ An Hạ cười cười xua tay.

-Vâng!

Chỉ vài phút, An Hạ làm giấy ra viện và theo Boss về công ty.

Ngồi trên xe cùng anh, An Hạ có thắc mắc nhưng không biết phải mở lời thế nào. Sau một hồi, không kiềm được, An Hạ lên tiếng:

-Boss…! Chuyện ban nãy…sao anh lại ngắt lời tôi không để tôi giải thích? Bác gái đang hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng ta.

-Không cần giải thích! Hiểu nhầm cũng tốt!

Hiểu nhầm cũng tốt?

Gì chứ?

Cô đang rất khổ sở đây! Cô phải giải thích… >\_

Đến công ty chỉ còn cô và Boss, các đèn tắt, dãy hành làng tối om khôngkhỏi khiến An Hạ sợ sệt, cô run lập cập, níu níu vạt sao Boss. Nhưng côcứ lần mò đôi tay tronh không khí mà không tìm được một người nào! Nỗisợ sệt trong An Hạ càng lớn.

Bỗng…

Một bàn tay lạnh nắm lấy tay cô, An Hạ hoảng hốt.

Có phải…có phải… là ma không?

TT\_TT

An Hạ run đến nỗi nói không thành lời:

-M…m…a…a…!!!

Nói xong, cô lại bật khóc như một đứa trẻ. An Hạ thật ra không phải làngười yếu bóng vía đến thế. Tất cả là khi cô còn lúc nhỏ do nghịch ngợmquá bị bố hay kể cho những câu truyện ma vô cùng rùng rợn, lúc hứng chíthì đưa cô con gái chưa tròn bốn tuổi vào nhà ma, những hình ảnh đó ámảnh cô đến bây giờ.

Ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Làm ơn giúp cô với!!!

Boss…Boss…!!!

Trong vô thức, An Hạ chợt nghĩ đến dáng vẻ đạo mạo, hào khí của một đấng uy quyền, khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí khi nói chuyện luôn làm ngườikhác kính sợ.

-Nín đi! Có tôi đây!- Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

Nhưng giờ đây nó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, bàn tay anh đưa lên lau nước mắt cho cô.

-Lớn rồi mà còn sợ ma à?!

Anh dịu dàng nói, có tiếng thở nhẹ, có thể là anh đang cười cô.

Không…anh cười cũng chẳng sao. Miễn là có anh ở đây!

An Hạ bỗng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, trái tim thổn thức run lên.

An Hạ mừng rỡ, choàng tay ôm lất Boss và nước mắt cứ theo đó là tuôn rơi nhiều hơn, cô nức nở, khóc càng lúc càng to…

Còn Boss, bị ôm bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết để ngườiđó ôm choàng lấy mà khóc, tay anh vuốt vuốt lưng như một phản ứng tựnhiên.

Sau khi đã bình tĩnh, uống cốc nước nóng, An Hạ phải đối mặt một chuyện là…

Vì…ban nãy cô đã ôm sếp khóc một cách ngon lành nên giờ không biết phảiphản ứng sao, Boss vẫn không nói gì, im lặng làm việc. Căn phòng chỉ cótiếng giấy lật soạt soạt.

Cô ngồi không cũng chán, lấy sổ sách ra làm nốt vài việc.

Tách!

Tiếng âm bấm máy vang lên, có cả đèn flash lóe sáng.

An Hạ giật mình lùi lại, cô đưa mắt nhìn Boss, đôi mắt anh dịu lại như muốn bảo cô rằng “không có chuyện gì đâu”

An Hạ quay lại với công việc…

Tách!

Tiếng bấm máy lại vang lên cùng với đèn flash. An Hạ tỏ ra nghi ngờ, tại sao lại chụp hình cô là và Boss chứ?

Cô đâu có đắc tội với ai?

Cô lại bắt đầu nghi ngờ những người mấy ngày nay theo dõi cô và Boss.Còn Boss thì bất giác môi công lên một đường cong khó hiểu.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô.

Và…

Kéo vào lòng anh.

Vì không phản ứng kịp, cả người An Hạ ngồi trên đùi Boss.

Khoảng…cách…quá gần!!!

An Hạ đỏ mặt, đầu cúi thấp. Đôi tay cô đặt trên vòm ngực rắn chắc của anh…cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Boss.

…Đập rất nhanh.

Phải chăng anh cũng đang có cảm giác hồi hộp giống cô? Cô đưa mắt nhìnanh, đáp lại cô chỉ là cái nhướn mày. Cô giật mình, thôi không nhìn nữa! An Hạ bắt đầu cựa quậy, tỏ ý muốn thoát khỏi anh nhưng bàn tay giữ côquá chặt không thể nào suy chuyển được. Cô từ bỏ ý định, đành ngồi yênthì Boss thì thầm vào tai cô:

-Nếu không muốn bị chụp nữa thì ngồi yên đi! Chụp xong họ sẽ đi thôi!

-Hả? Anh cũng biết về những người đó?- An Hạ không giấu nổi ngạc nhiên.

-Tôi cũng có thị giác và linh cảm của một người bình thường!

An Hạ thôi không nói nữa, đành cắn răng ngồi tren đùi Boss. Quả như lời Boss nói chỉ một lát sau họ thôi không chụp nữa!

Boss buông tya, An Hạ đứng dậy và việc ai nấy làm, căn phòng trở nên imlặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng của Boss nhờ và câu trả lời của AnHạ.

Nhưng…

Một giờ trôi qua…

Hau giờ trôi qua…

Rồi lại ba giờ trôi qua…

An Hạ vẫn cảm thấy họ chưa đi, vẫn theo dõi cô.

Chụp hình nãy giờ chưa đủ sao?

An Hạ tỏ ra bực bội, cố lảng đi tỏ vẻ không quan tâm nhưng…ánh mắt cứtheo dõi nhất cử nhất động của cô và Boss… An Hạ lên tiếng:

-Tổng giám đốc! Sao họ vẫn chưa đi?

-Điều đó cô phải hỏi họ chứ sao lại hỏi tôi!- Boss không ngước lên, tay kí giấy, miệng trả lời.

An Hạ tỏ vẻ bực bội…

Dù gì thì công việc của cô đã xong, có thể về nhưng…cô không muốn đi một mình.

>\_

Đành ngồi chờ Boss. Gần một tiếng trôi qua, anh mới xong việc. Buông bút rồi nhìn người con gái đang nhăn mặt, anh nhếch môi cười.

Nếu là những người của mẹ anh cử đi theo dõi thì…

Chỉ có một cách… để họ rời đi…

-An Hạ, đến đây!- Boss nhìn cô ra lệnh.

An Hạ tiến tới được vài bước thì bị ai đó kéo tay, không phản xạ kịp nên cả người ngả về phía người đó.

Nhưng…

Có cái gì ướt ướt chạm môi cô.

Suy nghĩ của cô bỗng bị đình trệ…

…

Boss…đang hôn cô!!!

Đôi môi anh chạm vào mô cô. Một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo, bàn tay anhgiữ chặt lấy eo cô, càng lúc anh càng ép chặt người lại gần cô. Nhiệt độ cơ thể của Boss khiến cô khó chịu.

Tách!

Tách!

Tiếng âm bấm máy vang lên, đèn flash cứ nháy liên tục.

Một lát sau, như không thể thở được nữa thì Boss mới chịu buông tha chocô, cùng lúc đó những người đó rời đi khiến anh không kịp bắt lại hỏi rõ sự tình. Quay lại nhìn cô gái trước mặt mình, trong lòng anh bỗng cảmthấy vô cùng thú vị.

An Hạ đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống. Trong đầu vẫn còn váng vất sự đê mê của nụ hôn ban nãy.

Thấy cô không đánh, không mắng như bao cô gái khách khi bị hôn bất ngờ, Boss thấy khó hiểu.

Không phải là có chuyện gì rồi chứ?

-An Hạ!!!

-….

Không có câu trả lời, anh tiếp tục gọi cô:

-An Hạ.

-…

-An Hạ

-…

-Trương An Hạ!!!

Đến lần thứ tư cô mới sực tỉnh, ngước đôi mắt nhìn Boss.

Trong đôi mắt đó có sự thấp thỏm lo, sự ngạc nhiên và…

Một thứ cảm xúc anh không thể hiểu, không thể lí giải.

Cô khẽ lên tiếng:

-Dạ…dạ…!!!

Anh tiến tới, ân cần định hỏi:

-An Hạ, cô…

Nhưng cô lại bước lùi lại để tránh anh. Hành động này khiến mặt Boss sa sầm. Bộ anh là dịch bệnh hay sao?

Cô cứ lùi lại đến khi đụng vách tường. Đưa mắt nhìn Boss rồi cúi đầu nói:

-Tôi…tôi…xin lỗi!

Nói xong cô vụt chạy ra ngoài, nỗi sợ hãi chẳng là gì với cô hiện giờ.Cứ chạy…chạy đến khi ra khỏi công ty, trong đầu cô chỉ còn văng vẳng vài chữ cho thấy Boss vô cùng bá đạo là….

Boss đã hôn cô!

## 10. Chương 10 : Nào Mình Cùng Lên Xe Bus - Nào Mình Cùng Đi Làm Nô Dịch!

Một buổi sáng bình thường.

Dòng người tấp nập, mọi người vẫn đi làm những việc thường ngày và bìnhthường. Mẹ An Hạ cũng bình thường, bé Bin bình thường, mẹ Boss cũng bình thường theo cách riêng của bà và các ông bố vẫn bình thường. Tất cả đều bình thường.

Nhưng…

Chỉ có mỗi An Hạ là…

An Hạ là không…bình thường.

Mấy ngày nay cô trở nên trầm hơn, mặt lúc nào cũng sa sầm. Đến công tythì gạp các tiền bối thì chào. Công việc bao nhiêu cũng nhận, không than vãn một lời. Vì vậy, dạo gần đây chẳng ai dám tới buôn chuyện với AnHạ, bởi vì chẳng ai muốn “quả bom nổ chậm” này bùng lên bất ngờ.

Hôm nay, An Hạ lại đến công ty, đi ngang qua Boss mà không cúi chào.

Cô ăn phải gan hùm rồi!

Anh cũng lướt qua cô, nhướn mày một cái, lạnh lùng nói rồi quay đi:

-An Hạ, vào phòng tôi!

Gõ cửa bước vào, Boss lại giao cho cô thêm một đống công việc nữa. Không một lời phàn nà, cầm tài liệu rồi bước ra ngoài để lại trong lòng Bossđầy thắc mắc.

Không phàn nàn sao?

Đây đâu phải là An Hạ của mọi khi? Không phải đang giận đấy chứ?

Bất mãn đến thế sao?

Bỗng nhiên mặt Boss cũng sa sầm xuống. Đầu anh bỗng nhớ lại viễn cảnh hôm qua…đã kéo ai đó vào lòng rồi hôn bất ngờ.

Chỉ có thế thôi…… mà cũng giận sao?

Boss kéo của sổ ra, đưa mắt nhìn An Hạ, cô biết nhưng vẫn không ngướcmắt nhìn, vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính. Mắt đôi lúc đảo qua nhìntài liệu rồi lại dán mắt vào máy tính.

Boss thở dài rồi quay ra làm việc, anh thầm nghĩ:

Quả nhiên cô gái này giận thật rồi!

Buổi chiều.

Giờ tan tầm, mọi người đổ ra đường đông đúc, xe cộ nườm nượp. Mọi ngườitrong công ty cũng vội vã về, chị Trang thư kí vui vẻ bắt chuyện với AnHạ:

-An Hạ, cậu không về à?

An Hạ cười rồi lắc đầu đáp:

-Tôi ở lại làm thêm chút nữa rồi về!

Chị Trang há hốc nhìn An Hạ. Tự nguyện tăng ca á? Đây đâu phải là An Hạ mà chị biết?

-An Hạ, cậu...có bị làm sao không?

-Hả...không.

Chị Trang hết từ ngạc nhiên sang ngạc nhiên khác, chị đưa mắt liếc quavăn phòng Boss...một ý nghĩ vụt qua. Chị nhìn An Hạ cười cười...

Chị hiểu rồi...

An Hạ thì không hiểu gì, thấy chị Trang nhìn cô cười, bỗng chị lại thôi không hỏi đứng dậy ra về, trước đó còn nói:

-Ở lại làm tốt nha!

An Hạ nhún vai rồi tiếp tục làm việc, không để ý gì thêm.

Khoảng bảy giờ tối.

An Hạ vươn người rồi tắt máy tính ra về. Thế là xong, còn may là cô códặn bác bảo vệ để lại đèn hành lang sáng cho cô. Thu dọn vài đồ đạc trên bàn, cô mới ra về. Đi qua hành lang, tay cô nắm chặt giỏ xách. Run sợ,An Hạ cuồng chân cố chạy ra ngoài.

Đáng sợ thật! Lần sau cô sẽ không dám đi một mình nữa!

-Trương An Hạ!

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, người gọi hết cả họ và tên cô thì chỉ có.......

Boss vẫn chưa về sao?

>\_

An Hạ khựng lại một lúc rồi quyết định bước tiếp, không thèm để ý đến người vẫn đi theo sau cô.

-Trương An Hạ!!!

Vẫn bước đi.....

Bước đi........

-Trương An Hạ!!!

Lần này cô không thể bước được nữa, ngữ điệu lần khác hơn hai lần trước. Nó như có cái gì đó khác, nó trở nên mạnh mẽ hơn.

An Hạ quay lại, nhìn anh. Do trời đã tối nên không thể nhìn rõ biểu cảmtrên gương mặt anh. Chỉ thấy đôi mắt sáng lên một thứ cảm xúc mà côkhông thể định nghĩa nó ra như thế nào?

-Trương An Hạ, cô định bãi công à?

-Dạ?

-Cô định bãi công?

-Dạ....không!- An Hạ cúi đầu.

-Vậy sao sếp gọi mà không nghe.

An Hạ cố hít thở, phải bình tĩnh. Không được để bị chèn ép nữa, An Hạ liền nói:

-Tại sao chứ? Đã ngoài giờ làm rồi mà!

-Ồ...vậy sao? Nhưng cô đang đứng trong công ty, vẫn là thuộc quyền hạng của tôi.

Hix, lí do gì thế này? An Hạ không biết nói sao.

-Hay là cô muốn……lại như….hôm qua!- Boss chậm rãi phát ra từng từ.

Mỗi từ như đấm mạnh vào tai An Hạ. Trong vô thức, cô lắc đầu nguầy nguậy.

Không, đừng! Cô bị yếu tim, đừng làm cô ngợp tim chứ?

>\_

-Vậy thì từ ngày mai phải cười lên cho tôi biết chưa?

-Dạ!

-Phải cười lên! Biết không?

An Hạ gật gật.

Dạ dạ, biết rồi mà!!!

Anh ghé sát mặt An Hạ, môi nhếch lên tạo thành đường cong khó hiểu.

-Tốt, để tôi đưa cô về nhà!

-Dạ thôi ạ!

-Tôi chả có ý gì cả! Đây coi như là nghĩa vụ phải làm thôi! Trời đãtối, cô là con gái nếu có gì thì tôi không biết ăn nói sao với bố mẹ côđâu?!

An Hạ không nói theo Boss lên xe. Cô không sợ ai làm gì cô cả chỉ sợ Boss làm gì cô thôi?

= =

Giờ An Hạ mới biết rằng: Boss rất biến thái!

À không….

Boss siêu cấp biến thái.

>\_

Ngày hôm sau.

An Hạ nhà ta phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của đại Boss.

Đến công ty, thay vì gặp ai phải cúi chào thì An Hạ lại….cười.

Cười người này.

Cười với cười kia này.

Cười, rồi lại cười này.

Trời ơi! Chắc cô thành đười ươi mất!

>\_

Mọi người trong công ty hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hômqua mặt còn sa sầm, đưa đám thế mà hôm nay lại cười toe toét.

An Hạ có uống nhầm thuốc không thế?

Mọi người lắc đầu, cười đáp cho có lệ với cô. Vào bàn làm việc, An Hạ đập đập đầu xuống bàn.

Cô đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà!

Ai biểu giở trò giận hờn làm gì giờ thì bị ai đó bắt phải cười nếu không…..

A a a a a, cô không nghĩ nữa đâu!!!

Boss bước tới, An Hạ vội vàng đứng dậy và….cười…

Anh nhướn mày nhìn cô và nhếch môi cười nói:

-Làm tốt lắm! Cứ thế mà phát huy!

Cái gì chứ? Bộ muốn cô thành đười ươi thật hay sao? Cô không muốn bị mấy người bên kiểm soát đưa về ở chung chuồng với đười ươi đâu.

TT\_TT

An Hạ khóc không ra nước mắt, đang khổ sở thì chị Trang thư kí chạy tới:

-An Hạ, cậu biết gì chưa?

-Biết gì?- An Hạ ngẩng khuôn mặt vô cùng thảm hại nhìn chị.

Chị Trang tươi cười nói:

-Ngày mai lễ Quốc Khánh sếp tổ chức cho chúng ta đi du lịch đấy!

-Đi du lịch á?- An Hạ nghe mà mắt sáng rõ lên.

-Ừ! Nghe đâu gần ở biển đấy.

An Hạ nghe xong mà tươi tỉnh hẳn lên. Cô rất thích đi du lịch, nên khi còn nhỏ bố mẹ đã đưa cô đi chu du khắp nơi rồi!

-Vậy mấy giờ, ở đâu?- An Hạ hỏi tới tấp.

-À! Khoảng bảy giờ có mặt tại công ty. Thuê xe đi!

-Đi hết công ty á?

Chị Trang cười cười:

-Không! Năm nay có thư kí bọn mình và một công ty con khác đi thôi! Đihết thì bao nhiêu xe cho đủ. Cậu không thể tưởng tượng được số lượngnhân viên của TCB kinh khủng thế nào đâu!

-Thế thì hay quá! Tôi không thích đi đông cho lắm.

-Giống mình đấy! Nhất là mấy ả bên bộ phận trang phục thấy ghét. Nghenói công ty con năm nay đi với mình ít nữ lắm, toàn trai đẹp thôi. Thahồ mà chọn một anh để ngắm và rước về!- Chị Trang ngẩn mặt lên trời, mắt mơ màng. An Hạ đoán chị đang mơ mộng đến một viễn cảnh tươi đẹp.

An Hạ cười trừ, trong lòng rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô mong đến ngày mai cho thật mau.

Ngày hôm sau.

An Hạ đeo balo trên vai dung dăng đến công ty, trông cô vui tươi hớn hở. Thỉnh thoảng còn ngân nga hát vài câu.

Nào mình cùng lên xe bus!!!

Nào mình cùng đi chơi nhé!!!

~Thấy bóng An Hạ từ xa, chị Trang đưa tay vẫy vẫy, An Hạ đi tới chị liền nói:

-Sao hôm nay trông vui vẻ thế?

-Đi chơi đương nhiên là vui rồi!- An Hạ trả lời thẳng thắn xong rồi lại cười.

Không biết từ đâu Boss tiến tới. Dáng vẻ thong dong, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nói:

-Vậy thì cố mà phát huy như thế nhé!

An Hạ giật mình, Boss tiến tới từ lúc nào thế?

Cô đưa mắt nhìn anh. Hôm nay không phải là bộ Âu phục lịch thiệp nữa.Anh mặc một cái áo sơ mi, quần jeans trông rất thoải mái nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp ở anh. Vẫn là mùi hương gần giống của gió, nhìn anh cũngvậy…thật giống gió. Nhẹ nhàng, lành lạnh và thoải mái.

An Hạ thầm nghĩ đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Boss trong trang phục thường rồi!

Boss nhìn cô rồi quay đi nói:

- Đến giờ rồi! Lên xe thôi!

o0o

Khu du lịch YY.

Đây là một khu du lịch gần biển, không khí vô cùng mát mẻ. An Hạ sáng mắt ngó quanh.

-An Hạ! An Hạ!

Từ xa bóng dáng một chàng trai quen thuộc đang chạy về phía cô. Anh đưa tay vẫy vẫy, An Hạ cố nheo mắt nhìn.

Là Phong!

Anh xuất hiện trước mặt cô, miệng cười tươi. Mồ hôi vã ra, An Hạ đưa tay một khăn giấy, cô hỏi:

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đi theo mọi người! Anh cũng ham vui mà!

An Hạ lườm lườm người con trai ở trước mặt mình.

Boss từ đâu tiến tới, thẳng tay ném túi đồ của mình vào người cô. An Hạcố để não hoạt động trong vài giây và cô hiểu ra là anh bắt cô xách đồ.

Gì chứ? Cô là thư kí chứ đâu phải khuân vác. An Hạ chạy tới, trả lại túi đồ và hống hách nói:

-Tại sao tôi phải xách đồ chứ?

Boss nhìn cô nhướn mày. Hôm nay An Hạ uống nhầm gì rồi hay sao mà dám cãi lời anh.

-Cô không xách à?

Dũng khí ít ỏi của An Hạ cuối cùng cũng tiêu tan, cái ngữ khí lạnh lùngđó cộng cái nhướn mày làm An Hạ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.Cô ngước nhìn Boss run sợ, cười mếu máo. Cướp túi đồ từ tay anh và nói:

-À…à…không phải? Tôi thấy túi kia to hơn sợ Boss cầm nặng nên để tôi xách túi kia cho rồi Boss xách túi này.

Nếu không kìm lại kịp thời thì có lẽ anh đã bật cười thành tiếng rồi. An Hạ quả thật rất dễ bị dọa, anh cảm thấy ở cô gái này vô cùng thú vị vàkhiến anh thấy thoải mái.

-Vậy không phụ thành ý của cô, xách luôn cả hai túi nhé!

Thế là An Hạ đã được Boss cho xách hai túi đồ. Cô khóc không ra nước mắt. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.

Lướt qua cô là một cô gái với dáng người cao ráo và thân hình cực chuẩnnhư người mẫu. Lườm nguýt cô rồi lại đi, ánh mắt như vừa ghen tị, cô tacòn ném lại một câu:

-Đồ cáo già!

Nếu cô ta ghen tị thì sao không xách đi? Quả thật không biết gì mà cứ nói!

Sau khi đưa trả lại túi đồ cho anh, An Hạ mới được trở về phòng. Cánh tay cô như muốn rụng rời, An Hạ lẩm bẩm than vãn:

- Con trai gì mà mang lắm đồ thế chứ? Mình đây chỉ có một cái balo thôi!

Mọi người được đưa vào một nhà nghỉ gần đó. Tuy chỉ là nhà nghỉ nhỏnhưng vô cùng sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi phòng có một cửa sổ hướng rabiển, mùi vị mằn mặn của biển thổi vào. Không khí mát lạnh lan tỏa khắpgian phòng. An Hạ vươn người ra ngoài, nhắm mắt tận hưởng không khítrong lành.

Boss quả thật chu đáo quá!

Nơi này không nhiều người, lại khá xa thành phố. Vô cùng yên tĩnh, đâylà khu nhà nghỉ duy nhất ở gần biển nhưng không rộng lớn và sang trọngbằng những khu khác. An Hạ cảm thấy sao mình bắt đầu yêu nơi này. Lầnsau nhất định phải đưa bố mẹ và bé Bin đến đây chơi mới được!

-An Hạ ơi! Xếp đồ đi! Đừng có đứng đó mơ mộng nữa!- Chị Trang bật cười và đập vai An Hạ.

Cô cười trừ rồi xếp đồ. Mỗi phòng sẽ có ba người ở. Cô chưa biết ở cùngphòng với ai thì đã bị chị Trang và Loan- hai thư kí của Boss kéo vàocùng phòng rồi!

Trong lúc xếp đồ thì Loan lên tiếng:

-Hai chị nè! Hai chị biết gì chưa?

-Có chuyện gì à?- An Hạ tay vẫn làm, mắt ngước nhìn hỏi.

Loan phụng phịu ra mặt, nói bằng giọng rất là ấm ức:

-Nè, hai chị biết cái ả Minh Huệ ở công ty con năm nay đi với chúng ta không?

Chị Trang ra vẻ ngẩm nghĩ rồi nói:

-À! Chị biết rồi! Chị đang tức anh ách ả ta đây?

-Hai người nói gì thế?

-Trời ơi! An Hạ ơi là An Hạ! Cậu không biết gì sao?

An Hạ tỏ vẻ ngơ ngác lắc đầu.

-Minh Huệ là được mệnh danh là hoa khôi ở công ty con đực nhiều hơn cái đó! Mà ả ta đẹp cái gì chứ? Hôm nay, ả ta ăn mặc đẹp lắm để cua sếpchúng ta. Mới xuống xe mà ả ta đã lẽo đẽo theo sếp. Nhìn ngứa mắt khôngchịu được!

-Có phải là cái cô mà mặc váy ngắn màu xanh đúng không? Dáng người cao cao, thân hình chuẩn!- An Hạ chen ngang vào.

-Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng body cô ta rất chuẩn? Ủa, cậu biết cô ta sao An Hạ?- Chị Trang nhìn An Hạ ngơ ngác.

-À, ban nãy bị sếp bắt đem đồ thì hình như cô ta đi ngang qua, thấylườm nguýt ghê lắm! Còn nói tôi là đồ cáo già nữa!- Nói xong, An Hạ thởdài.

Chị Trang vỗ đùi và nói:

-Thấy chưa? Chị đã nói mà! Ả ta đâu có tốt đẹp gì! Ban nãy lẽo đẽo theo sếp, hai người biết không. Sếp không những không nhìn cô ta lấy một cái mà còn nói ở đâu ra cái con vịt này vậy! Ha ha, nghe xong mà thấy lòngnó vui vui. Cứ ỷ mình đẹp là đi “cua” trai.

-Đúng đó! Tiếc là em không được chứng kiến cảnh đó!- Loan xen vào.

An Hạ khẽ thở dài. Tự nhiên sao cô cảm giác khi nghe xong giống như cô vừa trút được gánh nặng vậy.

Cảm giác gì thế này?

Nghe cô gái đó theo Boss, lòng nặng trĩu, tim cứ nhói. Sau khi cô ta bị Boss từ chối, cảm giác thật nhẹ nhàng yên ổn…

Không! Đây không phải là do thích đâu nhỉ?

Chắc là không đâu!!!

Chị Trang và Loan lại bàn về cô gái tên Minh Huệ đó đổi mục tiêu đi theo em trai Boss, nhưng An Hạ không còn tâm trạng nào để nghe. Cô ngồichống cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi lúc lại thở dài.

Ở ngoài đó…

Có một dáng người cao ráo, đẹp đẽ. Toát lên uy quyền của đấng vương tôn. Ánh nắng hắt nhẹ lên anh, bóng anh trải dài trên cát vàng. Hai tay đútvào túi quần, vẫn là phong thái đó- thật mạnh mẽ nhưng cũng thật… antoàn và vững chắc. An Hạ thấy tim mình đập nhanh, cảm giác như lâng lâng trên mây.

Trong vô thức, chân không theo sự điều khiển của cô, liền bước ra ngoài, hai người kia nhìn An Hạ nhưng cô chỉ nói:

-Tôi ra ngoài hóng mát một chút!

Nói rồi, đoạn cô bước ra ngoài. Loan ngơ ngác nhìn rồi hỏi:

-Chị An Hạ đi đâu thế ạ?

-Muốn biết không cưng?

Loan gật đầu, chị Trang hướng mắt ra ngoài ra hiệu nhìn ra ngoài đó. Sau một giây, để não chạy được dữ liệu. Loan mới bật cười cùng chị Trang.

An Hạ nhẹ nhàng tiến tới, cảm giác có người Boss quay lại. Anh nhìn cô…

…Rồi cười.

Boss cười sao? Lòng An Hạ bỗng xao xuyến.

Cô như chìm vào nụ cười đó, không rạng rỡ nhưng sao đối với cô nó rất ấm áp. Boss lên tiếng trước:

-Ra ngoài hóng mát à?

-Dạ…vâng!- An Hạ cúi đầu lí nhí nói.

Rồi không ai nói gì, cả hai cùng hướng nhìn ra biển, sóng nhẹ vỗ vào bờrì rào. Vài con sóng lăn tăn đùa nghịch làm ướt chân cô. An Hạ ngượngngùng cúi đầu, nghịch nghịch chân cùng sóng, các ngón tay cứ chuyển động không yên biểu hiện cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng hồi hộp.

An Hạ ngồi xổm xuống, đưa tay nghịch sóng biển, từng bọt biển bắn tung lên. Đưa tay khuấy động nước biển. Biết phải nói gì đây?

Tự nhiên đi ra đây rồi không biết làm gì?

Nhưng… cũng thấy vui vui và…hạnh phúc lắm!

Sóng các lúc càng vỗ mạnh vào bờ. Gió cũng lộng lên nhiều, gấu quần củaAn Hạ đã ướt sũng. Mãi nghịch mà cô không biết rằng nãy giờ có một người con trai vẫn dán mắt nhìn cô. Cô như rực rỡ hơn trong mắt anh, nắng nhẹ hắt lên cô, trông thật đẹp. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó. Anhchỉ muốn kéo lại và ôm trọn vào lòng, mái tóc đó anh muốn đưa tay lênvuốt rồi hôn nhẹ lên đó.

Anh…

Cũng ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tay cô. An Hạ giật mình nhìnanh…Đôi mắt của anh thật dịu dàng hơn bao giờ hết. Bàn tay của anh tuylạnh nhưng sao giờ cô cảm thấy nó ấm đến thế?!

Một mùi hương nhẹ nhàng như gió xộc vào mũi cô. Đây thật sự là mùi hương của gió biển hay là mùi hương gió từ anh?

Anh trìu mến nhìn cô, anh cất tiếng:

-Đừng nghịch nữa! Ướt hết bây giờ!

Giọng nói vẫn như thế nhưng ấm áp hơn. Anh như là một con người khác-dịu dàng, trầm ấm hơn. An Hạ đỏ mặt không nói liền đứng dậy nhưng anhkhông có ý định buông tay cô ra. Anh nhìn người con gái trước mắt mình,anh như đắm chìm vào cô. Vẫn là đôi mắt sáng trong và sâu lắng đó, anhlại một lần nữa lạc vào đôi mắt đó!. Rất đẹp!

Anh mở miệng nói:

-An Hạ!....Tôi...

-Chị An Hạ ơi! Bơi thôi!- Từ trong nhà nghỉ, Loan chạy ra về phía An Hạ.

Boss thấy thế, liền buông tay cô ra. An Hạ cũng ngượng ngùng đưa tay giấu sau lưng.

Boss giờ quay lại là dáng vẻ lạnh lùng, anh bỏ tay vào túi quần bước đi. Loan tíu tít với An Hạ.

-Chị An Hạ! Bơi với em đi!

-Ừ được rồi! Để chị vào thay đồ.

An Hạ trở về phòng, thay một chiếc áo ngắn tay và quần jeans ngắn.Thoa một ít kem chống nắng lên. An Hạ lại thẫn thờ.

Boss ban nãy rất khác. Cảm giác như được che chở, thật tuyệt. Bao giờ cô mới có thể được thấy lại con người ấy?

Nhưng…

Ban nãy Boss định nói gì với cô nhỉ?

Hay là… một lời tỏ tình.

Không…không…chắc không phải đâu!!!

An Hạ tự đánh vào mặt mình, ảo tưởng quá rồi!!!

Không đời nào Boss lại đi tỏ tình với một nhân viên quèn như cô đâu!!!

Cô bắt đầu thấy mình giống các bà mẹ rồi!

An Hạ thở dài, thôi không nghĩ nữa. Vấn tóc cao lên và bước ra ngoài.

Ra ngoài được vài bước thì An Hạ sững người…

Sao tất cả mọi người đều nhìn cô thế???

Loan há hốc nhìn cô rồi chạy tới, lắc lắc tay An Hạ.

-Chị An Hạ ơi! Chị đẹp thật đó!!!

An Hạ mỉm cười:

-Cảm ơn em!

-Em nói thật đó! Chị trông rất đẹp, còn hơn cả ai đó bày đặt mặc bikini nhưng chẳng ra gì?!

Loan nói vu vơ cộng thêm cái lườm nguýt, An Hạ khẽ trách:

-Loan!

-Em nói không đúng a?

-Đang đi chơi, cố giữ hòa khí đi em!- An Hạ hì thầm.

Loan bĩu môi rồi kéo cô ra biển.

Quả thật, trông An Hạ lúc nào cũng buột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phụccông sở nhìn trông rất đứng. Lần này, An Hạ lại trông rất cá tính, dễthương. Boss từ khi cô ra, anh cũng ngẩn ngơ một lúc rồi lại nhếch môicười.

Còn cô gái mà Loan nói thì tuy cô ta rất đẹp nhưng vì có màu da bánhmật, chọn bikini không làm tôn lên màu da nên nhìn quả thật hơi…quê mùavà…chẳng ra gì! An Hạ liếc nhìn rồi thở dài.

Lấy lại tinh thần thôi!!!

An Hạ cười tươi rồi chạy xuống biển tung tăng. Không biết từ đâu, Phong tiến tới, hất nước và mặt An Hạ, vừa hất anh vừa đùa:

-An Hạ, em là con của tiên nữ nào mà đẹp thế?

-Ha ha, chắc là Chức Nữ anh à!- An Hạ bật cười.

-Không, Chức Nữ sao đẹp bằng em được!- Phong không thôi hất nước nữa, đưa vẻ mặt suy nghĩ, nghiêm túc nói.

An Hạ nghe nói mà không nhịn cười được, trông cô vô cùng đáng yêu.

Vui chơi dưới biển một lúc, ngồi bó gối dưới một cây dù. Quả thật đi du lịch là phương thức xả stress tốt nhất!

-Chào em!- Một chàng trai tiến về phía An Hạ.

Cô ngước nhìn lên, đó là một chàng trai còn rất trẻ, chắc là bằng tuổiPhong. Anh ta nhìn trông cũng rất bảnh trai nhưng đây là lần đầu tiêngặp anh ta. Chắc là nhân viên của công ty con, An Hạ cũng lịch mỉm cườichào lại:

-Chào anh!

-Anh tên là Anh Kiệt. Anh có thể được phép biết tên em không?

-Em là Trương An Hạ!

Anh ta cười tươi và nói bằng giọng nịnh nọt:

-An Hạ!!! Một cái tên rất hay.

-Cảm ơn anh!

-Em làm gì ở công ty?

-Em lúc đầu ở tổ Thảo luận nhưng sau bị chuyển qua bộ phận thư kí ạ!

Anh Kiệt gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hai người nói chuyện thêm một lúc. An Hạnhận xét anh ta là người rất hòa đồng, ăn nói có duyên và rất hài hước.

-An Hạ.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Boss từ xa tiến tới. Anh ta vội vàng đứng dậy cúi chào.

-Chào tổng giám đốc!

Đáp lại Anh Kiệt chỉ là cái gật đầu hờ hững từ Boss. Anh Kiệt đưa mắt nhìn An Hạ mà không khỏi ngạc nhiên.

Gặp sếp tổng phải cúi chào trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng còn cô gáinày... An Hạ vẫn ngồi bó gối, ngước mắt nhìn Boss như thường và lạ làBoss vẫn không phản ứng gì.

Anh Kiệt thầm thán phục cô gái, cái kiểu này một là giữa hai người có quan hệ rất gần gũi hoặc là chỉ có là mẹ của Boss thôi!

= =

Anh Kiệt đưa mắt nhìn Boss, thầm ghen tị với sự thiên vị của ông Trời.Boss rất đẹp, như vị thần Apolong, tỏa ra ánh hào quang khó cưỡng lại.Khuôn mặt góc cạnh, nét mặt, ngũ quan không thể chê vào đâu. Nhìn thậtkhó đoán định số tuổi của người đàn ông này.

Anh Kiệt thầm nghĩ...không phải sếp tổng đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy chứ?

-An Hạ, nếu không bơi nữa thì đi theo tôi!

-Đi đâu ạ?

-Cứ đi rồi biết!

An Hạ đứng dậy và nói:

-Vâng! Sếp đợi tôi vào lấy cái áo khoác.

Khi An Hạ đi, Boss liếc mắt nhìn Anh Kiệt.

Anh Kiệt bỗng thấy ớn lạnh...Anh có thể xem đây là ánh mắt khiêu khích không?

Nhưng anh đã làm gì đắc tôi với Boss đâu chứ?

Khi An Hạ quay ra với áo khoác, Boss mới bước đi. Nhìn họ thật giống một đôi trai tài gái sắc.

-Đi bộ đi!

An Hạ gật đầu. Đi bộ một quãng nhưng An Hạ vẫn không biết là đang đi đâu. Cô ngó cảnh vật xung quanh. Thật êm đềm biết bao!

Lát sau, Boss ghé vào một siêu thị gần đó. Thế là An Hạ trở thành người đẩy xe hàng bất đắc dĩ.

-Tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc nhỏ! Thức ăn do cô tùy chọn.

An Hạ hí hửng đẩy xe chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác. Chọn đủ loại thực phẩm.

Nhưng việc cô có biết nấu chúng không lại là cả một vấn đề!

= =

-A! Còn cả rượu nữa!- An Hạ bỗng nhớ ra liền chạy về phía gian hàng rượu.

Boss không nói, đi theo nhìn lướt qua các loại rượu rồi chỉ vào một chai rượu có nhãn là tiếng Pháp. An Hạ vớ lấy đọc qua đọc lại. Qua đó, côbiết được loại rượu này là loại cao cấp đã được ủ rất lâu nhưng nồng độcủa nó bao nhiêu thì cô chịu.

-Yên tâm đi! Loại rượu này có nồng độ nhẹ lắm! Lấy ba chai.

Như hiểu ý cô, Boss liền nói.

An Hạ giờ mới yên tâm đôi chút.

Một hình ảnh không đẹp mắt đang diễn ra trên đường.

Một anh chàng đang ung dung đi trước để lại cô gái với hai túi đồ còn to hơn cả người cô đi theo sau. Khuôn mặt nhăn lại đầy khó chịu.

Boss ơi!!! Làm ơn giúp tôi đi!!! Anh không tuyệt tình đến thế chứ?

TT\_TT

Đây là đưa cô đi du lịch hay đưa cô đi làm nô dịch thế?

Không chịu đâu!!!

Cô muốn đòi lại quyền của mình!!!

Cô muốn đòi lại quyền!!! Cô muốn đòi lại sự công bằng!!!

Cô cũng là cành vàng lá ngọc, thân phận liễu yếu đào tơ chứ bộ!!!

TT\_TT

Ngậm ngùi khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cũng tới nhà nghỉ, hai tay An Hạ như muốn rã ra. Cô xoa xoa cánh tay mình.

-Em sao thế?- Anh Kiệt mỉm cười cúi người hỏi.

An Hạ nhìn anh ta bằng đôi mắt ầng ậng nước mắt.

-Cánh tay của em gãy mất!

-Không sao chứ?

-Có sao lắm! Xách một đống đồ mà không sao a?!

An Hạ phụng phịu nghĩ lại ai đó vô cùng độc tài để cô xách đồ.

-Anh xoa bóp giúp em nhé?- Anh Kiệt đề nghị.

An Hạ giật mình nói:

-Không được đâu! Em với anh mới biết nhau sao mà lại để anh xoa bóp được.

-Không sao đâu! Lúc trước anh có học vài cách xoa bóp tay chân, khi bàanh bị bệnh anh cũng xoa bóp cho bà anh mà! Em không cần khách sáo thếđâu!

An Hạ ra chiều suy nghĩ. Lát sau, cười tươi, duỗi thẳng tay và nói:

-Vậy phiền anh nhé!

Anh Kiệt mỉm cười đáp lại. Không khí thật vui vẻ.

Nhưng hình ảnh đó chẳng mấy đẹp đẽ gì với ai kia. Anh cau mày, mặt sa sầm xuống, một không khí u ám đến đáng sợ bao quanh đó.

Hừ! Thật chẳng ra gì!

o0o

Buổi tối.

Gió biển mát lạnh thổi vào, mọi người chuẩn bị bày biện cho buổi tiệc ở ngoài bãi biển. Chủ nhà nghỉ cũng được mời góp vui.

Mua một đống đồ thế nhưng An Hạ để ấy chị ở công ty con và chịTrang làm thôi. Mặc dù đã có thiện ý muốn giúp nhưng chưa được bao lâuthì đã bị đá văng ra khỏi bếp.

Đợi hoài mà vẫn chưa có gì để cho vào bụng, trong khi bụng của cô đãđánh trống đòi ăn. An Hạ vớ đại chai rượu trên bàn uống cầm hơi. Nồng độ thấp nên cũng chẳng sao.

Một ly…

Cảm giác ban đầu hơi đắng nhưng lúc sau lại khá ngọt.

Hai ly…

An Hạ cảm thấy nóng ở cổ, cảm giác vô cùng khó chịu.

Ba ly…

Ồ… cũng bắt đầu dễ uống rồi đấy chứ? ^.^

Bốn ly…

Sao mọi thứ bắt đầu xoay vòng thế nhỉ? Sao có đến hai Boss và hai anh Khang Huy thế???

Không phải say rồi đấy chứ?

-Chị An Hạ! Chị sao thế?

Loan thấy sắc mặt An Hạ bỗng đỏ ửng liền vội hỏi. An Hạ cố phát âm ra từng từ.

-Chị không sao! Chị hơi mệt, chị về phòng trước đây.

-Ừ ừ chị đi nghỉ đi! Em sẽ để phần cho chị.

An Hạ loạng choạng bước đi, Loan nhìn trên bàn… trố mắt.

Chẳng lẽ chị An Hạ uống loại rượu này sao?

o\_o

Loại này…nồng độ rất nặng…

Thật ra, có một điều An Hạ không biết.

Loại rượu này chỉ có nồng độ nhẹ so với đàn ôn mà thôi!!!

Sau khi được Loan nói lại về tình hình của An Hạ, Boss tạt ngang qua phòng An Hạ.

Đưa tay mở cửa.

An Hạ đang thiếp trên giường. Anh lặng nhìn cô.

-Anh Phong, anh Phong!!!

Boss giật mình, tim bỗng hơi nhói lên…

Có phải…cô vừa gọi tên em trai anh trong giấc mơ.

-Anh Phong, anh Phong.

Không phải là anh…

Không phải là anh mà là…. em trai của anh.

Cái cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Nhói, tim anh thật sựnhói. Anh chỉ muốn lay cô dậy và hỏi cho ra. Hẫng, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong tim anh.

Boss không nói gì, vội bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại thật mạnh. Anh thật sự đang rất tức giận.

Nhưng…

Boss đã không nghe hết câu!

-Anh Phong, anh Phong!!! Tổng giám đốc, tổng giám đốc!!! Hai người đúng là hai anh em nhà họ sói gian ác, ức hiếp người khác. Đồ tư bản xấuxa!!!

## 11. Chương 11 : Hủy Bỏ

Trương An Hạ đã chính thức câu được hai con cá to.

Sau chuyến du lịch, An Hạ đã được hai vệ tinh theo dõi liên tục.

-Chị An Hạ, chị nhất định phải đồng ý với anh Khanh Huy đó!- Trong giờ nghỉ buổi chiều, Loan liền nói.

An Hạ cười rồi thở dài. Hay ho gì chứ? Cô đâu có thích ai.

-Gượm đã nào cưng! Vậy còn sếp mình bị ra rìa à?- Chị Trang vắt chéo chân, cười nói.

Boss…?

Nghe đến đó, An Hạ thoáng đỏ mặt vội nói:

-Trang, cậu nói gì thế? Tôi với tổng giám đốc có gì đâu!

-An Hạ bé nhỏ ơi! Chuyện của cậu và sếp cả công ty này ai mà không biết.

Chị Trang cười cười nói. An Hạ vụt đứng dậy.

-Chẳng có gì cả! Mọi người hiểu lầm rồi!!! Tôi phải vào nhà vệ sinh một lát.

Nói rồi cô quay vào nhà vệ sinh bỏ lại chị Trang đang bật cười ha hả.

-Chị Trang này! Chị An Hạ đã không muốn thì cho chị ấy thành đôi với anh Khanh Huy đi!- Loan thúc tay vào chị Trang.

-Em muốn sếp giết chết anh Khanh Huy thì cứ việc mai mối!

-Ối! Nhưng chị An Hạ không thích mà!

Chị Trang mỉm cười, mắt hướng vào nhà vệ sinh.

-Không phải! Chỉ là ai đó vẫn chưa nhận ra là mình đang yêu rồi!

-Haizzz, dù gì em vẫn thích anh Khanh Huy hơn! Anh ấy dịu dàng, ga lăng- Loan bắt đầu mơ mộng.

Chị Trang nhìn Loan rồi cốc đầu cô một cái và nói:

-Người ta thích An Hạ chứ đâu có thích cưng đâu mà mơ mộng!

-Ừ nhỉ! Tại sao cả chị và chị An Hạ đều có người yêu, chỉ có mình em....- Loan xịu mặt.

-Rồi sẽ có thôi! Em còn trẻ mà!- Chị Trang mỉm cười.

Còn An Hạ cứ đứng trong nhà vệ sinh. Cô nghĩ đến ai đó sau khi đi chơi về mặt lúc nào cũng sa sầm, bộ dạng vô cùng khó coi.

Rốt cuộc bị gì đây? Cô đâu có làm gì sai đâu chứ?

An Hạ cảm thấy, nhiều lúc Boss như muốn ăn tươi nuốt sống cô!

>\_

Rồi… lại cảnh ở trên biển…Boss đã nắm tay cô…

Nghĩ đến đó, vô thức trên môi An Hạ vẽ nên một nụ cười ngọt ngào. Lòng cảm thấy hạnh phúc…

Cô nhìn mình trong gương… giật mình.

Đây không phải là cô!

Hình ảnh trong gương là một cô gái với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi cười dịu dàng.

Sao cô lại cười một mình thế được!!!

>\_

An Hạ lắc đầu, tự đánh vào mặt mình.

Hít vào…thở ra.

Hít vào… thở ra.

Khi cảm thấy đã bình tĩnh, An Hạ bước ra và cúi đầu làm việc. Loan thìchỉ tít tít việc khác với chị Trang, một lát sau An Hạ cũng bị kéo vào.

Vào giờ tan tầm.

An Hạ đeo túi và đi xuống, cả ngày hôm nay…cô không gặp Boss.

Boss không đi làm sao?

-Trang, hôm nay sếp không đi làm à?- An Hạ khó khăn lắm mới thốt ra câu hỏi.

Chị Trang lại mỉm cười nói:

-Sếp đi công tác rồi!

-Hả? Đi công tác?- An Hạ ngạc nhiên.

Chị Trang cũng ngạc nhiên không kém với câu hỏi ngược lại của An Hạ.

-Chẳng lẽ sếp không nói với cậu à?

-Không!

-Sao kỳ vậy? Sếp nói với mọi người còn phân cả công việc nữa! Mà kì lại hơn là lúc đo sếp không dẫn theo bọn mình mà lại bảo một con nhỏ mớivào thực tập được một tuần đi với sếp! Mà nhìn con nhỏ trông dễ thươnglắm, da trắng, mũi cao. Nó cũng đang có ý với sếp của mình. Công nhậncon nhỏ ham trèo cao thật!

An Hạ không nói, đôi mắt trống rỗng.

Đến khi cửa thang máy mở ra, An Hạ mỉm cười chapf:

-Tôi đi trước nhé!

-Bye!

An Hạ bước ra khỏi cửa công ty, trước đã có một chiếc xe BMW màu trắng,một người đàn ông mặc Âu phục màu đen. Gương mặt tuấn tú trông rất lãngtử, đứng tựa người vào xe. Thấy An Hạ bước ra, anh mỉm cười dịu dàng, An Hạ ngạc nhiên nói:

-Anh Khang Huy?

Phải, đây là Khang Huy- một trong hai vệ tinh theo An Hạ và hiện giờ đang là phó giám đốc của công ty con dưới quyền TCB.

-Anh có thể đưa em đi ăn không?- Khang Huy cười dịu dàng.

-Như vậy có phiền anh không?- An Hạ e ngại nói.

-Không đâu, đây là thành ý của anh mà!

An Hạ cười tươi nói:

-Vâng!

Khang Huy mở cửa, cô bước vào, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Phong thấy bóng dáng An Hạ, từ trong chạy vội ra, liền gọi:

-An Hạ! An Hạ!

Nhưng đã muộn, chiếc xe của Khang HUy đã hòa cùng dòng người tấp nập trên phố.

Phong bực bội nhìn theo họ.

Lại gì nữa? Rốt cuộc An Hạ “của anh” có bao nhiêu vệ tinh đang theo dõi đây???

Không được, An Hạ không hợp với mấy người đó.

Kể cả với anh trai của anh.

= =

Một lát sau, một chàng trai tầm tuổi anh đi xe máy đời mới tới, ngó quanh ngó dọc. Anh dựng xe tiến về phía Phong hỏi:

-Anh Phong. Tôi muốn hỏi là An Hạ đã làm về chưa?

Hừ!!!

Anh chàng đó là Anh Kiệt- vệ tinh thứ hai của An Hạ. Anh Kiệt vừa mớihỏi, câu trả lời anh nhận được là cái lườm nguýt và ánh mắt rực lửa nhưmuốn thiêu chết anh từ Phong.

Anh Kiệt có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. An hem nàh Boss quả là không bình thường. Tính cách sáng nắng chiều mưa!

Anh chưa làm gì đắc tội với các bậc cao nhân mà!

Anh Kiệt nuốt nước bọt cười trừ rồi nói:

-Nếu An Hạ đã về rồi thì thôi! Tôi cũng có việc rồi, phải đi thôi.

Nói rồi, Anh kiệt lái xe đi, để lại Phong đang lầm bầm gì đó trong miệng.

Sau khi được Khang Huy đưa đi ăn xong, An Hạ về đến nhà, suốt bữa ăn AnHạ ít nói, đôilúc lại thẫn thờ giờ về đến nhà An Hạ chỉ muốn nằm ngủ.

Vào nhà, bị mẹ hỏi nhiều điều, An Hạ ngán ngẩm trả lời qua loa rồi lên phòng. Vừa mở cửa phòng, An Hạ ngạc nhiên….

Ngồi trên giường là Thu Phương- người đã bỏ đi biệt tích gần hơn hai tháng.

Thấy An Hạ, Thu Phương mỉm cười dịu dàng với cô, An Hạ nhất thời khôngphản ứng kịp. Lát sau, mới chạy đến bên Thu Phương hỏi han nhiều điều.

-An Hạ này! Thằng bé Bin.....

Bé Bin?

-Đúng rồi! Cậu về rồi thì giúp mình một việc đi!

Nói rồi An Hạ kéo tay Thu Phương xuống lầu và bế theo cả bé Bin, gọi taxi chạy theo hướng nhà của mẹ Boss.

Tại nhà họ Lâm.

Bà Lâm đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, hơi trà bốc lên quấn quyện vàokhông gian. Bà cầm vài tấm hình trên tay vừa xem vừa mỉm cười.

Tấm này đẹp thật, hai đứa ngồi gần nhau trông đẹp đôi ghê!

Ồ... còn tấm hai đứa này hôn nhau nữa! Đẹp lắm! Cái này phải bỏ vàoalbum gia đình mới được, sau này khi thằng Bin lớn lên cho nó xem bố mẹnó đã hạnh phúc thế nào ^.^

- Bà chủ! Có hai cô gái muốn gặp bà!

- Cất hình giúp tôi rồi mời họ vào.

Đó là An Hạ và Thu Phương, còn dẫn theo cả bé Bin. Thấy thằng bé, bà liền ôm chầm nó hôn tới tấp, còn An Hạ lên tiếng nói:

-Thu Phương! Bạn hãy giúp mình giải thích về thằng bé!

-À! Thưa bác, những ngày qua thật sự bác đã hiểu nhầm rồi! Thằng bé này là con của cháu chứ không phải của An Hạ và con của bác đâu ạ!

Bà Lâm đứng hình.

Một giây....

Hai giây...

Ba giây...

Bà Lâm hét toáng lên:

-Hả? Sao lại thế được!!! Sao không ai cho ta biết thế?

-Bác Lâm ơi!!! Mọi người đã cố giải thích với bác rồi nhưng bác có chịu nghe đâu.

Sau một hồi tranh cãi, bà Lâm mới chịu tin là thằng bé không phải là con An Hạ. Trong lòng An Hạ như trút được gánh nặng.

Thu Phương đưa thằng bé về nhà, thằng bé bịn rịn không muốn rời An Hạ. Mẹ cô cũng ôm chầm lấy nó không buông.

-Thỉnh thoảng con nhớ dẫn Bin qua đây chơi với bác nha!- Mẹ An Hạ nói.

-Dạ vâng!

An Hạ kéo tay Thu Phương hỏi nhỏ:

-Giờ cậu ở đâu?

-Mình ở nhà sếp mình.

-Có thật cậu không sao?

-Mình ổn rồi! Sếp rất tốt, mình tin lần này mình sẽ hạnh phúc.

An Hạ cười dịu dàng nói;

-Chúc cậu hạnh phúc!

Rồi Thu Phương kéo vali đi, An Hạ nhìn theo bóng cô mà thầm cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Thu Phương.

Sáng hôm sau.

An Hạ vẫn đi làm bình thường nhưng tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Boss vẫn đi công tác.

Cô sao thế nhỉ? Việc gì phải buồn? Đáng lẽ phải vui lên chứ?

Vui lên.

Vui lên.

….

….

….

Một giờ sau.

Không thể vui nổi!

= =

An Hạ muốn đập đầu vào tường, cô đang điên lên với thứ cảm xúc không thể định nghĩa trong cô.

Cảm giác như thế này là sao? Ai có thể lý giả giúp cô không?

Nguyên một ngày hôm nay An Hạ sống trong thẫn thờ, mọi việc giải quyếtkhông được gọn gẽ như trước. Nếu như đúng lệnh thì khi Boss đi công táccô có thể về bên tổ Thảo luận nhưng sao lần này cô chẳng thiết về tổthế?!

Sáng, chiều rồi lại tối An Hạ không nói lời nào. Lên phòng, An Hạ ngồiôm gối, đầu óc bắt đầu nghĩ mông lung. Trong đầu cô bắt đầu vang lên câu nói của chị Trang.

“Mà kì lại hơn là lúc đo sếp không dẫn theo bọn mình mà lại bảo mộtcon nhỏ mới vào thực tập được một tuần đi với sếp! Mà nhìn con nhỏ trông dễ thương lắm, da trắng, mũi cao. Nó cũng đang có ý với sếp của mình.Công nhận con nhỏ ham trèo cao thật!”

Cô cầm điện thoại, tay muốn bấm gọi cho ai đó nhưng rồi lại rút lại.

Sao thế này???

An Hạ ngẩm nghĩ, cô biết Boss đến giờ cũng đã tròn sáu tháng rồi! Nhanh thật!

Nhưng…

Mà cô gái đó… đã đi cùng Boss. Hai người đó…. Đang làm gì???

Không!

Lại nghĩ lung tung rồi!

>\_

Nhưng cô muốn gọi cho Boss.

Nên gọi hay không?

Gọi hay không?

Gọi rồi nói gì? Muốn hỏi thăm Boss khỏe không á?

Hix, lí do gì mà củ chuối quá!!!

Không được!

Sau một hồi phân vân cuối cùng cũng có cớ để gọi. Dùng tay bấm số, timAn Hạ đập thình thịch, sau tiếng tút ngân dài thì đầu dây bên kia vanglên một giọng nói với ngữ khí lạnh lùng:

-Alo!

-Chào…tổng giám đốc!

-An Hạ?

-Vâng!- Cô lí nhí.

-Tôi muốn hỏi bản kế hoạch tuần trước mà bên tổ Thảo luận đưa sếp để đâu ạ?

-Cô đang tăng ca?

-Dạ không, nhưng ban chiều tôi tìm không thấy nên muốn hỏi.

-À, trên kệ tủ ấy!

-Vâng!

An Hạ phục tài năng nói dối của mình, nói không chớp mắt.

Bản kế hoạch tuần trước gì chứ?

Cô đã hoàn thành nó từ tám kiếp rồi.

= =

Nhưng sao nghe giọng ai đó, cô bỗng thấy vô cùng hạnh phúc. Lòng tràn ngập vui vẻ.

Nhưng…

Đầu dây bên kia bỗng có tiếng một cô gái kêu.

-Tổng giám đốc ơi!!!!!!!!!!

Giọng nói nhỏ nhẹ, kéo dài chữ cuối làm An Hạ rùng mình.

Bây giờ đang là buổi tối.

Chẳng lẽ… Boss đang ở… chung phòng… với cô gái đó sao???

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu An Hạ.

Cảm giác khó chịu lại thế chỗ cho cảm giác vui vẻ ban nãy. Hừ! Thật là quá đáng mà!

Đi với cô gái thực tập… mà có thể…đang ở chung phòng.

Đáng ghét!!!

An Hạ bắt đầu cảm thấy bực bội.

-An Hạ nè…!- Boss lên tiếng định nói gì đó.

Nhưng đáp lại anh là tiếng “tút” ở đầu dây bên kia. Cúp máy rồi sao?

Chắc cô gái này đang giận rồi!!!

An Hạ ném điện thoại xuống, vùi đầu vào gối. Mặt phụng phịu… Gì chứ? Đivới thực tập sinh rồi, chỉ là xinh hơn cô thôi mà mặc dù cô chưa thấymặt.

Boss đáng ghét!!!

Bỗng nhiên, An Hạ buột miệng nói:

- Đàn ông đều như nhau cả thôi! Chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tại nhà họ Lâm.

Bà Lâm ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ theo một cách “nghiêm túc”

Thật sự bé Bin không phải con An Hạ?! Thế mà mình đã hy vọng biết bao!!!

Haizzz, chán quá!!! Vậy mà bà đã tốn công thuê người theo dõi, mua chuộc bảo vệ của công ty Boss, cho người lên tít tận mười để chụp hình làm kỷ niệm cho cháu thế mà…

Bà Lâm ngán ngẩm lắc đầu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Lâm với tay cầm lấy ống nghe.

…

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ tầm tuổi bà.

…

Khuôn mặt bà Lâm trở nên thảng thốt, lo sợ.

o0o

Tại nhà hàng.

Bà Lâm khuôn mặt lo lắng, tỏ vẻ như mình là người có lỗi. Những ngườicòn lại thì vô cùng khó hiểu về cuộc gặp mặt bất ngờ này, mỗi người mỗisuy nghĩ, mỗi biểu cảm khác nhau.

An Hạ: tay bấu chặt lấy nha. Hix, sao mình không dám nhìn Boss thế này.Tự nhiên cảm thấy ngượng quá nhưng…không biết lý do tại sao.

>\_

Mẹ An Hạ: mặt tươi cười. Gia đình bên đó gọi ra đây làm gì nhỉ? Chắc là để bàn về hôn sự đây mà!!! ^^

Boss: dáng vẻ thong dong. Mình ra đây làm gì nhỉ? Ô… còn cô gái kia sao lại cứ thu mình sợ sệt như mình sắp ăn thịt thế nhỉ?

Hai ông bố: khó chịu. Rốt cuộc ngồi đây làm gì? Về đánh ván cờ còn hay hơn.

= =

Bà Lâm cố điều hòa nhịp thở, nặn ra một nụ cười mếu máo, nói:

-Chị Trương, uống nước đi!!!

-Ừ, cứ để đó, chị Lâm gọi ra đây không biết có chuyện gì?- Mẹ An Hạ tươi cười nói.

Nụ cười bà Lâm bỗng chốc đông cứng trên môi rồi tắt hẳn. Bà bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Tôi xin nói thẳng…

-Vâng mời chị!

-Ngày trước, tôi còn lầm tưởng bé Bin là con của An Hạ và thằng Nguyên nhưng giờ không phải…

Nghe đến đó, Boss bỗng nhướn mày, biểu cảm cho thấy người này vô cùng khó chịu.

Bà Lâm dừng một lúc quan sát biểu hiện của từng người rồi nói tiếp:

-Và nếu giữa hai đứa nhỏ cũng không có tình cảm gì vậy thì… vậy thì…chúng ta hủy bỏ mối hôn sự này đi. Cứ coi như là làm theo ý bọn trẻ.

Im lặng...

Một bầu không khí im lặng thoáng chốc trở nên nặng nề hơn bao quanh họ, vẫn chưa hiểu được lý do tại sao. Bố Boss lên tiếng:

-Bà nó à! Sao bỗng dưng đổi ý vậy? Bà lúc trước thích hai đứa nhỏ thành một đôi lắm mà.

-Ừ, nhưng giờ tôi thấy hai đứa nó không thích như vậy, những người làmcha làm mẹ như chúng ta đâu có thể miễn cưỡng tình cảm của bọn chúng.

An Hạ ngẩng mặt lên, cô như không tin vào tai mình. Cảm xúc nhất thời trở nên hỗn loạn, không định hình được.

Sao bỗng chốc mọi thứ thay đổi nhanh thế???

Cô đưa mắt liếc nhìn Boss, mặt anh không một chút biểu cảm gì khác lạ.Vẫn lạnh lùng, bàng quan như thế nhưng nếu An Hạ chú ý vào đôi mắt đóthì sẽ thấy đôi mắt đang dậy sóng, xung quanh như che phủ một lớp sươngmỏng nên khó mà định được cảm xúc.

Mẹ An Hạ im lặng, lần đầu cô thấy bà im lặng trước một chuyện như vậy, cô còn tưởng bà sẽ làm loạn lên nữa chứ.

-Thôi thì, coi như hai gia đình chúng ta vẫn là bạn bè, còn An Hạ vớithằng Nguyên nhà tôi vẫn là bạn, được chứ? À... hay nếu bà muốn tôi sẽtổ chức ngày cho An Hạ gặp thằng con thứ của tôi, nó cũng rất được, tính tình vui, hiền lành, còn...

-Khỏi!- Bà Trương bỗng đứng dậy, ngắt ngang lời mẹ Boss., mặt vô cùng hình sự.

Bà cầm tay An Hạ, nhìn gia đình Boss. Bà Lâm chẳng thể nói gì trước ngữ khí và khuôn mặt đó, An Hạ nói khẽ:

-Mẹ à! Mẹ sao thế?

Nhưng bà Trương vờ như không nghe, nói ông chồng mình đứng dậy, trước khi quay đi mẹ cô còn nói:

-Cảm ơn những điều mà bà nói nhưng lần sau, nếu có muốn quyết định gìvề hạnh phúc của con cái tôi mong bà hãy xem xét kỹ trước khi đưa raquyết định, đừng để chúng tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Tôi mong sẽkhông có chuyện này lần hai. Chào bà!

Rồi bà kéo tay An Hạ đi, cô không kịp phản ứng nên bị mẹ lôi đi xềnhxệch, An Hạ ngoảnh lại thấy Boss nói gì đó với bố mẹ rồi cũng quay đi.An Hạ vẫn không thể hiểu được chuyện vừa mới diễn ra.

Điều gì làm mẹ Boss thay đổi ý kiến???

Còn bà Lâm vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng gia đình An Hạ quay về. Bàkhẽ thở dài, tưởng như khi nói ra đã trút được gánh nặng nhưng sao lòngvẫn day dứt, nặng trĩu thế này. Bà đưa mắt ngước nhìn rồi thầm nghĩ.

An Hạ, bác có lỗi với cháu nhiều lắm! Bác xin lỗi nhưng bác không thểlàm khác được! Làm sao mà bác không nhận ra là cháu và thằng Nguyên đãdần có tình cảm với nhau chứ, chỉ là tình cảm nảy sinh không đúng lúc và nó trở nên tội lỗi.

Về đến nhà, An Hạ thả người ngồi trên ghế sofa, mẹ cô giờ mới tỏ rõ sự bực bội nói:

-Gia đình bên đó thật quá đáng! Đã nói là cho hai đứa đến với nhau vậymà giờ lại đổi ý, kiểu này thì chẳng phải khác gì xem thường gia đìnhmình sao? Đúng là thật chẳng ra gì cả!!!

-Bà à! Có thể bên đó có chuyện gì khó nói sao?- Bố cô nhẹ nhàng nói.

-Có gì khó nói chứ? Mà nếu có thì có liên quan gì đến chuyện tụi nhỏ đâu!

-Thôi mà bà! Với lại hai đứa nó cũng không thích bị gán ghép với nhau. Thả ra để nó tự tìm người thích hợp ình.

Bà Trương lườm ông chồng mình một cái rồi nói:

-Chờ tìm người thích hợp chắc đến lúc tôi chết cũng không có cháu đểbồng mất!- Nói rồi quay sang An Hạ nói- An Hạ, con không cần tiếc gì cả, mẹ sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn thế!

-Thôi mẹ! Con còn trẻ chuyện đó từ từ tính sau mà!

-Không được! Sao lại tính sau được!!!

An Hạ đứng dậy và nói:

-Con không muốn bàn cãi với mẹ về vấn đề này thêm một chút nào nữa! Hạnh phúc của con mẹ hãy để tự con quyết định đi!

Nói rồi, An Hạ quay lên phòng, thả người nằm dài trên giường. Tắt hếtđèn chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ còn sáng với chút ánh sáng mập mờ.

Trằn trọc nãy giờ An Hạ vẫn chưa thể ngủ được. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Đã hủy bỏ mọi chuyện với gia đình Boss, đáng lẽ ra cô phải vui chứ nhưng sao lòng cứ cảm thấy khó chịu thế này... bỗng không biết người kia nhưthế nào, và....nhớ một ai đó.

Nhớ...

Một khuôn mặt với ngũ quan tuyệt đẹp, đôi lông mày hay nhướn lên và biểu cảm duy nhất ở người đó.

Bỗng nhiên thấy nhớ ai đó... tim rung lên từng hồi thổn thức.

Nhà Boss.

Anh nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Về chuyện ban nãy, về cô gái với đôi mắt to và có ánh nhìn sâu tận đáy con tim, anh đã từng lạctrong đôi mắt đó. Về nụ cười rạng rỡ ánh mai, về sự run sợ như một conthỏ bị con sói bắt và chỉ chờ đến phút bị sói ăn sạch mà thôi!

Anh biết rằng... anh đang nhớ về cô.

Đôi môi bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, đậm vị ngọt ngào.

Anh cũng vậy...anh đang nhớ...

Và cứ thế, đêm dần lặng lẽ trôi qua trong luồng suy nghĩ không bao giờdứt. Cứ thế âm thầm đi để nhường chỗ cho ngày nhưng đêm còn mang theo cả những nỗi nhớ khôn nguôi, những tâm tình mãi không thể tự mình lý giải.

## 12. Chương 12 : Thay Đổi

Chuyện gia đình nhà họ Lâm thay đổi ý kiến đã trôi qua dược ba ngày, nhưng với An Hạ mọi chuyện chỉ như vừa mới diễn ra hôm qua, đã sống trong vị trí“con dâu tương lai của nhà họ Lâm” cũng được một quãng thời gian bây giờ bỗng chốc mọi thứ thay đổi đột ngột, An Hạ lại cảm thấy trống vắng mộtcái gì đó. Cô thấy mình thật lạ, lúc đầu thì một mực phủ nhận nhưng đếnkhi mọi thứ thay đổi theo ý mình thì lại vô cùng hụt hẫng.

Còn Boss… anh vẫn thế. Lạnh lùng, dường như việc cô sẽ là vợ anh hay không đối với anh cũng không quan trọng.

Gì chứ???

Cô cũng là cành vàng lá ngọc của bố mẹ cô chứ, cô cũng là con gái cũngphải cho cô một cái gì đó để tỏ ra là sự kiêu kỳ của con gái chứ?!

>\_

Mẹ cô…. Phải nói là bà rất tích cực trong việc tìm kiếm con rể tương lai mặt dù An Hạ hết sức phản đối.

= =

Sau chuyện vừa xảy ra, An Hạ không thể nói chuyện bình thường với Bossnhư trước, cô cảm giác như sự ngượng ngịu đã trở thành khoảng cách củahai người. An Hạ thở dài… bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn. AnHạ mở ra, là Anh Kiệt, điện thoại lại rung lên lần nữa. Khỏi nói cũngbiết đó là ai, đương nhiên là anh Khang Huy rồi.

Dù cô có ngốc hay ngây ngô cỡ nào thì cũng không thể không nhận ra làAnh Kiệt và Khang Huy đã thích cô và đang trên đà thực hiện kế hoạch“cưa đổ” người đẹp. Lại là tin nhắn hẹn cô đi chơi! An Hạ ngán ngẩm từchối từng người mộ.

Người ta nói đàn ông khi chưa yêu thì luôn tỏ ra hào phóng, galant chovừa lòng phái nữa nhưng trong lòng bấm rứt không yên, tiếc lắm. Nhưngkhi yêu nhau rồi mới thấy rõ bản chất như thế nào! Và thế giới con traitrong mắt An Hạ trước đây thì tên nào cũng như tên nào, xấu người và xấu nết như nhau. Nhưng đối với vài trường hợp đặc biệt thì chỉ được đpẹngười nhưng nết thì phải nói là…. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời!Nhưng từ khi gặp Boss… suy nghĩ của cô có chút… đổi khác.

>\_

Tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên. An Hạ chăm chú bấm bấm mà khongbiết có một bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến về phía cô, anh đút tayvào túi quần, cất giọng hỏi:

-Đang nhắn tin cho ai thế?

An Hạ không ngẩng lên, tay vẫn bấm, miệng thì trả lời như một cái máy:

-Là Anh Kiệt ấy mà! Anh ấy rủ đi chơi!

Khi gửi tin nhắn xong, An Hạ ngẩng lên và biểu cảm đầu tiên là tròn mắt, hai con ngươi muốn rớt ra, tiếp theo là muốn rút lại lời nói. Bossnhếch môi cười rồi hạ giọng nói:

-Nhắn tin trong giờ làm việc! Trương An Hạ, cô giỏi nhỉ?! Tháng này trừ lương.

An Hạ xịu mặt. Hix, lại bị trừ lương. Đừng đùa chứ???

-Đưa điện thoại đây!- Boss ra lệnh.

An Hạ ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cớ gì cô phải đưa điện thoại chứ? Bị trừ lương chưa đủ hay sao mà giờ muốn quản cả điện thoại của cô. An Hạ bựcbội không đưa nhưng Boss đã xòe tay ra chỉ chờ đón lấy cái điện thoại từ tay An Hạ.

Hứ, tôi không thích đưa!!!

-Đưa điện thoại đây!- Boss lạnh lùng lặp lại lần nữa.

Nhưng An Hạ hất mặt đi nơi khác không thèm nói cũng chẳng đưa.

-Nếu cô không đưa thì tháng này không lương.

Nghe xong hai chữ “không lương” An Hạ liền đặt điện thoại vào tay Boss như một cái máy.

Làm ơn đừng ác thế chứ??? Tháng này sinh nhật bố cô, cô muốn tặng bố một món quà từ chính tiền lương của mình. Làm ơn tha cho cô, đừng cho tháng này không lương!!!

TT\_TT

Hix, Boss bá đạo!!! Boss bá đạo quá đi!!! Điện thoại của mình…..

Boss sau khi nhận được thì nở nụ cười đắc thắng. Nụ cười đó đối với AnHạ thì được coi là cười đểu…. Boss quay đi và quăng lại đằng sau câunói:

-Tôi tịch thu cho đến khi hết giờ làm!

An Hạ nhìn theo chiếc điện thoại ở trong tay một kẻ vô cùng bá đạo, độc quyền.

TT\_TT

Điện thoại ơi! Mong em sẽ an toàn, ôi “dế yêu” của chị, tội nghiệp em!!!

Mong sao Boss đừng ném “dế yêu” của mình vào một cái xó xỉnh nào đó.

TT\_TT

Trong phòng Boss.

Anh nhìn chiếc điện thoại màu trắng trong tay mình, bất chợt mỉm cười.Dám nhắn tin cho người khác sao! Đừng hòng làm điều đó trước mặt anh!

Boss bỗng mở khóa bàn phím, cô gái này không thèm cài mật mã luôn. Anhđang làm một việc mà được coi là xâm phạm đời tư người khác… đọc tinnhắn.

Nhưng… điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn của… một cái tên là “AnhKiệt”, vẫn là dai dẳng mời mọc cô. Boss thoát ra không thèm trả lời. Đặt điện thoại bên cạnh và làm việc.

Trái ngược với ý nghĩ của An Hạ, Boss rất trân trọng, nâng niu cái điện thoại. Tiếng nhạc bài Com in with the rain lại vang lên, tên người gọi vẫn là Anh Kiệt. Boss không để ý, tiếp tục làm việc.

Một cuộc gọi nhỡ.

Năm phút sau… thêm một cuộc gọi đến. Không bắt máy.

Hai cuộc gọi nhỡ.

…

Ba cuộc gọi nhỡ.

…

Bốn cuộc gọi nhỡ.

…

…

Năm cuộc gọi nhỡ.

…

Đến cuộc gọi thứ sáu, thì Boss bắt máy, nhưng không nói. Nếu nói đúnghơn thì không kịp nói gì thì Anh Kiệt đã liến thoắt ở đầu dây bên kia.

-An Hạ, sao em không trả lời điện thoại của anh? Cả tin nhắn nữa! Em đang có chuyện gì sao? Em có thể đi ăn với anh không! Anh nhớ em vàmuốn gặp em lắm.

Boss vẫn im lặng không nói, tay kia lăn lăn con chuột trên một danh sách dài.

Đây rồi…. anh ta tên họ là Trần Nguyễn Anh Kiệt, năm nay vừa bằng tuổiPhong. Tốt nghiệp trường đại học X, là một trường đại học hạng ba, họcgiỏi.

Anh ta vẫn đang nói nhưng không thấy người kia trả lời liền dừng lại hỏi liên tục. Boss thấy nhức cả đầu liền lên tiếng:

-Tôi là Lâm Vũ Nguyên!

Con người này có một khả năng thiên bẩm là chỉ nói một câu đơn giản, với năm chữ mà có thể giết chết một con người chỉ với tốc độ trong ba giây. Một giây đứng hình, giây thứ hai thì cho não chạy dữ liệu nhanh hết mức có thể và giây cuối cùng là… lăn ra chết vì bị dọa.

Ở đâu đó bên kia, có ai đó đang đứng hình, miệng há to, không tin vào tai mình. Boss vẫn tiếp lời.

- Cậu là Trần Nguyễn Anh Kiệt! Bên đó công việc ít lắm hay sao nhàn rỗi gọi điện cho An Hạ? Hay là…

“Tút! Tút!”

Boss chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài. Anh nhếch môi cười.

Còn Anh Kiệt thì ôm điện thoại. May mà anh không bị yếu tim nếu không bị Boss dọa chết mất!!! Sao… sao Boss lại cầm điện thoại của An Hạ.

Đúng là, ban đầu anh đã nghi ngờ rằng hai người đó có gì là lạ rồi! AnhKiệt đưa ra kết luận rằng mối quan hệ của hai người đó không hề bìnhthường.

Thế là, từ giây phút suýt chết đó Anh Kiệt đã đưa ra quyết định là rút quân về. Bởi anh còn muốn sống tiếp nuôi mẹ già nữa!

Giờ tan sở.

An Hạ thu dọn mọi thứ trên bàn rồi vào nhà vệ sinh. Lúc quay ra thì thấy điện thoại đã ở trên bàn, An Hạ mừng rỡ chạy tới. Điện thoại nhấp nháybáo có tin nhắn, An Hạ mở ra xem… đó là tin nhắn từ Boss.

“Nếu lần sau còn vi phạm nữa thì đừng trách tôi phải áp dụng biện pháp xử lí đặc biệt.”

An Hạ đọc xong bĩu môi. Gì mà biện pháp xử lí đặc biệt chứ?! Có cho vàng cô cũng không có lần sau đâu! An Hạ không xóa tin nhắn chỉ thoát ra vàcho điện thoại vào túi xách rồi ra về.

o0o

Nếu nói cuộc sống là một vòng tuần hoàn thì những mối quan hệ của conngười trong đó cũng có thể xem là một vòng tuần hoàn. Mỗi ngày như thế,con người ta lại gặp nhiều người khác nhau, nhiều tính cách khác nhau.Những người đó, một cách nào đó vô hinhg bước vào cuộc sống của conngười ta hôm nay và sẽ là phần tử cần và quen thuộc trong mảnh ghép cuộc sống đang còn dang dở ngày hôm sau.

Bạn có thể tưởng tượng nó giống như vòng quay của kim đồng hồ, quay đinhững vị trí khác nhau rồi về lại số 0 rồi lại bắt đầu xoay một vòngmới.

An Hạ cũng không ngoại lệ, một ngày cô có thêt gặp nhiều người, có thểlà nam hoặc nữ, già hoặc trẻ. Có thể những người đó sẽ là thành phầntrong cuộc sống của cô hoặc có thể chỉ mãi là người dưng.

Nhưng…

Hiện bây giờ đây có một vài sự đổi khác trong các mối quan hệ xã hội của cô. Một ngày cô gặp đa phần là nam mà tất cả đều là đàn ông chưa vợ,hậu thuẫn rất lớn.

= =

Và không lý gì An Hạ không đoán ra chuyện này do ai làm ra…. Đây là thành quả làm việc chăm chỉ và không ngừng nghỉ của mẹ cô.

>\_

Và…

Hiện giờ cô đang phải ngồi xem mắt từng anh chàng một.

…

“Đi mà con, mẹ lỡ hẹn người ta hết rồi!”

An Hạ lạnh lùng đáp:

“Mẹ hẹn thì mẹ tự đi đi”

“Con không đi thật sao?”

“Không!”

“Đi mà An Hạ, mẹ chỉ lo cho tương lai của con thôi mà! Đi mà con!!! Thương mẹ đi, đi ẹ nhờ đi mà!”

“Mẹ à, con nói rồi! Con còn trẻ, chuyện đó hẳn tính sau mẹ à!”

An Hạ không thèm nói, tắt TV, cầm tờ tạp chí lên mà đọc, không buồn để tâm.

“An Hạ…”

“Không!”

Sau một hồi mè nheo, bà không nói nữa. Im lặng đến bất ngờ, An Hạ thấylạ…nhưng sau khi nhớ lại… An Hạ hoảng hốt, vội vàng lên tiếng.

“Mẹ à…”

Nhưng… đã muộn.

…

“ Ông ơi, ra xem này! Con gái ông không thương tôi chút nào cả! An Hạ ơi. Sao con nỡ làm thế? Con không thương mẹ sao? Huhu….”

Bà Lâm khóc lên như một đứa trẻ. Thế là, bố An Hạ chiếu cố xuống thăm và nói:

“An Hạ à, mẹ con bảo con làm cái gì thì làm đi! Con không nghe thấy mẹ à?”

An Hạ nghẹn lời, lát sau mới lắp bắp được vài chữ.

“Con…đi…con đi…Được chưa?”

Nghe An Hạ nói xong, bà Lâm cười toe toét và sửa soạn cho cô thật đẹp và đẩy cô đi đến một quán café có cách bài trí khá đẹp.

Thế là cuối tháng chín đầu tháng mười thời tiết se lạnh, mưa phùn giăngmắc khắp nơi. An Hạ phải mặc một chiếc váy ngắn, lạnh đến thấu xương. An Hạ giờ chỉ muốn đập đầu mà chết.

…

Xem mắt nãy giờ đã được ba người. Một người thì là giám đốc công ty công nghệ, vừa vào đã hỏi cô nào là máy tính, thiết kế phần mềm, blah blah…An Hạ vừa mới gặp anh ta là hồn bay phách lạc.

= =

Người thứ hai thì phó giám đốc công ty thiết kế nội thất. Mà nếu nóithiết kế nội thất cần một tâm hồn lãng mạn thì quả không sai. Anh ta ban đầu nói chuyện rất dịu dàng bình thường, An Hạ mừng một chút nhưng khithân rồi thì anh ta nói một tràng về tiểu thuyết lãng mạn. Nào là Romeovà Juliet, rồi nào Đồi gió hú,…và một vài câu truyện tình bất hủ. An Hạnghe mà chóng cả mặt. Liền cười trừ và nói còn đợi một người nữa anh tamới rời đi và còn nói hẹn gặp lại lần sau. Cầu Trời đừng cho cô gặp lạianh ta thêm lần nào nữa. Cô thà đi tu còn hơn phải kết duyên với haingười mới nãy.

TT\_TT

Người thứ ba thì cũng chẳng bình thường hơn chút nào. Là tên công tửkhông lo làm ăn chỉ biết ăn chơi trác táng, đầu tóc dựng đứng, nhuộm màu vàng chói hết cả mắt. Mới nhìn thôi mà An Hạ chẳng muốn nói chuyện rồi.

Mẹ ơi, mẹ không thể tìm cho con một người bình thường hơn được sao? Kiểu này con thà ở giá còn hơn.

TT\_TT

An Hạ úp mặt lên bàn, tách café của cô trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. An Hạ thầm rên rỉ:

-Còn ai nữa không trời?

-Còn một người nữa!- Giọng một chàng trai trầm ấm vang lên.

An Hạ quá quen với giọng nói này rồi, cô ngẩng mặt lên. Thì đã thấy nụcười thường trực trên môi anh rồi, anh vẫn thế, dịu dàng đầm ấm… Phong-cơn gió nhẹ nhàng.

-Sao anh lại đến đây?

An Hạ không giấu được ngạc nhiên hỏi.

-Anh đến xem mắt mà!

-Nhưng mẹ em…

Phong kéo ghế ngồi, gọi một ly café rồi mỉm cười nói:

-Anh biết em nghĩ gì nhưng đừng lo, anh tạo hồ sơ giả mà. Hình thì chỉcần photoshop lại là xong. Anh nói trong đó anh là con trai của gia đình nhà họ Hoàng, nhưng hình như mẹ em không biết rằng con trai nhà bên đómới chỉ được có năm tuổi, haha!

An Hạ lườm lườm Phong. Cô thật hết nói nổi! Đúng là anh em mà! Đều cáo y chang nhau.

-Anh thôi đùa đi! Em đang mệt đây!

-Anh không đùa mà!- Phong nói kèm theo nụ cười hì.

An Hạ nhìn anh, uể oải nói:

-Phong, đừng đùa nữa! Em đang rất nghiêm túc đây!

-An Hạ, anh cũng đang rất nghiêm túc.

An Hạ giật mình vì ngữ khí của anh, cô ngẩng nhìn anh và đập vào cô làđôi mắt đầy cương quyết, nghiêm túc của anh. Đây có phải là Phong củamọi khi không? Nhãn thần vô cùng khác mọi khi, không còn nụ cười củangày thường. Lời nói cũng trở nên có uy và lực hơn.

Cô tin…anh thật sự nghiêm túc.

Anh vẫn nhìn cô. An Hạ, anh đã từng vụt mất cô gái mà anh đã từng yêu,lúc đó cả thế giới của anh như chìm vào bóng đen của sự cô đơn. Rồi ngày em đến, như ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc sống ảm đạm của anh, anhtự hỏi ông Trời rằng có phải ông đang cho anh thêm cơ hội làm lại không? Nên vì vậy, dù có thế nào anh vẫn phải cho em biết rằng…

Anh đã yêu em!

Anh đã yêu em, An Hạ!

Lần này, anh sẽ quyết giữ lại em bên anh bằng mọi giá dù cái giá phảitrả lại đắt đến cỡ nào anh cũng cam. Chỉ cần được ở bên em, là anh chấpnhận mọi thứ.

-Phong…- An Hạ thốt tên anh khó nhọc.

-An Hạ, chắc em hiểu điều anh đến đây là gì rồi! Anh không giống nhữngngười kia, điều anh muốn nói lúc này chắc em đã hiểu. Cũng giống nhưđiều mà anh trai anh giành cho em vậy.

-Em không hiểu?- An Hạ lắc đầu.

Phong cười nhẹ, chậm rãi thốt ra từng từ:

-Em không hiểu hay không muốn hiểu? Hay để anh nói thẳng với em nhé! Trương An Hạ, anh…

-Không! Em hiểu, em hiểu rồi!- An Hạ cắt ngang.

Đương nhiên, nãy giờ anh nói thì cô đã hiểu anh định nói gì với cô,nhưng cô luôn cố chối từ nó. Nói đúng hơn là cô đã nhận ra tình cảm củaPhong từ rất lâu, cô đâu có ngây thơ đến mức anh đã biểu hiện như thế mà lại không nhận ra chứ! Cô không hiểu sao cô dễ dàng nhận ra tình cảmcủa anh như vậy. Thật khó khăn khi đứng trước tình cảm của anh.

Ông tơ bà nguyệt đang trêu ngươi cô chăng?

Cả hai im lặng một hồi lâu. An Hạ không biết rằng bao lâu đã trôi qua trong sự im lặng đó. Cái im lặng đó đè nặng lên tim cô.

-Vậy thì tốt! Nếu em hiểu thì cũng hãy hiểu cho rằng anh không muốn nói nhiều! Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ theo đuổi em và không nhườngcho ai cả. Anh sẽ làm cho đến ngày em sẽ yêu anh.

An Hạ khó khắn đáp lại:

-Anh Phong à! Cảm ơn… tình cảm của anh… dành cho em… nhưng…

-Em không cần nói gì cả! Anh đã quyết rồi!

Phong cắt ngang lời cô nói. Liền đứng dậy và mỉm cười dịu dàng, nụ cười đầy ấm áp, anh nói:

-Chắc buổi xem mắt đến đây là đủ rồi nhỉ? Anh về trước!

Nói đoạn rồi anh quay đi, để An Hạ một mình, hai tay bấu chặt lấy nhau.Hơi thở dồn nén ở phổi càng lúc càng đè nặng. Lát sau, cô mới thở dàirồi quay đi.

## 13. Chương 13 : Boss Ghen

Một buổi sáng của những ngày đầu tháng 10.

Khí lạnh giăng mắc ở mọi khoảng không gian, bầu trời được bao phủ bởimột gam màu xám xịt, u buồn. An Hạ chân vô thức bước trên con đường quen thuộc đến công ty, đầu óc nghĩ mông lung.

Phong- anh đã cho cô một câu nói quả thật là… việc cô đang nghĩ là muốntừ chối anh. Nhưng nói thế nào đây? Ngữ khí của anh đã làm cô phải runlên… giống như Boss. Đúng là anh em!

-Chào em, An Hạ!- Phía sau cô vang lên giọng nói quen thuộc.

An Hạ giật mình trong một thoáng, cô quay lại nặn ra một nụ cười ngượng ngạo và nói:

-Chào anh Phong!

Anh mỉm cười dịu dàng, vẫn là phong thái thường ngày. An Hạ lòng khôngkhỏi thắc mắc, đâu mới là con người thật của anh. Là một chàng trai vớinụ cười dịu dàng, hiền hòa hay là nhân bản của Boss. Điều gì ẩn sau nụcười ấy?

Từ sau hôm qua, suy nghĩ của An Hạ về anh trở nên khác hơn nhiều. Cônhận ra rằng lâu nay cô luôn lầm tưởng rằng cô luôn hiểu anh nhưng thậtsự không biết, không hiểu gì về anh cả!

-Trời lạnh sao em lại mặc phong phanh như thế?- Phong ân cần hỏi.

An Hạ nhìn xuống, cô ăn mặc rất kín rồi đấy chứ! Chỉ là áo khoác của côkhông được dày lắm thôi vì cô nghĩ trời cũng không quá lạnh lắm. Phongbước tới, ân cần sửa lại áo khoác cho cô. An Hạ chợt đỏ mặt, cúi đầukhông nói. Mọi thứ như dừng lại trong khoảng thời gian đó.

Phong nhìn An Hạ bằng ánh mắt âu yếm, xin hãy để anh được dang rộng vòng tay bảo vệ anh. Hãy để anh là người được ở bên cạnh em chứ không phảilà anh- trai- anh. Chỉ với hai từ “anh trai” mà chính bản thân anh đã có nhiều điều thua thiệt cũng chỉ bởi là “anh trai” quá giỏi. Anh biết,bản thân anh không thể so sánh với anh trai anh. Anh chỉ là con riêngcủa bố anh và chính anh cũng nên cảm thấy rằng bản thân mình may mắn vìđược mẹ của anh trai yêu thương như con ruột, bà không thiên vị cũngchẳng yêu thương ai hơn, tấm lòng nhân ái của bà quá cao và dường nhưtrong bà chẳng có cái định nghĩa khoảng cách giữa “con ruột- con riêng”. Mẹ anh, là người tình riêng của bố của anh. Mối quan hệ của hai ngườichẳng được ai thừa nhận cũng như sự ra đời của anh cũng chẳng ai muốn.Chính mẹ của anh trai anh cũng đã từng không muốn nhìn mặt anh, cái ngày mà mẹ anh mất cũng chính là cái ngày anh được chào đời. Mình anh bơ vơgiữa dòng đời khi chỉ còn đỏ hỏn. Rồi mẹ anh trai anh nhận anh về nuôi,cái thứ tình cảm được gọi là tội nghiệp cũng dần chuyển thành yêuthương. Vì thế, từ đó trong nhà họ Lâm luôn có sự phân biệt về địa vị và gia thế của anh với anh trai anh. Anh trai anh luôn tài giỏi về mọimặt, còn anh thì chỉ và một kẻ lép vế dưới cái bóng quá lớn của anh trai anh. Nhưng anh chấp nhận, anh chỉ muốn là một thứ nhỏ bé dưới cái bóngcủa anh trai anh. Rồi đến ngày, cô gái anh yêu đến, anh muốn thổ lộ lòng mình dù khoảng cách về tuổi tác trở thành vật cản giữa anh và người đó. Nhưng điều đó có là gì, đau đớn hơn khi biết cô là người được định làhôn phu của anh trai anh. Anh vẫn nhớ mãi đôi mắt của cô khi nói về anhtrai anh: nó sáng long lanh, đầy ấp sự yêu thương. Lúc khi đó, anh biếtanh lại thua anh trai anh. Anh âm thầm rút lui lại về phía sau. Thờigian lẳng lặng trôi đi, anh giấu con người thật của mình dưới những nụcười tươi hằng ngày. Cười để không ai biết được những điều mà anh đãphải chịu đựng, anh chấp nhận bởi anh yêu quý người anh trai này. Nhưngmiệng cười nhưng đôi mắt chẳng thể cười nổi nhưng mấy ai chú ý vào đôimắt anh chứ! Chỉ có cô- An Hạ, chỉ có mình cô chú ý vào đôi mắt của anhvà nhiều lúc đoán ra tâm tình của anh. Vui mừng, cuối cùng cũng có người có thể thấu hiểu được suy nghĩ sâu lắng của anh. Nhưng đó cũng chưa hẳn là cô hiểu tất cả, còn những gì anh đã chịu đựng thì cô mãi chẳng thểhiểu! Cũng như những điều mà anh cảm nhận và chịu đựng ở những ngườitrong dòng họ Lâm là ánh mắt anh chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi! Đau đớn,anh câm nín chịu đựng….

Rồi ngày mà gặp An Hạ trên phố, dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giúp người.Đôi mắt cô không giấu được sự hoảng sợ, nhưng lúc đó nó sáng đến độthuần khiết, nhìn cô mà anh không nén nổi cười. Đến giúp rồi lại quayđi, anh biết sau này sẽ còn gặp lại cô. Và quả thật đúng, cô xin vàocông ty làm, từ ngày đó anh quyết phải giữ được cô. Anh đã phí hoài hơncả hơn mười mấy năm cuộc sống của anh chỉ bởi hai chữ “anh- trai”. Anhsẽ giữ cô, thâm tâm anh luôn tự nhủ như thế!

-Ưm…anh Phong!- An Hạ khẽ gọi.

-A! Anh xin lỗi!

Anh thả tay ra khỏi áo khoác của cô, cười trừ rồi nói:

-Đến giờ rồi, em vào làm đi!

-Vâng!- An Hạ cúi đầu quay đi.

Phong nhìn theo bóng cô khuất vào trong thang máy, ngẩng đầu lên nhìntrần nhà. Khẽ thở dài và một nụ cười vẽ trên đôi môi của anh.

Từ ngoài cửa, một bóng người cao ráo, khoác trên mình bộ Âu phục màu đen chỉnh tề. Đôi mắt anh phủ một lớp sương mỏng, nhưng nếu nhìn sâu chútnữa sẽ thấy đôi mắt đang dậy sống, hằn lên sự tức giận. Hai người kiachẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của anh, anh thấy hết những gì ở họ. Côgái thì e thẹn, còn chàng tria thì chỉnh lại áo khoác một cách thân mật. Quá đáng! Lòng anh bỗng dậy lên một thứ cảm giác chẳng vui vẻ gì chohay mấy. Anh vẫn đứng đó, một tay xách túi tài liệu, còn tay kia thì đút vào túi quần, nắm chặt lại, để không ai có thể nhận ra rằng anh…đang…tức giận. Đợi đến khi cả Phong cũng rời đi khỏi chỗ đó, anh mới tiến tới thang máy VIP, đóng cửa lại, người tựa vào thành thang máy.

Hừ! Tình công sở à?! Thật lố bịch!

Lên đến tầng 10, vừa lúc Boss lên An Hạ cúi người chào.

-Chào buổi sáng, tổng giám đốc!

Anh không nói, cũng chẳng gật gù, lạnh lùng lướt qua cô, An Hạ khôngkhỏi thắc mắc. Sao thế nhỉ? Nhìn theo Boss một lúc, An Hạ cũng nhún vaivề bàn làm việc.

Rầm!

Cánh cửa bất chợt đóng sầm lại một cái thật mạnh, An Hạ giật mình đưa mắt hướng theo cánh cửa tội nghiệp vừa bị hành hạ vô cớ.

Hôm nay, Boss ăn nhầm cái gì rồi à?!

An Hạ lắc đầu rồi làm việc. Nhưng nguyên một buổi sáng, Boss không hề mở miệng gọi cô một tiếng, nếu không gọi chị Trang thì cũng gọi Loan.Nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy hai từ “An Hạ” thốt ra từ miệng Boss.Một chuyện lạ trong ngày, cô thấy như mình đang ngủ mơ vậy!!!

Vì Boss không sai vặt nên ngày hôm nay của An Hạ vô cùng nhàn hạ, cô nằm dài trên bàn, nhắm hờ mắt cho đỡ mỏi.

-An Hạ!- Tiếng chị Trang gọi cô.

An Hạ ngồi dậy một cách uể oải. Chị Trang kéo ghế ngồi chuẩn bị buôn chuyện.

-An Hạ nè! Đây là tài liệu và những thứ cần chuẩn bị cho ngày thành lập công ty. Cậu đọc rồi làm nhé!

-Sắp đến ngày thành lập công ty à?!- An Hạ ngạc nhiên hỏi.

Chị Trang nhổm dậy, cốc nhẹ vào đầu An Hạ. Cô nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị cốc.

-Đừng nói cậu chưa bao giờ vào trang web của công ty nhé?

-À, có vào đọc nhưng chẳng có gì hay nên thoát ra.

-Trời ạ! Thôi cứ đọc đi rồi chuẩn bị theo yêu cầu trong đó. Phải làmcho thật kỹ đấy, vì có cả sự có mặt những ông lớn trong giới đó.

-Năm nào cũng hoành tráng thế à?- An Hạ mắt đọc đọc những dòng chữ trên giấy, miệng buột hỏi.

-Ừ! Sau lễ thành lập được nghỉ ba ngày.

An Hạ gật gù rồi cất vào tập tài liệu.

-An Hạ, hôm nay cậu với tổng giám đốc có chuyện gì sao? Tổng giám đốc không hé môi gọi tên cậu luôn. Chuyện lạ đó nha!

-Có gì đâu mà lạ?- An Hạ hờ hững gạt qua.

Chị Trang ngồi đung đưa cái chân được vắt chéo lên trên, chống cằm và nói:

-Có chứ! Một chuyện lạ đời nhất. À mà nè! Gia cảnh của cậu tốt thế sao không vào công ty bố làm mà lại vào đây?

An Hạ cười nhẹ rồi đáp:

-Muốn thử một trải nghiệm mới!

-Thế giờ đã trải nghiệm rồi chứ?!- Chị Trang cười châm chọc.

Nghe xong, An Hạ xịu mặt xuống, ủ rũ đáp:

-Rồi! Trải nghiệm nhớ đời!

-Ha ha!- Chị Trang bật cười sung sướng.

Còn An Hạ lặng thinh, dõi mắt ra phía xa, chuỗi ký ức ùa về nhưng quả đúng là… toàn những trải nghiệm đau thương.

= =

Trò chuyện thêm một lúc rồi ai cũng vào việc nấy. Chỉ có mỗi An Hạ hômnay nhàn rỗi, thư thả cầm điện thoại mà nhắn tin, rồi lại chơi game.

Giờ tan sở.

An Hạ hí hửng thu dọn mọi thứ và đi nhanh xuống nhưng vẫn không thể tránh được hai bà “tám” kia, Loan hỏi:

-Đi đâu mà vui thế chị An Hạ?

-Đi chơi!- An Hạ cười tít mắt.

-Đi với anh Khang Huy chứ gì?- Loam thúc tay vào người An Hạ, cười gian.

An Hạ ngẩng người rồi nói:

-Úi, sao biết hay thế?

-Loan mà chị!

An Hạ cười trừ rồi xuống dưới đã thấy Khang Huy đứng chờ. An Hạ mỉm cười cúi chào.

-Chào anh!

-Em xuống rồi à?! Làm mệt không?

-Dạ cũng bình thường ạ!

Cùng lúc đó… không hiểu là do trời sắp đặt hay sự tình cờ ngẫu nhiên màhôm nay Boss bắt gặp An Hạ vui vẻ cười nói với người đàn ông khác đếnhai lần. Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng nhất định và điều nàycó vẻ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, anh bước tới và nói:

-Giám đốc Khang Huy!

Khang Huy giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt mình, cúi người chào:

-Tổng giám đốc!

-Công việc bên đó ít lắm à?

-Dạ?- Khang Huy không hiểu.

-Bên đó công việc ít lắm sao?- Boss kiên nhẫn lặp lại lần hai.

Còn An Hạ, thì không hiểu hôm nay Boss bị gì, chẳng lẽ anh ta muốn dọa anh Khang Huy chết sớm sao?

Boss ơi! Anh hãy thương người chút đi. Cho họ sống hết tuổi thọ của mình, đừng bắt họ chết đi “mái đầu còn xanh” thế!

>\_

-Dạ không!

-Vậy sao anh nhàn rỗi đến mức qua đây đón An Hạ vậy?

-Dạ… tại xong hết việc nên tôi qua đưa cô ấy đi dạo.

Boss nhếch môi cười lạnh, quay sang nói với An Hạ:

-Cô có thể đi đâu đó chơi được không? Tôi có một vài chuyện cần nói riêng với Khang Huy.

-Vâng!

An Hạ bước qua công viên đối diện. Có chuyện gì bí mật đến mức không cho cô nghe chứ???

Họ nói chuyện rất lâu, lúc sau Khang Huy mói đưa cô đi. Suốt quãng đường cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng radio vẫn vang lên trong xe đểthay thế cho không khí im lặng.

-Ừm… anh Khang Huy! Ban nãy tổng giám đốc nói gì với anh thế?- An Hạ cố bắt chuyện.

Khang Huy cười dịu dàng và đáp:

-Không có gì đâu em! Một vài chuyện của đàn ông tụi anh thôi! Nhưng mà… An Hạ… chúng ta quya về được không?

-Quay về?

-Ừ! Anh bỗng nhớ ra có một vài việc chưa làm!

An Hạ không hiểu anh đang bị làm sao nhưng vẫn gật đầu, Khang Huy quayxe lại. Trong lòng An Hạ thắc mắc không hiểu Boss đã nói gì?

Để cô ở đầu , Khang Huy cười ngượng nói:

-Anh xin lỗi! Hôm khác sẽ đền cho em.

-Hì, anh nhớ nha!- An Hạ cười theo cách vô cùng đáng yêu.

Khang Huy bật cười và nói:

-Ừ!

Cô quay đi được mấy bước, Khang Huy dõi mắt theo rồi bỗng gọi:

-An Hạ!!

An Hạ quay lại, anh nói:

-Chúng ta là bạn?

An Hạ nghe không hiểu, nghe như một câu khẳng định nhưng ngữ khi nói của anh dường như là một câu hỏi. An Hạ cười rồi đáp lại bằng một câu khẳng định.

-Chúng ta là bạn!

Rồi mỗi người quay về mỗi hướng. Một ngày lại trôi qua.

o0o

Buổi sáng.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, thư kí như cô vô cùng bận rộn những chuyệnlặt vặt. Đã vậy chiều nay cô phải đi may áo dài theo mẫu của công tynữa.

Hôm nay, gần đến chín giờ Boss mới đến công ty. Vừa mới đến chưa đượcmười phút thì đã gọi An Hạ vào, trong phòng im ắng đến kỳ lạ.

-Pha giúp tôi tách café.

-Vâng!

Tiếng máy pha café vang lên, tiếng lật giấy soạt soạt, tiếng bút lướtnhẹ trên giấy, tiếng hơi thở vang lên đều đều. Tất cả những âm thanh đódường như thay thế cho những tiếng trò chuyện. An Hạ không rõ vì sao lại bị gọi vào đây! Đặt tách café lên bàn, An Hạ đứng lặng một lúc. Bossbỗng buông bút, day day hai bên thái dương rồi ngước mắt nhìn cô và nói:

-Đừng gặp Khang Huy nữa!

An Hạ nghe lùng bùng, hỏi lại:

-Dạ?

Boss nhìn thẳng vào mắt cô và chậm rãi lặp lại từng từ.

-Đừng gặp Khang Huy nữa. À! Hạn chế tiếp xúc với Phong luôn!

An Hạ nhất thời không hiểu, ngơ ra hỏi vặn lại lần nữa:

-Dạ?

-Tôi nói thế cô không hiểu à?! Nghe cho rõ đây: đừng gặp Khang Huy và hạn chế tiếp xúc với em trai tôi!

-Tại sao?

## 14. Chương 14 : Hợp Đồng Dài Hạn

Boss nhếch môi cười:

-Tôi nghĩ chắc cô không cần biết lý do đâu nhỉ?

An Hạ bỗng cảm thấy bực bội với sự bá đạo, nghiêm cấm quá đáng đó. An Hạ lạnh giọng nói:

-Nhưng đây là vấn đề của tôi và tôi cần biết lý do!

Boss ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn chằm chằm An Hạ rồi anh nói:

-Cô cần lý do?

-Phải!

Boss ngả người ra ghế và cười đáp:

-Nhưng tôi không thích!

An Hạ đã cảm thấy hơi bực, giờ thêm cách nói chuyện này khiến cô chẳng thể nào nhịn được, bè nói:

-Tổng giám đốc! Tôi xin nói một điều rằng tôi không thể làm điều này khi tôi không nhận được lý do chính đáng.

Boss ngạc nhiên về thái độ hôm nay của An Hạ, cô không còn như mọi khinữa. Im lặng rúc đầu nghe anh sai bảo. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?

-Lý do quan trọng với cô đến thế sao?- Boss gằn giọng nói.

An Hạ bắt đầu hơi sợ, cô nắm chặt bàn tay, cố nén không khí ở trong phổi và đáp:

-Phải! Đây là chuyện của tôi và tôi có quyền biết!

Boss im lặng, sắc mặt cũng chẳng có chuyển biến gì khác, An Hạ cũngkhông nói, lén thở hắt ra. Móng tay bấm chặt vào da. Đau, nhưng chỉ cócảm giác đó như liều thuốc khiến cô bình tĩnh trong lúc này. Một bầukhông khí càng lúc càng nặng nề. An Hạ muốn lên tiếng nhưng lại khôngbiết nói gì vì bản thân cô cũng đang thật sự rất giận anh. Anh đã ứchiếp, cô không nói nhưng còn lần này anh muốn quản thúc cả các mối quanhệ của cô. Có phải thật là quá đáng sao?

Boss đứng dậy, tiến về phía cửa sổ dõi mắt nhìn xuống dòng người vẫn mải miết hối hả trên phố/ Lát sau, anh quay lại với nụ cười nhạt đầy khóhiểu đã thường trực trên môi từ lúc nào.

-An Hạ! Làm sao đây nhỉ? Tôi lại không thích cho cô biết?- Thanh âm mang một chút giễu cợt.

An Hạ cũng nghiêm nghị nói:

-Vậy thưa sếp! Tôi không thể thực hiên yêu cầu này của sếp được!

Đôi mắt Boss sa sầm xuống, anh đút tay vào túi quần… tiến tới cô.

Thịch!!!

Tim An Hạ đập lệch một nhịp, một cảm giác nhói lên, như phản xạ tựnhiên, An Hạ lùi lại một bước. Tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống nền nhà vang lên tiếng động khe khẽ như cứa vào lòng người. Không khí càng lúccàng căng như dây đàn.

-Trương An Hạ! Đừng bắt tôi lặp lại thêm lần nào nữa! Tôi nói cô khôngđược gặp Khang Huy và Phong. Tôi nghĩ, giờ cô hiểu rồi chứ?!- Ngữ khílạng lùng như đưa người nghe đến nơi cùng cực. Boss đã tức giận.

An Hạ nuốt nước bọt, cố giữ vững lập trường của bản thân.

-Tại sao? Tôi không thể làm được cái điều vô lý ấy!

-Vô lý? Cô đã hiểu ý nghĩa của nó chưa mà cho nó là vô lý? Trương AnHạ! Cô lúc nào cũng ngốc nghếch thế hả? Sao không tự mở to mắt ra mànhìn về phía xa hơn được à?- Boss tức giận nói.

An Hạ lần này cũng không thèm nhường nhịn như mọi lần khác, cô lên tiếng phản bác:

-Tôi không làm!

-Trương An Hạ! Cô bắt đầu cãi lời tôi à?!

An Hạ nhếch môi cười, giọng đang lại nhưng trong đó vẫn mang một chút nghèn nghẹn, có cả âm mũi.

-Xin lỗi, tổng giám đốc! Anh là sếp của tôi ở công ty chứ không phải là ba mẹ tôi, nên anh không có quyền quản thúc việc tôi giao du với anh,nói chuyện với loại người nào!

-Không có quyền? Nếu như giữa cô và Phong nảy sinh tình cảm trong côngty, mọi người trong công ty sẽ nói gì? Còn hai người suốt ngày quấn lấynhau, làm trì trệ công việc. Cô không biết là cấm tình cảm công sở à?!

-Nếu có một ngày đó thật thì tôi sẽ tự giải quyết, không cần anh bậntâm! Còn tình công sở… từ lúc vào đây, tôi đọc đi đọc lại cái nội quyđến cả trăm lần mà không thấy cái nào nói là cấm tình công sở cả!

Boss mệt mỏi nhắm hờ mắt rồi mở mắt ra, tiến gần về phía An Hạ hơn nhưng cô lại càng lùi ra xa.

-Cô có chấp nhận không? Tôi không thích để cô gặp họ!

-Không! Tại sao chứ? Họ với tôi chỉ như những người bạn.

-Nhưng đối với họ cô không đơn thuần là bạn!

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Boss đã đập mạnh tay xuống bàn, An Hạ giật mình. An Hạ vô tình nhìnthẳng vào mắt Boss, đôi mắt hằn lên sự tức giận. Vì quá ngạc nhiên và có chút hoảng sợ, nhất thời đầu óc An Hạ trống rỗng không nghĩ được gì vàmiệng cũng chẳng biết nói gì. Từ bên ngoài, nghe có tiếng va chạm mạnh,chị Trang và Loan vội chạy vào hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Nhưng không ai trả lời chị Trang, An Hạ vẫn đứng đối diện Boss, móng tay bấu chặt vào da, hằn lên những vết tích. Boss đôi mắt nghiêm nghị xenmột chút tức giận. Một luồng khí vô cùng khó chịu bao quanh phổi An Hạ,chị Trang tiến tới hỏi;

-An Hạ….có….

Nhưng lời chị Trang bị An Hạ ngắt ngang, cô nói:

-Tại sao chứ? Chỉ với tôi… tại sao anh lại đối xử độc quyền với tôi thế chứ?! Dù gì tôi cũng là con người, anh cũng là con người. Tất cả chúngta đều là con người, anh lấy quyền gì mà bắt nạt tôi? Anh chỉ hơn tôi ởcái địa vị xã hội thôi! Tôi cũng có cảm xúc, tình cảm mà! Anh lấy cáiquyền gì mà cấm tôi giao tiếp với ai? Tổng giám đốc ư? Anh là sếp củatôi chứ không phải mẹ tôi!!! Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôichưa? Tôi cũng biết buồn, vui, cũng biết tức giận chứ?! Tại sao anh lạiđối xử với tôi như thế? Tôi là con người, chứ không phải là con rối!

Kéo theo lời nói là đôi mắt đã dần mờ đi vì nước mắt, đôi mắt trở nênnhạt nhòa. Bao nhiêu uất ức được kìm nén hôm nay lại bộc phát ra.

Boss sững sờ, lòng anh bỗng dưng nặng trĩu. Anh cúi đầu lén thở dài rồianh tiến tới, kéo cô vào lòng, anh muốn tự chính anh an ủi co. Đôi bàntay lạnh đặt ngay eo cô, anh thốt lên một cách dịu dàng.

-An… Hạ!

Hai người họ mắt đối mắt như thế, như trước mặt họ không có ai! Và sựtồn tại của chị Trang và Loan không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng sự xuấthiện và hoàn cảnh hiện giờ của họ khiến hai cô thư kí kia đỏ mặt thay.

Anh nhìn cô, muốn lau khô những giọt nước mắt kia nhưng sao lại nhát gan không dám đưa tay lên, anh lại nhìn cô… từ từ ghé sát vào mặt cô. Nhưng An Hạ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô lạnh lùng quay đầu sang hướng khác để tránh. Boss ngạc nhiên không thốt nên lời, tim anh dậy lên cảmgiác vô cùng khó chịu. Cô đã tránh anh?! Chỉ nghĩ đến đó, anh lại muốntức điên lên, bàn tay anh đặt ngay eo cô siết lại, kéo cô gần sát anhhơn. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn là một lớp áo mỏng. AnHạ im lặng không nói, lát sau cô dùng đôi bàn tay trắng thon nhỏ củamình gỡ tay anh và đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định. Boss nhìncô, đôi mắt cô bây giờ đỏ hoe, cảm xúc trong đó lẫn lộn, đôi mắt ngướcnhìn anh đầy trách cứ.

…

Rồi…

Cô quay đi không nói một lời, Loan thấy thế liền chạy theo và gọi với:

-Chị An Hạ! Chị An Hạ!!!

Còn chị Trang vẫn đứng trong phòng, Boss ngồi phịch xuống ghế, tuy vẫngiữ phong thái lạnh lùng hằng ngày nhưng chị Trang vẫn cảm nhận đượchiện giờ anh đã thê thảm đến mức nào!

-Tổng giám đốc…

-Ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh!

-Ơ…dạ!

Chị Trang cúi người chào ra ngoài và khép nhẹ cửa phòng lại. Căn phònggiờ chỉ còn mình anh, không khí im lặng đè nặng lên tim anh. Đau đớn,như muốn ép con người anh đến ngạt thở. Lát sau, anh lại nói hai từ quen thuộc nhưng đầy khó khăn.

-An Hạ…!

Anh chỉ muốn níu giữ cô cho riêng anh nhưng sao anh toàn đi sai hướngthế? Anh không biết cách phải biểu lộ sao cho cô hiểu được! Khi anh toan đưa tay níu cô lại thì anh toàn bắt hụt, cô vẫn chạy vượt ra khỏi tầmtay anh. Phải chăng anh đã hoàn toàn sai sao?

Cuộc sống luôn tạo ra những mảng bù trừ cho nhau, lấp đi những phần khiếmkhuyết của mặt kia. Và trong tình yêu cũng vậy, người ta thường nói cáccặp đôi mang tính cách trái ngược nhau lại là những cặp đôi khăng khítnhất. Họ như những mặt bù trừ những phần khuyết điểm của đối phương. Một ví dụ được đưa ra là An Hạ và Boss: nếu như ví Boss là một tảng bănglạnh thì An Hạ lại là ngọn lửa ấm, Boss là người bá đạo thì An Hạ lại là người mang trái tim nồng hậu. Cũng giống như một con cáo cần một conthỏ để giúp nó vui chứ không phải là một con cáo khác cùng sánh bằng nó. Và cuộc sống sẽ theo vòng quay sẵn có như thế nhưng số phận lại là kẻthích trêu đùa người khác, đôi lúc có những lần vòng quay sẽ quay ngượclại với những gì sẵn có tạo nên những sai lầm. Và trong trường hợp này,An Hạ và Boss lại bị đưa lẹch ra khỏi vòng quay, ít ai có thể đoán đượcmối quan hệ của họ sẽ đi về đâu vào lúc này, những mặt bù trừ đó đôi lúc lại gây ra những sai lầm nhất định và dẫn đến những việc mà ta khôngbiết trước được. Như lúc này đây, vì tính cách quá bá đạo của Boss, trói An Hạ trong khuôn khổ của anh mà An Hạ lại không chịu, hai người họ giờ đây khó mà để hòa hợp lại.

Hằng ngày, cứ đến công ty An Hạ cười với đồng nghiệp khác còn với Bossthì trưng cả bộ mặt lạnh như tiền. Boss cũng không nói, mấy ngày nay tâm trạng của anh cũng khá hơn gì, làm chung một tầng, số lần chạm mặt tuynhiều nhưng số lần nói chuyện thì… đếm trên đầu ngón tay, có khi cũngchẳng có gì để đếm. Một ngày lại phải đến công ty, đóng cửa phòng lại,anh ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi, hai tay day day hai bên tháidương. Cả đêm qua anh không tài nào ngủ được, mi mắt anh giờ đây nặngtrĩu.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, anh cất giọng mời vào, đẩy cửa vào An Hạ vẫn với vẻ mặt đó, đặt tập tài liệu xuống bàn nói:

-Những gì chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tôi đã làm xong, tổng giám đốc xem qua!

Boss cầm lấy lên xem nhưng tâm trí lại không chú tâm vào đọc, anh lạiđặt nó lên bàn. Sực nhớ điều gì, anh đứng dậy nắm lấy tay An Hạ và nói:

-An Hạ…!

-Tổng giám đốc! Đây là công ty!- An Hạ lạnh lùng cắt ngang.

Tâm trạng anh bỗng rối bời, anh buông tay An Hạ. Cô bước đi mà không quay đầu nhìn lại, tim anh bỗng nặng trĩu.

o0o

Buổi tối.

Những hạt mưa lất phất bay trong không gian, không khí se lạnh quấnquyện từng ngóc ngách rồi xộc vào mũi, lạnh toát. Bầu trời chìm vào sắcđỏ nhạt như báo hiệu sẽ có một trận mưa kéo đến.

Tại nhà hàng Âu Lạc.

Những chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà tỏa sáng lấp lánh, ngườinào cũng lộng lẫy, xuất hiện toàn những người có tên tuổi trong giớishowbiz. Hôm nay, là ngày kỷ niệm thành lập công ty TCB, An Hạ cùngnhững thư ký khác đảm nhiệm việc tiếp khách. An Hạ khoác trên mình tà áo dài màu đỏ, tôn lên những đường cong nữ tính, mái tóc buông xõa dàingang quá nửa lưng, đôi môi được tô màu son nhạt nhưng không kém phầnquyến rũ. An Hạ và Loan đứng ở cửa cười tươi cúi chào:

-Chào phu nhân, chào ngài!

Nhưng việc đứng ở cửa cúi chào và cười cũng là cả một kỳ công. Nãy giờhơn cả trăm người đi vào, An Hạ cười đến đau cả quai hàm, không biết sẽcòn bao nhiêu người nữa đây.

-An Hạ!- Tiếng một người đàn ông vang lên.

An Hha quya lại, lễ phép chào:

-Bác trai!

-Hôm nay An Hạ nhà bà Lâm xinh nhỉ?!

-Dạ, cảm ơn bác!- An Hạ mỉm cười nói.

-Nãy giờ đứng mệt không cháu?

-Dạ cũng bình thường.

-À mà… An Hạ nè… cháu không giận bác và bác gái chứ?- Bố Boss dè chừng nói.

-Dạ không, cháu nghĩ bác gái có lý do mới làm thế ạ!

Ông nhìn An Hạ cười đáp:

-Vậy là tốt rồi! Thế mà bác cứ lo. Nhưng dù sao bác cũng mong con dâu của bác là cháu!

An Hạ đỏ mặt cúi đầu, ông mỉm cười nói tiếp:

-Thôi, bác vào đây!

-Vâng ạ!

Khi bố Boss vừa đi, Loan lại gần hỏi chuyện:

-Chị An Hạ! Ai thế? Có phải bố tổng giám đốc không?

An Hạ gật đầu, Loan mới hét to lên:

-Ôi trời ơi! Chị An Hạ, bác ấy muốn chị làm dâu nhà bác ấy. Chị và tổng giám đốc sẽ lấy nhau ư?

An Hạ hoảng hốt bịt miệng loan lại, lườm lườm cô rồi nói:

-Em be bé cái mồm lại, em không nói cũng đâu ai nói em câm đâu!

Mọi người xung quanh nhìn về phía An Hạ, cô cười trừ với mọi người. Loan đẩy tay An Hạ ra và tíu tít nói:

-Mà có thật chị và tổng giám đốc lấy nhau không?

-Không!

-Thế sao bác ấy lại nói thế?

-Loan, chuyện dài lắm. Lát nữa tan tiệc chị kể cho em nghe! Ok? Còn bây giờ lo đón khách đi!

-Ok ok!

An Hạ lắc đầu ngao ngán, Boss tiến về phía An Hạ. Hôm nay, anh mặc mộtbộ Âu phục trắng, làm nổi bật dáng vẻ đầy nam tính của anh.

-An Hạ! Lát cô uống rượu hộ tôi!

-Tại sao?

-Tôi không thể uống nhiều!

An Hạ lạnh lùng đáp:

-Tôi không biết uống rượu. Mà sao cứ nhất thiết là tôi chứ? Không thể người khác được à?

Boss lạnh lùng đáp lại với ngữ khí chẳng khác gì An Hạ.

-Trương An Hạ! Cô muốn bị đuổi việc à? Đây là lệnh của cấp tren, cô nhất quyết phải làm theo.

An Hạ run vai lên, cúi đầu thấp xuống và lát sau mới khẽ nói:

-Ừm…!

Không hiểu sao khi thấy dáng vẻ này của An Hạ, Boss lại thấy vui tronglòng, cuối cùng cô cũng lại là cô rồi! Vẫn là ái cách cúi đầu thấp xuống khi bị mắng, An Hạ do vẫn cúi đầu nên không thể thấy được trên môi Boss vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

Khoảng tầm 7h30, buổi tiệc bắt đầu. Xem như công việc tạm ổn, An Hạ đứng một góc, trên tay cầm lon coca, đôi mắt hướng về phía Boss.

-Chà! Đây có phải là An Hạ không nhỉ?- Phong vừa tiến tới vừa nói.

An Hạ nhìn anh và mỉm cười, Phong tiến đến gần cô nói:

-Hôm nay An Hạ nhà ta thật đẹp!

-Cảm ơn anh.

-Sao em không ra tiếp khách.

An Hạ vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ của Boss và nói:

-Để mấy thư kí khác làm, lát em còn có việc.

Phong mỉm cười rồi cũng ngước mắt nhìn theo bóng anh trai, buột miệng hỏi:

-Hôm nay anh ấy đẹp quá phải không? Anh ấy lúc nào cũng là một ngôi sao sáng.

-Phải, rất đẹp!!!

Phong giật mình, quay sang An Hạ. Đôi mắt cô chất chứa đầy yêu thương,đôi môi cười thật ngọt ngào, tim Phong bỗng chùn xuống, anh nói khẽ:

-Em hãy nên vứt bỏ cái thứ tình cảm đó đi!

-Hả? Anh nói gì ạ?- An Hạ hỏi.

-À, không có gì!- Phong mỉm cười đáp.

Sau bài phát biểu của Boss, một tràng pháo tay vang lên. Mọi người bắt đầu ăn uống, Boss đảo mắt tìm An Hạ.

-An Hạ!- Tiếng Boss vang lên.

-Dạ vâng!

An Hạ đặt lon coca lên bàn tiến về phái Boss để lại Phong ở góc đó. Anhđưa mắt dõi theo, anh trai thì mỉm cười hạnh phúc còn cô thì vẫn cúiđầu, anh đoán chắc giờ cô lại đang phụng phịu chuyện gì. Phong nhếch môi cười đầy khó hiểu. Cô chẳng bao giờ biểu hiện gương mặt đó với anh.

Đời nực cười! Cái thứ tình cảm quái quỷ này lại đặt không đúng chỗ….! Nhưng bao giờ tấm chân tình của anh mới được đáp lại?

Đang mãi chìm trong suy nghĩ, một bóng người tiến tới về phía Phong, nụ cười đã thường trực trên môi, người đó lên tiếng:

-Vũ Phong!

Phong ngước mắt lên không khỏi ngạc nhiên, anh lắp bắp nói;

-Cậu….

An Hạ lẽo đẽo theo Boss, uống từng ly rượu mà Boss đưa. Nhưng cái này có thể được coi là Boss đang cố tình chuốc cho cô say không vậy? Còn baolâu nữa mới tan tiệc đây???

TT\_TT

Cũng may chỉ là rượu nho, nồng độ nhẹ.

-Chúc mừng tổng giám đốc Lâm! Chúc công ty ngày càng làm ăn phát đạt.

-Cảm ơn ông!

Đưa ly rượu, đưa ra cho An Hạ. Đi tiếp đến người khác, chúc mừng, cảm ơn, đưa rượu rồi đưa cho An Hạ… một vòng tuần hoàn.

Một giờ sau, An Hạ ngà ngà say, một luồng khí nóng bao quanh phổi, đầuóc An Hạ bắt đầu choáng váng nhưng vẫn cố uống. Họ nói cái gì mà cô chỉnghe vào tai này mà lọt ra tai kia. Cái gì mà “bạn gái” rồi lại “bạn gái tôi”. Lát sau, Boss mới chú ý đến sự tồn tại của cô, anh lo lắng hỏi.

-An Hạ, không sao chứ?

Cô cười và nói:

-Không….sao! Uổng tiếp!- Vừa nói vừa múa chân tay loạn xạ.

Mọi người nhìn An Hạ, Boss thấy thế liền để cô ngồi một góc. Quả là anh hơi quá đáng khi bắt cô uống nhiều như thế.

-Ngoan, ngồi đây! Lát nữa tôi sẽ quay lại.

-Ok sếp!

An Hạ đưa tay như kiểu chào trong quân đội. Boss nhìn dáng vẻ cô mà không khỏi bật cười. Anh quay đi tiếp khách một mình.

Bữa tiệc kéo dài đến 9h30 mới kết thúc, chào khách ra về cũng gần 10h.Anh quay qua thấy An Hạ nằm gục trên bàn, không khỏi lắc đầu. Chính anhđã làm cô như thế này, quả thật là đắc tội.

Khách khứa cũng dần về hết, Boss cũng không thấy Phong đâu từ lúc giữatiệc đến giờ. Lác đác vài người nhân viên của nhà hàng đang dọn dẹp.

-An Hạ, về thôi!

An Hạ hất tay Boss ra nói:

-Không, muốn ngủ cơ!

-Rồi, về nhà thì được ngủ!

Boss dìu An Hạ ra đến gara xe, đặt cô vào trong xe rồi khởi động máy cho xe chạy. Mặc dù nói đưa cô về nhà nhưng Boss lại chạy thẳng ra biển.

Tới biển. Gió mang theo mùi vị mặn chát của biển thổi vào đất liền, cácrặng dừa, rặng phi lao đung đưa theo gió. Sóng biển nhẹ vỗ vào bờ, tạocho người ta cái cảm giác yên bình đến lạ lùng.

An Hạ dụi dụi mắt, nhìn xung quanh và nói:

-Ủa, đây đâu phải là nhà?!

Thấy cô đã tỉnh, anh bật đèn xe nhìn An Hạ và mỉm cười nói:

-Ra biển hóng mát chút!

Boss cũng thật sự không hiểu anh lại chạy xe ra biển làm gì, chỉ là bỗng dưng anh muốn ra biển. An Hạ nhìn xung quanh bằng đôi mắt mơ màng rồilại nhìn Boss….cô cười, Boss ngạc nhiên.

…

An Hạ chồm người tới…

Một giây sau.

Boss đứng hình… những gì anh định nói bị nuốt ngược vào trong. Khuôn mặt cô gần sát anh, đôi môi hai người quấn llaaysnhau… Boss bị An Hạ cưỡnghôn. Mùi vị rượu nho quấn quyện ở đầu môi làm tăng lên sự đê mê khó tả.Boss thừa dịp vòng tay ôm lấy eo An Hạ, đón nhận nụ hôn của cô. Lát sau, An Hạ đẩy Boss ra, cười tít mắt nói:

-Trả lại anh nụ hôn đó!

Đầu óc Boss chạy dữ liệu và nhớ cũng có lần anh đã cưỡng hôn cô. Bỗng mắt Boss sa sầm xuống. Chỉ đùa giỡn với anh thế thôi sao?

Bỗng…

Boss không chịu yên vị, bèn kéo cô lại, ép môi mình lên môi cô, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, An Hạ cố vùng vẫy đẩy anh ra nhưng anh càng kéo siết cô lại, họ cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi An Hạ cảm thấy khôngthở được nữa, đẩy mạnh Boss ra thì Boss mới chịu nới lỏng tay rồi buôngra. Trên môi xuất hiện nụ cười gian manh, như con cáo vừa ăn sạch conthỏ và chú thỏ chính là nguyên nhân khiến con cáo bộc lộ thú tính củanó. An Hạ phụng phịu, lẩm bẩm:

-Đồ độc tài!

-Không độc tài sao giữ được em!- Boss cười nói.

Bỗng nhiên, An Hạ cúi đầu, tay nắm chặt tà áo dài nói:

-Tại sao khi bên anh tim…em lại đập không bình thường. Khi được anhhôn, tuy có chút tức giận nhưng lại cũng rất vui. Giống như 40% tức giận còn 50% vui mừng và… 1% hồi hộp. Em…

An Hạ nói rồi bỗng im lặng không nói nữa, không khí trong xem trở nên im lặng… Boss mở cửa xe, ra ngoài, dáng người cao lớn hòa vào màn đêm, AnHạ cũng mở cửa bước ra đến bên anh, im lặng nhìn anh. Cô đã không thểngờ rằng câu nói của cô khiến tim Boss đập liên hồi, cảm giác vui sướng. Hai người vẫn đứng đó để lắng nghe âm thanh của biển, tận hưởng khítrời.

-Tổng giám đốc! Em…

-Đừng nói gì nữa!- Boss cắt ngang, mỉm cười với cô.

Anh kéo cô vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà, anh nhẹ nhàng nói:

-Sao chúng ta không thử ký kết một hợp đồng dài hạn?

An Hạ ngước lên, men rượu vẫn còn khiến đầu óc cô quay cuồng, cô nói:

-Hợp đồng?

-Ừ, hợp đồng gắn kết chúng ta.

Cô hiểu anh đang nói gì. Mặt An Hạ bỗng đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh. Đôi môi mỉm cười dịu dàng, đầy hạnh phúc.

-Hợp đồng đều có lợi cho hai bên. Thời hạn là….vĩnh viễn!- Boss tiếp lời.

Không thể tả được cảm giác trong anh lúc này thế nào. Anh đưa tay vuốt sợi tóc dính trên má.

-Hợp đồng sẽ bị hủy bỏ nếu một trong hai đối phương vi phạm, đối phương gây ra vi phạm phải nghe lời của bên kia!- An Hạ cười nói.

Boss bật cười, đưa tay búng trán cô và nói;

-Khôn lỏi!

An Hạ mỉm cười ngọt ngào, nép vào lòng anh. Boss vuốt tóc cô, An Hạ mệt mỏi đáp:

-Em đau đầu quá!

-Chúng ta về thôi!

Boss dìu An Hạ vào xe rồi chạy xe, miệng anh không ngừng mỉm cười, cònAn Hạ thì do men say nên đã thiếp đi. Đến nhà cô, Boss gọi cô:

-An Hạ, tới nhà rồi!

An Hạ ngồi dậy, bước ra cúi chào nói:

-Chào tổng giám đốc!

Rồi quay vào nhà, lên phòng, đặt điện thoại lên bàn. Cô ngã phịch người lên giường và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Boss vẫn ở dưới nhà, anhbỗng nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra nhắn tin.

“Nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị bồi thường gấp đôi!”

Rồi anh lại mỉm cười. Còn An Hạ, đôi mắt nhắm nghiền. Không thể biếttrong giấc mơ cô mơ thấy gì nhưng chỉ thấy đôi môi cô cười đầy hạnhphúc.

Hết phần I

## 15. Chương 15 : Yêu Thương

“Trong đầu em thỉnh thoảng vẫn nghe thấy thanh âm từ anh.

Thanh âm dịu dàng đưa em vào cõi bình yên.”

Nhân sinh con người ngắn ngủi, sống từng ngày trôiqua không biết ngày mai sẽ ra sao, chết ngày nào. Nhưng không vì như thế mà cuộc sống con người lại vô vị, nhàm chán. Mỗi ngày của một nhân sinh nào đó đều có thể xuất hiện những điều kỳ lạ, có thể điều đó là tốtnhưng cũng có thể là xấu. Tình yêu cũng là một trong những điều kỳ diệuđó, mỗi ngày những cặp đôi trao cho nhau những yêu thương giản dị, những món quà không cần lý do và không cần phải vào một dịp đặc biệt nào cả,những nụ hôn,…

Còn về Boss và An Hạ? Sau ngày lễ kỉ niệm, các nhân viên công ty TCBđược nghỉ ba ngày. An Hạ bỗng có nhiều thời gian rảnh rỗi, rủ bạn bè đichơi nhưng… Thu Phương hết bận công việc ở công ty cũng phải lo cho cáigia đình nhỏ của cô, một người thì ở đây tận nước Mỹ- cách cô đến cả nửa vòng Trái Đất. Còn những người bạn khác đều là những cô tiểu thư rỗiviệc, không spa cũng đi shopping. Những cuộc trò chuyện của họ không cógì mới lạ ngoài việc làm đẹp, anh chàng nào đang hot. Căn bản là An Hạkhông thể nói chuyện hòa hợp được với nọ, những chủ đề đó mặc nhiênchẳng có nghĩa lý gì mà còn là một điều nhàm chán đối với cô. Vì một vài lý do như thế nên bỗng nhiên An Hạ có nhiều thời gian đến độ buồn chán, cả ngày chỉ biết nằm ườn trên giường. Còn ai kia….? Không nghĩ đến thìthôi, nghĩ đến là thấy bực. Tỏ tình với người ta xong rồi bặt tin luôn,đã từ hôm qua rồi cả ngày hôm nay không một cuộc gọi, không một tinnhắn. Nhiều lúc, An Hạ ngồi cứ nhìn chăm chú vào cái màn hình để chờ tin nhắn nhưng cái màn hình vẫn tối đen. Bực bội, cô ném thẳng cái điệnthoại nên giường. Rồi ngày thứ hai lại đến, màn hình điện thoại vẫn“ngoan cố” để một màu tối đen. An Hạ với tay, liền bấm đến một số điệnthoại nhưng… rồi tay cô khựng lại. Cô lại quăng điện thoại xuống giường.

Hừ, người ta không gọi thì mắc mớ gì mình phải gọi chứ?! Anh đúng là kẻ vô tâm!!!

An Hạ nằm dài ôm gối trên giường, ngủ đi cho qua chuyện. Thời gian trôiqua, hết ngày thứ ba An Hạ phải đi làm. Giờ cô mới thấy hối hận tại saoba ngày ở nhà chỉ chờ đợi một điều không xuất hiện. An Hạ mang một tâmtrạng bực bội lên đến tầng 10, chị Trang thì vui vẻ đập vai cô nói:

-Hey, An Hạ! Nghỉ ba ngày vui không?

-Cũng bình thường!- An Hạ hờ hững đáp.

An Hạ đảo mắt xung quanh thấy có một vài sự đổi khác, cô liền hỏi:

-Bốn thư ký kia đâu?

-À, họ được đưa về lại bộ phận của mình rồi. Thật ra, họ cũng chẳngphải là thư kí gì chỉ là lúc trước tổng giám đốc thấy mấy bộ phận đó làm việc chưa tốt nên cử một người ở mỗi bộ phận lên đây để chỉ bảo gì đó…mình quên rồi!!! Dạo này mình hay quên quá! Nói chung là như vậy đó, sau rồi trả về lại mỗi bộ phận để truyền lại những gì tổng giám đốc chỉ bảo thôi.

-Nhưng….tại sao lại là nữ không chứ?!- An Hạ bỗng cảm thấy khó chịu ởtrong người, cô hỏi, trong giọng nói không giấu được sự bực bội.

-Ê, đâu phải! Hai nam hai nữ mà!

-Hả?- An Hạ ngạc nhiên.

-Haizzz, chỉ là cậu không thấy thôi!

Hèn gì sao lúc trước cô thấy Boss có nhiều thư kí quá. Nhớ lại lúc trước khi mới lần đầu bị đưa lên tầng 10 làm, cô chẳng được họ ưa gì.

-Còn Loan?- An Hạ hỏi tiếp.

-Con bé đó ý hả? Nó là em họ hàng của sếp, đang học làm kế toán nênđược tổng giám đốc đưa vào để thực tập, giờ thì đang đi học lại rồi!!!

An Hạ toan định mở miệng hỏi thêm gì nhưng rồi lại thôi. Cả buổi sáng,Boss không hề đi làm, An Hạ bỗng lại rảnh rỗi, ngồi buôn chuyện với chịTrang cô mới biết điều mình muốn biết- Boss đã đi công tác ba ngày nayrồi.

Nhưng… nếu anh về rồi thì cô phải nói gì, biểu hiện ra sao đây? Tự nhiên khi nghĩ đến đó, tim An Hạ bỗng đập mạnh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửnglên.

-Hai chị yêu dấu của em ơi!!!

Tiếng Loan vang lên kéo An Hạ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chị Trang liền nói:

-Loan, hôm nay không phải đi học à?

-Em học giỏi quá nên cô cho về.

An Hạ và chị Trang bật cười, chị Trang cốc nhẹ vào đầu Loan.

-Bốc phét!

-Ui, tại hôm nay em chỉ lên nộp bài báo cáo thôi thôi mà! Ủa, ông anh “quý hóa” của em đâu?

-Đi công tác rồi! Em là em gái của giám đốc sao không cho chị biết?- An Hạ hỏi.

-Tại em không nói cho chị!

-Hừ, dám xem thường chị à?- An Hạ vờ tỏ vẻ giận dỗi nói.

Loan thấy thế, liền cuống lên:

-Không phải, không phải mà! Tại ban đầu em không muốn cho ai biết sau thì bị chị Trang phát hiện.

An Hạ mỉm cười, dịu dàng nói:

-Chị đùa thôi!!!

Cả ba cô gái trò chuyện được một lúc thì tiếng thang máy mở ra, một dáng người cao ráo, toát lên uy quyền của một đấng vương tôn. Khuôn mặt vớingũ quan hoàn hảo đến từng nét. Người đàn ông đó bỗng làm trái tim An Hạ đập loạn.

Anh… ấy đi công tác… về rồi!

-Ồ, ông anh của em! Đi chơi mà không rủ em nhé?!- Loan đến bên Boss nũng nịu.

Boss nhìn Loan, nhướn mày rồi cất giọng:

-Không đi học à?

-Em học giỏi rồi không cần học nữa.

Boss không nói gì, liếc mắt về phía An Hạ. Cô đang cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Boss nói:

-An Hạ, vào phòng tôi!

Rồi Bos quay về phòng, An Hạ lẽo đẽo đi theo, cánh cửa phòng đóng lại,cho hai con người trong đó tách biệt với thế giới bên ngoài. Loan đưatay định vặn nắm cửa nhòm vào nhưng chị Trang ngăn lại, đặt một ngón tay lên môi rồi thì thầm vào tai Loan:

-Để họ có thế giới riêng!

Ở trong phòng Boss…

....

Máy lạnh được điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp, không khí im lặng. Boss némáo khoác về phía An Hạ nhưng cô không ngoan ngoãn nghe lời mà ném trảlại về phía anh. Cứ cho là cô trẻ con đi! Hơn thua một việc không đángnhưng căn bản là cô lại muốn một lần nữa nhìn thấy cái vẻ dịu dàng ẩnbên trong vẻ ngoài lạnh lùng đó. Nhận lại cái áo, Boss nhướn mày rồi mỉm cười dịu dàng, tự đem treo áo khoác.

Trái tim bé nhỏ của An Hạ một lần nữa lại xao xuyến, đập rộn ràng. Nụ cười đó quả là có độ “sát thương” cao.

>\_

Nhưng… lần đầu tiên Boss tự treo áo khoác. An Hạ bỗng thấy cái uy củamình, chẳng phải cuối cùng cũng có lần Boss cao quý phải nghe lời cô,anh thả người xuống ghế xoay, lôi tập tài liệu đặt lên bàn, Boss cầm bút kí kí. An Hạ đứng ngẩn ra.

Quá đáng! Không pải gọi cô vào phòng sao? Bây giờ lại không thèm ngóngàng tới cô là sao? An Hạ lại đâm ra bực bội, ba ngày không liên lạc,gọi cô vào phòng rồi xem như không có. An Hạ bỗng cảm thấy việc cô làbạn gái anh hay là cấp dưới của anh đều không quan trọng đối với anh.

-An Hạ, lại đây!- Boss buông bút, nhẹ lên tiếng.

An Hạ bước tới, Boss đưa tay kéo cô về phía anh, do quá bất ngờ An Hạchúi người rồi ngồi hẳn trên đùi Boss. Cô e lệ cúi đầu, nhưng bỗng nhớra điều gì, An Hạ ngước đầu, mắt cô tình chạm mắt Boss. Một thứ cảm xúckhác lạ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào bỗng dậy lên trong lòng haicon người này.

Có người từng hỏi rằng: yêu thương bao nhiêu là cho đủ? Phải chăng nó là cái nắm tay, ánh mắt nồng cháy mà họ dành cho nhau, những nụ hôn,…baonhiêu đây đã đủ? Sẽ có người trả lời là quá đủ, đủ để làm một nguyênliệu, một sức mạnh, một hành trang để bước đi trong cuộc sống. Nhưng cóngười lại lắc đầu và nói yêu thương sẽ chẳng bao giờ là đủ cho đến khikết thúc một đời người, con người ta còn nợ ân tình của nhau.

Quay lại với hai con người này, An Hạ thu ánh mắt lại đôi môi nhỏ khẽ nói:

-Tổng giám đốc!

Tổng giám đốc?!

Khuôn mặt Boss sa sầm, anh nhíu mày lại. Ba từ này sao nghe thật chói tai!!!

-Gọi tên!

-Hả?- An Hạ ngây ngốc không hiểu.

-Gọi tên tôi!!!

An Hạ cúi đầu, khẽ gọi:

-Nguyên…

Boss lại nhíu mày. Chỉ là gọi tên chứ đâu bắt cô nhảy lầu đâu mà sao lại run sợ đến thế chứ?

-To lên!

-Vũ Nguyên.

Hix, cô gọi như vậy đủ to rồi chứ?

Khuôn mặt Boss giờ mới trở về bình thường, hàng lòng mày dãn ra, anh hài lòng mỉm cười.

-Có chuyện gì?- Boss hỏi.

-Ưm… tổng- Boss trừng mắt, An Hạ hoảng hốt liền thay đổi cách nói-anh…Nguyên, chuyện chúng ta quen nhau có thể giữ bí mật được không?

Boss chưa kịp vui mừng vì hai chữ “anh Nguyên” thốt ra từ miệng An Hạ thì câu sau đã đẩy anh xuống tận dưới đáy sâu.

Giữ bí mật?!

-Tại sao phải giữ bí mật? Chẳng lẽ em không muốn ọi người biết? Có gì xấu sao?- Boss lạnh giọng nói.

An Hạ lấy hai bàn tay đan chéo vào nhau, các ngón tay chuyển động liên tục, cô khẽ nói:

-Nếu mọi người trong công ty biết chuyện này chắc em…- An Hạ lè lưỡi, dùng một bàn tay xẹt ngang qua cổ.

Boss bỗng bật cười, trước đây chưa bao giờ anh lại cười nhiều đến thế,anh vuốt mái tóc được cột thành kiểu đuôi ngựa của cô và chậm rãi nói:

-Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!

-Nhưng đâu dám chắc được, đã vậy bên cạnh anh còn biết bao nhiêu cô casĩ, diễn viên, người mẫu gom lại thành một “kho đạn”- An Hạ vừa nói vừanhăn mặt biểu cảm.

-Vậy nếu như vậy…em không sợ mất bạn trai sao?- Boss nheo mắt hỏi.

An Hạ cứng họng, quả là bên cạnh Boss có nhiều cô gái và rất nhiều cônổi trội hơn cô nhiều, giữ Boss cho riêng mình là cái mà rất mong manh,An Hạ bỗng lắp bắp:

-Em….em…

-Em sao?- Boss nhướn mày.

An Hạ xua xua tay và đáp:

-Thôi, không nói nữa! Chuyện của chúng ta đâu nhất thiết phải nói ra để cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần chúng ta biết và hiểu là đượcrồi! Em không cần thị phi nói ra nói vào!- An Hạ mỉm cười xinh xắn.

Boss im lặng, cảm thấy như được thuyết phục. Anh hôn lên trán An Hạ và mỉm cười nói:

-Được rồi, nhưng đến lúc cần thiết tôi sẽ nói.

-Vâng ạ!- An Hạ vùi đầu vào lòng Boss.

-Nghỉ ở nhà tốt chứ?

Nghỉ ở nhà? Hừ, nghĩ tới lại thấy bực bội, An Hạ đưa tay đẩy Boss ra, đi qua phía ghế sofa ngồi, dùng dằng nói:

-Ba ngày nghỉ mà có ai đó không thèm gọi một cuộc hay nhắn một cái tin.

-À! Tôi bận.

-Cái gì???- An Hạ hét to.

-Sao? Bất mãn gì à?- Boss nhướn mày.

An Hạ tức đến nỗi không nói thành lời. Làm gì bận đến nỗi mà không thểgọi cho cô một cuộc gọi hay nhắn một cái tin chứ, nó lấy mất bao nhiêuphút của anh chứ? Quá đáng mà!

An Hạ bực bội bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh để lại ngườicon trai bên trong với đường cong hoàn mỹ trên môi. Dòng cảm xúc bỗngtrở nên dào dạt, bao nhiêu cảm xúc mà trước đó anh chưa hề được nếm trải qua, từng cảm giác cứ hòa lẫn vào nhau rồi như một sợi dây leo cứ quấnquyện trong tâm can của anh một cách mạnh mẽ. Những cảm xúc mà anh chỉcó thể định nghĩa bằng hai từ: ngọt ngào.

o0o

Tại sân bay.

Hai cô gái kéo vali từ phi trường đi ea. Cả hai cô đều mang một vẻ đẹpkiêu kỳ nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô gái đi trước, đôi mắt đeo kính áptròng màu xanh lá, mái tóc nâu xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt, hàng lông màyhình lá liễu tô điểm thêm cho nét đẹp nơi đôi mắt. Còn cô gái ở phíasau, khi nhìn vào ai cũng ngỡ ngàng tự hỏi rằng có phải thiên sứ đangđáp xuống trần, cô sở hữu một khuôn mặt trong sáng và vô cùng thánhthiện, cảm giác như cô rất khác biệt với mọi người. Dáng vẻ thanh thoátkhông vướng bụi hồng trần, trên khuôn mặt còn được tô điểm thêm bởi đôimắt đen láy biết cười, đôi môi hồng nhỏ nhắn lúc nào cũng sẵn sàng đểnhoẻn cười. Cô gái với mái tóc xoăn mỉm cười nói:

-Cuối cùng cũng phải có ngày quay lại! Chín năm rồi!

-Ừ, mọi thứ thay đổi cũng khá nhiều rồi!- Cô gái có khuôn mặt thánh thiện nhoẻn cười, hạnh phúc đáp.

--------------

Một vài nhân vật sẽ xuất hiện ở phần hai.

Phan Bảo Lam: bạn thân của Ánh Nhi, theo Ánh Nhi ra nước ngoài, lý do vẫn không rõ.Sở hữu một khuôn mặt, trong sáng thánh thiện như thiên thần.

Ngô Tiểu An: bạn thời đi học của Vũ Phong, có tình cảm với Vũ Phong.

Trần Đình Nam: là một doanh nhân thành đạt, công ty anh chuyên về làm kỹ thuật, phốihợp với công ty Boss tạo nên một thị trường điện ảnh, quảng cáo lớn. Quá khứ của anh xin được giữ bí mật ^^

------------

## 16. Chương 16 : Hẹn Hò

“Em mong chờ một mùa xuân của những cảm xúc và sự bay bổng…

Một mùa xuân có anh bên đời em.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những ngày cuối năm đang đến gần trời bắt đầu trở lạnh, những cơn mưa cứ rả rích rơi kéo dài từngày này sang ngày khác và dường như không có dấu hiệu muốn dừng, khôngkhí lạnh cứ quấn quyện rồi len lỏi qua các lớp áo rồi vào da thịt củacon người. Dù đã khoác một cái áo khoác khá dày nhưng An Hạ vẫn run cầmcập. Hiện giờ An Hạ đảo mắt ngó nghiêng lung tung để tìm kiếm một hìnhảnh quen thuộc nhưng mãi không thấy. An Hạ rút điện thoại ra xem giờ,chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ làm. Hôm nay, Boss đến trêc hơnmọi hôm, bình thường anh luôn là người đúng giờ nhưng sao hôm nay lạithế? An Hạ bỗng thở dài. Tính đến giờ, An Hạ trở thành người yêu củaBoss đã được một tháng nhưng việc đó chỉ có họ biết và để mẹ cô khônglên cơn đau tim, An Hạ đã phải giấu nhẹm đi và với gia đình Boss cũngvậy… Nhưng còn một vấn đề nữa, không giống như bao cặp đôi khác, nếu cóai hỏi là trong thời gian quen nhau họ có đi xem phim, mua sắm, dulịch,… câu trả lời là không! Đôi lúc, An Hạ ngẩng đầu lên than rằng: Ông Trời ơi, người đang đối xử với con kiểu gì vậy??? Con chỉ muốn một cuộc tình bình thường, hết sức bình thường mà thôi!!!

Cuối cùng thì chiếc xe BMW màu đen quen thuộc trong mắt An Hạ tiến tới.Chiếc kính kéo xuống để xuất hiện một khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo,khuôn mặt góc cạnh đến từng nét. An Hạ chăm chú nhìn khuôn mặt anh, timbỗng đập nhanh hơn. Boss bước ra nhìn cô rồi đưa tay ân cần vén tóc côrồi nói:

-Xin lỗi, tôi đến trễ. Em đợi lâu không?

An Hạ mỉm cười e lệ đáp. Có thể do phần vì ngượng cũng có thể do trờilạnh mà hai gò má cô ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Cô không biếtrằng, vẻ dịu dàng đó đã khiến một con người ngẩn ngơ.

-Sao anh đến trễ vậy?- An Hạ hỏi.

Boss nhíu mày rồi nhếch môi cười nhẹ đáp:

-Tôi phải làm một vài việc! Lên xe đi!

An Hạ vào xe, chiếc xe BMW hòa vào dòng người.

o0o

Càng ngày An Hạ càng phải tin tưởng vào câu nói: Boss là một con cáo già chính hiệu. Việc không đi chơi riêng nhưng tình nguyện đưa đón cô đilàm mỗi sáng chẳng xuất phát gì từ tấm lòng của anh cả, đều là mưu đồ.An Hạ đã ngây ngốc lọt vào cái bẫy Boss giăng ra mà không mảy may nghingờ gì.

Cô đúng là ngốc mà! Đáng lẽ cô không nên tin lời Boss nói và càng khôngnên tin rằng anh sẽ làm theo đúng yêu cầu của cô. Đâu dễ gì mà Boss lạichấp nhận giữ bí mật mối quan hệ của hai người. Nếu có chăng thì Bossquá thông minh thể hiện mối quan hệ của họ mà không cần phải phát ngônbằng miệng.

Hằng ngày, đi làm chung với Boss được đặc cách đi thang VIP, thỉnhthoảng Boss đưa tay ôm lấy eo An Hạ một cách thân mật. Chỉ như thế thôi, chẳng khác gì họ đang công khai mối quan hệ của mình.

An Hạ tự đánh vào đầu mình, thầm mắng mình ngốc. Đến khi nhận thức đượcvấn đề thì gần như nửa công ty đoán được chín phần về mối quan hệ của cô và Boss.

Hừ! Cô phải đi tính sổ kẻ gây ra mọi chuyện!

Nghĩ là làm, An Hạ đứng dậy tiến thẳng vào phòng làm việc của Boss, cứ đà xông thẳng mà không thèm gõ cửa.

Boss vẫn đang làm việc, nghe tiếng động anh ngước mắt nhìn thân ảnh nhỏnhắn trước mắt mình, hàng lông mày nhíu lại, anh cất tiếng hỏi;

-Chuyện gì?

-Lý do?- An Hạ bực bội hỏi.

Boss lại nhíu mày, buông bút hỏi tiếp:

-Lý do gì?

-Anh Nguyên… chẳng phải anh đã nói là giữ bí mật chuyện của chúng ta sao?

-Thì tôi có nói với ai đâu?- Boss nhún vai.

-Trời ơi! Chứ hằng ngày anh cứ đưa em đến công ty, em được đi thang VIP, như thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này sao?

Cô gái ngốc này phát hiện ra rồi sao?

Boss nhếch môi cười, đứng dậy ôm lấy cô rồi nói:

-Vậy sao? Vậy từ ngày mai đi bộ nhé!

-Không!

An Hạ liền không đồng ý. Cô đâu có ngốc, bỗng có tài xế không công, côđâu có điên mà từ chối. Mặc dù bố cô vẫn hay đề nghị là đưa cô đến côngty nhưng để ông đến công ty cô ư? Đó là việc làm ngu ngốc nhất và kéotheo cả một hệ lụy và điều điển hình nhất ở đây là mối quan hệ khôngbình thường giữa cô và Boss.

-Chứ em muốn sao?

An Hạ đẩy Boss ra, chống nạnh và nói bằng giọng ra lệnh:

-Hừ! Từ ngày mai, anh phải giữ khoảng cách, không được quá thân mật. Trước mặt mọi người cách xa em hai mét, nghe rõ chưa?

-Rồi!- Boss mỉm cười đáp.

Boss lại kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô và hỏi:

-An Hạ, chủ nhật này em rảnh không?

-Chủ nhật? Dạ rảnh.

-Dành cả ngày cho tôi nhé?- Thanh âm dịu dàng vang lên trong căn phòng.

-Dạ?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh có ánh nhìn sắc bém, lạnh lùng. Tim An Hạ lại xao xuyến.

Còn Boss cũng không thể dứt ra được, vẫn là đôi mắt phẳng lặng như nướchồ thu nay lại ánh lên những ánh nhìn lấp lánh, con ngươi đen láy tạomột chiều sâu cho đôi mắt.

Nhìn người ta là không tốt, An Hạ cụp mắt xuống, suy nghĩ lại lời Boss nói.

…

“Dành cả ngày cho tôi nhé?”

“Dành cả ngày cho tôi nhé?”

Đây… đây chẳng phải là một lời mời hẹn hò sao?

-Đồng ý không?- Boss hỏi.

-Dạ… dạ… vâng!- An Hạ đỏ mặt, lí nhí trả lời.

Boss lại cười và lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô.

-Tám giờ sáng, tôi sẽ đến đón em.

An Hạ nép vào lòng Boss. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của cô, chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm!

Cô mong tới chủ nhật quá!!!

o0o

Tại một chung cư cao cấp.

Một cô gái có khuôn mặt thiên thần đang loay hoay dưới bếp pha chế mộtthứ nước uống, cô vừa pha vừa vui vẻ hát. Một lúc sau, mùi thơm từ hồngtrà bốc lên nghi ngút, cô đặt lên bàn ăn, gọi to:

-Nhi ơi, nghỉ tay chút đi!

Từ trong phòng, cô gái tên Nhi bước ra, mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy khuônmặt, đôi mắt đeo kính áp tròng màu nâu. Cô gái có gương mặt thiên thầnấn bạn mình ngồi xuống, cười vui vẻ nói:

-Ánh Nhi, thử hồng trà mình mới pha đi!

-Ừ!

-À mà Nhi nè! Bạn định ở đây bao lâu mà đem nhiều hành lý thế?

Ánh Nhi đặt tách hồng trà xuống, mỉm cười đáp:

-Chắc khá lâu đấy! Bảo Lam, bạn không cần ở lại với mình đâu.

Bảo Lam nhăn mặt, nói:

-Sao thế được? Mình không ở lại thì lấy ai chăm sóc cho bạn, bảo vệ cho bạn?

Ánh Nhi ngả người ra ghế, lườm cô bạn mình, nói:

-Hừm! Ai mới chăm số ai, bảo vệ ai đây?

Nghe thế, Bảo Lam liền cười trừ và đáp:

-Ừ thì là bạn!

Ánh Nhi cười, đôi mắt bỗng ráo hoảnh vào khoảng không, giọng nhẹ nhàng nói:

-Mình muốn tìm lại yêu thương ngày xưa!

Nghe thế, bỗng khuôn mặt Bảo Lam thoáng buồn, cô mím môi lại. Một đoạn ký ức chợt xuất hiện trong tâm trí Bảo Lam.

Ánh Nhi! Bạn là đồ ngốc!

o0o

Sáng chủ nhật.

Có thể ông Trời còn nhận ra rằng trên đời này còn tồn tại một người tênlà Trương An Hạ, có lẽ ông vẫn còn chút tình thương với cô nên hôm naydù trời không nắng nhưng đã không còn bao phủ bởi một gam màu xám xịt,mây đen không còn vần vũ trên bầu trời như mọi khi. Ánh nắng dìu dịu,heo hắt và hiếm hoi của ngày đông nhẹ chiếu xuống mặt đất. Bầu trờitrong xanh không một gợn mây, quả là một ngày thích hợp cho việc hẹn hò.

An Hạ loay hoay nãy giờ không biết phải mặc gì, hôm nay cô cố tình dậyrất sớm để sửa soạn nhưng nửa giờ đồng hồ trôi qua An Hạ vẫn không biếtphải mặc gì. Uể oải, An Hạ ngồi phịch xuống giường nhìn lại “chiến tích” của mình, tay vớ lấy hết bộ này rồi lại ném xuống giường cầm một bộkhác lên. Đến bộ thứ tư, An Hạ ngắm nghía, lát sau đôi môi mỉm cười, côcầm và đi vào thay đồ.

Địa điểm vẫn là đầu đường ở nhà cô, An Hạ vừa tới thì đã thấy một hìnhảnh quen thuộc. Cô mỉm cười, chân sải bước nhanh hơn. Đôi mắt Boss cũngđã dừng lại, anh đã tìm được điều mà anh muốn tìm.

Hôm nay, An Hạ mặc một chiếc váy với hai màu xanh và trắng làm chủ đạo,phần trên ngực màu trắng với tay bồng trông vô cùng dễ thương, cổ áotròn trên đó đính hạt cườm màu xanh làm cho người mặc có nét trẻ trung.Phía dưới phần thân váy ôm lấy người, nền vải màu xanh nhã nhặn, trẻtrung nhưng cũng mang một chút hơi hướng cổ điển. Đai váy ôm sát eo làmnổi bật vòng eo nhỏ gọn, chân váy hơi xòe. Chiếc áo măng- tô màu trắngkhông dài quá đầu gối được khoác ngoài. Mái tóc màu đen của cô hôm nayđược buông xõa tự nhiên, bồng bềnh trên vai. Đây là lần thứ hai Bossthấy An Hạ xõa tóc, hai gò má ửng hồng giữa tiết trời giá lạnh. Tất cảhòa lại tạo nên vẻ đẹp dịu dàng ở cô, khiến cho Boss ngẩn ra vài giây.

An Hạ nhìn Boss mỉm cười, hỏi:

-Anh thấy sao?

-Đẹp lắm!- Boss mỉm cười dịu dàng- Lên xe đi.

Chiếc xe lăn bánh đi qua từng con phố, từng đoạn đường và ra khỏi thành phố.

Tránh xa cái vè ồn ào, huyên náo của thành phố. Con đường An Hạ đang điqua hiện giờ vô cùng yên tĩnh, ở phía xa mặc biển nằm yên lặng phơi mình giữa đất trời. Một chút ánh sáng hiếm hoi của những ngày đông chiếuxuống, tạo nên những sắc lấp lánh như kim cương dưới lòng biển. Biển hôm nay không còn cái màu u buồn như mọi hôm, nó phủ lên mình một màu xanhtrời đầy mát mẻ, thoáng đãng. Ngó nghiêng một lúc, An Hạ vẫn chưa địnhhình được mình đang đi đâu, cô quay sang hỏi:

- Anh, chúng ta đang đi đâu?

Boss nhếch môi cười, chậm rãi đáp:

-Một nơi, em sẽ thích!

-Em thích?- An Hạ ra chiều suy nghĩ, lẩm bẩm nói- Là nơi nào ta?

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, không gian trong xe im lặng chỉ cótiếng cô phát thanh viên trong radio vẫn vang lên đều đều, chiếc xe vẫnchuyển động qua từng đoạn đường. Đó là dấu hiệu duy nhất cho biết rằngtrong xe vẫn còn có người. An Hạ rất muốn nói, nói nhiều là đằng khácnhưng căn bản thì Boss lại không thích nói nhiều, mà nếu có nói thì biết phải nói gì đây?

Hai con người…. bản thân họ vẫn còn thấy ngại…. đó có phải là khoảng cách giữa họ?

Cuối cùng xe cũng dừng lại sau hơn hai tiếng chạy trên đường dài, Bossnhìn sang An Hạ, cô đã ngủ lúc nào, anh khẽ lay cô dậy bằng thanh âm dịu dàng của mình:

-An Hạ, dậy đi! Đến nơi rồi!

An Hạ đụi dụi mắt, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào, mắt đảo xung quanh miệng lên tiếng hỏi:

-Đến rồi sao?

An Hạ bước ra ngoài, khuôn mặt cô liền hiện lên một vẻ tươi tắn, hạnhphúc. Đôi mắt lấp lánh lên. Trước mắt cô là một bãi biển xanh ngắt, sóng vỗ nhẹ vào bờ hòa với lớp cát trắng. Đó là cát trắng, An Hạ thích thúguồng chân chạy xuống cát.

A! Cảm giác thật mịn màng, tháo giày vứt tại đó chạy tung tăng dưới cátnhư một đứa trẻ. Boss ung dung đút tay vào túi quần đi xuống, cúi ngườinhặt giày cho An Hạ.

-Anh, xuống đây đi!- An Hạ cười tít mắt vẫy vẫy tay.

Boss chỉ mỉm cười. An Hạ đang nghịch nước, trời hôm nay nắng ấm nên nước biển cũng không quá lạnh, mặt biển dập dềnh vài con sóng, xô vào bờ vàvỗ vào chân An Hạ, ướt sũng. Boss đi xuống, kéo cô lại và ôm vào lòng.

Anh cũng không hiểu, nhưng anh rất thích ôm người con gái này vào lòng.Mùi thơm của hoa oải hương dìu dịu cứ nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi, manglại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết. Boss vùi mặt mình vào mái tóc của cô, anh nói:

-Đừng nghịch nữa! Cảm bây giờ!

Còn An Hạ thì vẫn chưa quen với cái cách thân mật với người khác, cô đỏ mặt, ấp úng nói:

-Anh, buông em ra! Người ta thấy bây giờ!

-Không có ai cả đâu!- Vừa nói, vòng tay Boss càng siết chặt cô lại.

An Hạ không biết nói gì, chỉ im lặng đứng yên để anh cứ ôm chặt lấy cô.Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng cô, An Hạ đặt tay lên tim trong vôthức.

Nó…đập rất nhanh… cô đang hồi hộp…?

Cảm giác này….có phải là hạnh phúc?

Cứ như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, gió nhẹ nhàng vờn đùa trênbầu trời. Sóng biển đã lặng yên như sợ làm phiền đến hạnh phúc nhỏ nhoicủa hai con người này.

Trên bãi biển, bóng một người con trai và một con gái. Chàng trai đangôm lấy cô gái giữa bãi cát rộng mênh mông, họ trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau… chẳng bao giờ là nhỏ bé cả!!! Ánh mặt trời đã dần ló dạng sau đám mây, hắt lên hai con người này, bóng họ trải dài trên bãi cát trắng.

Không biết họ đã đứng như thế bao lâu, lát sau Boss mới buông An Hạ ra, anh vẫn nụ cười dịu dàng, hỏi cô:

-Đi thôi! Đây không phải là tất cả tôi dành cho em hôm nay.

-Dạ?- An Hạ không hiểu.

Trả lời cho câu hỏi của An Hạ, Boss kéo tay cô đi về phía trước.

Đến nơi, Boss dừng lại. Còn An Hạ thì vô cùng ngạc nhiên với quang cảnh trước mặt.

Đến nơi, Boss dừng lại. Còn An Hạ thì vô cùng ngạc nhiên với quang cảnh trước mặt.

Một ngôi nhà nhỏ nằm gần biển , được phủ lên một màu trang nhã, bình dịnhưng nó vẫn không mất đi nét nổi bật của riêng mình giữa bãi cát trắngchạy dọc bờ biển. Một cây cầu gỗ nhỏ được nối từ phía ngôi nhà ra nơisóng biển dừng chân. Đậu trước đó là một du thuyền màu trắng sang trọng. Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào lên trong An Hạ một cách mạnh mẽ, côvẫn không thể tin trước mắt, tất cả như một giấc mơ. Boss….làm tất cảnhững điều này là vì cô. An Hạ quay sang nhìn Boss với đôi mắt đong đầycảm xúc, còn Boss thì chỉ mỉm cười đáp lại ánh nhìn của cô.

-Hey, giám đốc!- Một người đàn ông trung niên từ trong thuyền bước ra, đập vai Boss.

Vẻ dịu dàng vụt mất, Boss trở lại với dáng vẻ đạo mạo hằng ngày nhưngđiều đó vẫn không làm giảm đi sự thân thiện quá mức của người đàn ôngtrung niên đó với Boss. Người đàn ông đó liếc mắt nhìn An Hạ rồi cườivới Boss:

-Giám đốc, giới thiệu đi! Cô gái xinh đẹp này là ai? Bạn gái giám đốc à?!

Boss nhướn mày, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng.

-Ừ! Cô ấy là bạn gái tôi.

An Hạ thoáng đỏ mặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Còn người đàn ông trung niên bỗng bật cười, rồi tiếp lời:

-Không ngờ có một ngày giám đốc Lâm cũng tìm được bạn gái ình! Thôi, không làm phiền hai người nữa, mời hai vị lên thuyền.

Người đàn ông gập người, ra dáng đang cung kính cúi chào. Boss lên tàurồi giúp An Hạ lên, người đàn ông vào khoang lái nhưng vẫn ló đầu ratrêu đùa:

-Hai người cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi. Tôi không thấy gì đâu! Ha ha!

Boss nhếch môi cười, vòng tay ôm lấy eo An Hạ kéo về phía mình, An Hạ rúc đầu vào vòng ngực của Boss. Cô ngượng.

-Chúng tôi sẽ tự nhiên!- Boss đáp.

Chiếc thuyền nhẹ nhàng chuyển động, mặt nước khẽ dao động. An Hạ và Boss đứng trên boang tàu, khi cảm thấy không còn tiếng người thứ ba, An Hạngẩng mặt lên, đánh nhẹ vào người Boss và nói:

-Sao anh lại nói cho anh ta biết, em là….bạn gái….của anh?

-Ừ thì em là bạn tôi, chẳng lẽ em không có giới tính à?

-Nhưng đâu nhất thiết phải nói rõ ra thế?- An Hạ lầm bầm.

Boss vuốt tóc cô rồi nói:

-Đừng lo, anh ta chỉ làm việc ở đây thôi không liên quan gì đến công ty đâu!

-Vâng!

-Anh ta tên là Trung, em cứ gọi tên đi! Giờ em muốn làm gì trước nào?- Boss mỉm cười hỏi.

Làm gì trước?

An Hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi đáp:

-Em muốn ăn!

Bụng cô sáng giờ chưa có gì cho vào và giờ nó đang biểu tình đòi ăn.Boss mỉm cười rồi để An Hạ ở đó, anh tiến vào bên trong khoang thuyền.An Hạ không để mình phải nhàm chán, cô quay sang đảo mắt nhìn mọi thứ,bốn bề là mặt biển xanh, con thuyền nhẹ nhè lướt đi trên mặt biển. Mùimằn mặn của biển cả quấn quyện vào không gian đậm vị tinh khiết, tronglành của đất trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, làm cho cô cócảm giác thật là xa vời a.

Gió nhẹ nhàng vờn đùa mái tóc đen bồng bềnh trên vai của cô, luồn quagáy của cô làm cho An Hạ có cảm giác mát lạnh. An Hạ nhắm mắt, khuôn mặt thả lỏng một cách tự nhiên , đôi vai để buông thõng cùng với hai cánhtay.

Khoảng trời yên bình của An Hạ bỗng bị mùi thơm từ thức ăn làm mất đi.An Hạ hí hửng quay lại, thấy Boss với một bàn thức ăn, Boss không quantrọng mà quan trọng ở đây là cái bàn thức ăn đó có thể lấp đầy cái bụngrỗng của cô, An Hạ ngồi xuống rồi vui vẻ đáp:

-Vậy em không khách sáo nhé!

An Hạ cầm thìa lên ăn, vừa ăn An Hạ vừa cười tít mắt. Đúng là khi đói,ăn gì cũng ngon. Còn Boss, anh không ăn chỉ lặng ngắm An Hạ với niềm vui bé nhỏ của riêng mình.

Một lát sau.

-Oa! No rồi!- An Hạ xoa xoa cái bụng đã được làm đầy của mình.

Rồi như bỗng chợt nhớ cái gì, cô quay sang hỏi Boss:

-Ủa, sao nãy giờ anh không ăn?

Boss bật cười, nói bằng giọng trêu đùa cô:

-Còn gì cho tôi ăn sao?

An Hạ đỏ mặt, ước có cái lỗ nẻ nào cho cô chui xuống. Ăn xong rồi mới hỏi người ta. Boss mỉm cười rồi nói tiếp:

-Thôi, tôi không đói!

-Anh, em muốn bơi!

-Bơi?- Boss nhướn mày.

An Hạ mỉm cười, gật gật:

-Vào trong khoang, có tủ đồ đó!- Boss chỉ vào.

Tủ đồ?

Boss chuẩn bị hết cho cô?

Đừng nói là bikini a? Đừng đùa cô chứ???

An Hạ lắp bắp hỏi:L

-Anh…chuẩn bị đồ…cho em!

Boss nhướn mày, khóe môi giật giật nhếch lên.

-Không! Là vợ Trung.

Thỉ ra là vợ của anh ta. Phù! Một phút trước đầu óc cô bỗng đen tối, cô thấy mình thật biến thái a.

An Hạ vào khoang, mở tủ đồ. Đó là một chiếc áo phông màu vàng cùng mộtchiếc quần sooc jeans. Cô mừng là không phải mấy bộ đồ biến thái kia,bên cạnh còn đặt một dây buộc tóc đồng màu với màu áo. Cô gái đó thậtchu đáo!

Thay đồ, vấn tóc cao. An Hạ giờ đã sẵn sàng để bơi lội. Nhưng… vừa bướcra, An Hạ lại thấy không vui, Boss vẫn trong bộ Âu phục với áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn lên cao, không caravat, cổ áo mở rộng tạo ở anh mộtvẻ lãng tử.

-Sao anh không thay đồ?- An Hạ hỏi.

-Tôi không muốn bơi!- Boss đáp.

An Hạ nhăn mặt, dùng tay đẩy anh về phía khoang thuyền, nói:

-Vào thay đồ đi!

Boss chỉ cười rồi lại hôn vào trán cô, thanh âm trầm ấm vang lên, hòa vào làn gió biển dịu mát.

-Em cứ xuống bơi đi. Tôi….

-Hả?- An Hạ ngây ngốc.

-Không có gì!

An Hạ cũng thôi không hỏi nữa, cô từ trên mui thuyền nhảy xuống nước,Boss đứng trên mui thuyền, nhăn mặt nhìn xuống nước, nói vọng:

-Nè! Em biết làm như thế là nguy hiểm lắm không?

An Hạ ngoi lên từ mặt nước, cười tươi và đáp:

-Hì, không sao đâu! Đừng giận, lần sau em không thế nữa!

Nói rồi không kịp để Boss trả lời, An Hạ lặn xuống nước, giấu mình dướilàn nước trong xanh. Lát sau, An Hạ mới vùng mình lên, từng giọt nướccũng bắn lên không trung, ánh nắng hắt nhẹ lên cô bỗng chốc rực rỡ trong mắt ai đó. An Hạ lại cười tươi rồi nói:

-Nước mát lắm! Anh xuống đây đi!

Boss lắc đầu, quay lại với công việc ngắm nhìn cô. An Hạ phụng phịu bơivề phía thang và leo lên thuyền. Ra khỏi nước, khí lạnh chợt bủa vây lại quanh cô, An Hạ run cầm cập. Boss cầm một cái áo tới và khoác lên chocô, ngồi xuống ghế, An Hạ hỏi:

-Sao anh không bơi?

-Tôi không thích!- Boss nhún vai đáp.

-Ít ra xuống cùng với em chứ?!- An Hạ lắc lắc cánh tay của anh.

-Tôi…- Boss ngập ngừng.

-Dạ?- An Hạ nghiêng đầu hỏi.

Boss chỉ mỉm cười rồi đáp bằng giọng trầm ấm:

-Không có gì!

Rồi anh đứng dậy, về phía mui thuyền để tận hưởng gió trời, An Hạ cởi bỏ áo xuống ghế, nói:

-Em đi bơi đây!

-Không được chơi nghịch nữa!- Boss dặn.

An Hạ nhìn về phía anh, một ý nghĩ vụt qu trong đầu cô. An Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến về phía anh.

Hai tay đưa thẳng về phía trước, chân cứ nhẹ nhàng tiến đến….

Đôi môi vẽ nên một nụ cười…

-Bơi cùng em nhé!- An Hạ cười to.

Ùm!!!

Tiếng một vật rơi xuống nước bỗng vang lên… Boss đã rơi xuống nước do không để ý và bị An Hạ nghịch ngợm đẩy xuống…

Nhưng…

Trái với suy nghĩ của cô, Boss ngoi lên nhưng lại chìm xuống, cả ngườiquẫy đạp dưới nước, khuôn mặt có chút hoảng sợ, miệng không ngừng gọitên cô:

-An Hạ! An Hạ!!!

Bỗng nhiên linh tính chẳng lành trỗi dậy trong cô, An Hạ cố nặn ra một nụ cười để xóa đi cái linh tính đó.

-Anh đừng đùa em nữa! Bơi đi!!!

-An Hạ! An Hạ!

Nhưng đáp lại câu hỏi của An Hạ, vẫn là cái cách Boss gọi tên cô… có chút sự hốt hoảng.

Lần này, An Hạ không thể cười được nữa, trong đầu cô dần định hình đượcchuyện đang diễn ra nhưng đến khi nhận thức được rõ mọi chuyện thì…

Mặt biển đã thôi dao động, không còn ai đó đang quẫy đạp và gọi tên cô.

Mặt biển đã ôm trọn người con trai đó vào bên trong lòng của nó. An Hạbắt đầu thực sự cảm thấy bấn loạn, hoảng sợ, cô thảng thốt gọi to:

-Anh Nguyên! Anh Nguyên!!!

Im lặng…

-Anh Nguyên! Anh Nguyên….

Im lặng….

-Anh Nguyên! Anh Nguyên! Trả lời em đi! Anh Nguyên! Đừng đùa nữa!!!

Đáp lại tiếng gọi của An Hạ vẫn chỉ là sự im lặng, mặt biển vẫn bìnhlặng như thế, bầu trời vẫn trong vắt không một gợn mây, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua. Chiếc thuyền đã dừng lại từ nơi này…rất lâu rồi. Ngườiđàn ông tên Trung đó chạy ra.

-Cô An Hạ, có chuyện gì thế?

An Hạ quay lại. khuôn mặt trắng bệch, khóe mi ngân ngấn nước, miệng lắp bắp, tay run run chỉ xuống nước:

-Anh Trung! Anh… anh Nguyên!

An Hạ nấc lên, Trung nhìn xuống khuôn mặt liền sa sầm liền nói:

-Trời! Cô An Hạ ơi, cô không biết sao? Giám đốc… không biết bơi!!!

Boss…. Không biết bơi!!! An Hạ giờ mới vỡ lẽ ra, nhịp tim bỗng nhói lên. Anh Trung trấn an An Hạ:

-Cô An Hạ! Cô đứng dây, tôi đi tìm.

Ùm!!!

Tiếng động đó lại vang lên lần nữa, anh Trung hét lên:

-Cô An Hạ! Cô An Hạ!!!

Không, làm sao cô có thể đứng đó chờ đợi được chứ?! Con người mà cô yêuquý kia đang bị đại dương vô tình nuốt vào. Lòng cô rạo rực như có cáigì thôi thúc, rồi nhảy xuống. Từng giây, từng phút này cô không thể đứng được nữa. Bản thân cô chính là người đã nghịch ngợm đẩy anh xuống.

…

…

Dưới làn nước xanh, An Hạ cố bơi để tìm lại anh. Cô phải tìm được anh, cô nhất định phải tìm được anh.

Anh Nguyên! Em xin lỗi!!!

Bơi một lúc, An Hạ thấy chàng trai đang nằm trong lòng đại dương, đôimắt nhắm lại, An Hạ cố bơi nhanh… cô bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng vẫncố để bơi tới. Cô sợ là chậm trễ chỉ một giây thôi cô sẽ không cứu đượcanh. Càng lúc áp suất của nước càng đè nặng lên phổi. An Hạ càng lúccàng cố bơi về phía anh. Phổi cô như càng lúc càng bị ép chặt lại. Khóthở, nhưng cô phải cố.

Một chút nữa thôi… chỉ cần một chút nữa.

An Hạ cứ bơi, bơi đến phía thân ảnh đang lững lỡ giữa lòng nước của đại dương kia.

Một chút nữa… Khó thở quá!!! Cô thật sự thấy rất khó thở.

Chỉ một chút nữa…

Một chút nữa….

Ào!!!

An Hạ từ dưới mặt nước ngoi lên, mái tóc được vấn cao giờ đã rũ rượi,dây buộc tóc đã rơi ra từ lúc nào. An Hạ thở dốc để hít không khí mà nãy giờ cô đã hao tốn. Cánh tay nhỏ mảnh của cô vẫn cố giữ một người đànông cao lớn. Anh ta vẫn nhắm tịt đôi mắt lại, nước rũ từ tóc xuống mặt.Trên thuyền, Trung lo lắng gọi to:

-Cô An Hạ! Cô không sao chứ?

-Tôi…không sao!- An Hạ nói trong hơi thở.

An Hạ thở mạnh hơn, cô đưa mắt nhìn Boss trong tay mình. Anh giờ đâykhông còn với dáng vẻ đạo mạo của thường ngày nữa, anh…thật thê thảm,yếu đuối…

Tim An Hạ bỗng nhói lên, nó đập hẫng đi một nhịp. Cô khẽ thì thầm vào tai anh:

-Em…xin lỗi…anh Nguyên!- An Hạ ngẩng đầu nói với Trung- Anh Trung, cho thuyền vào bờ đi!

-Hả…à vâng!

An Hạ một tay giữ chặt lấy cả người Boss, tay kia cố bơi vào bờ… Đến bờ, cô đặt anh trên cát, thở dốc, cũng may nhờ sức nâng của nước nên khôngmất sức bao nhiêu, du thuyền đã cập bến lúc nào. Anh Trung chạy đến, hốt hoảng hỏi:

-Cô An Hạ! Giám đốc sao rồi?

An Hạ không trả lời, cô để hai tay mình chắp lên nhau rồi đặt lên ngực trái của anh, cách vị trí của tim hai đến ba mét.

Cô ấn xuống….mỗi lần ấn, người Boss giật nhẹ lên. Nước từ khóe miệng tuôn ra.

Tỉnh lại đi!

Tỉnh lại đi…! Xem như em van xin anh! Tỉnh lại đi…!

-Khụ… Khụ…- Boss ho sặc sụa.

-Sắp tỉnh rồi! Một chút nữa thôi! Cô An Hạ, hô hấp nhân tạo đi!- Anh Trung lay An Hạ nói.

-Hả?- Tay An Hạ khựng lại, mắt mở to hết cỡ.

-Hô hấp nhân tạo đi!- Trung lặp lại.

An Hạ nhìn Boss, anh vẫn nhằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đầu óc An Hạsuy nghĩ chậm hơn mức bình thường. Lát sau, An Hạ với khuôn mặt vẫn cònhơi ửng đỏ, cô hít mạnh để nén không khí, mắt nhắm lại rồi cúi xuống.

…

…

Đôi mắt An Hạ mở to đầy ngạc nhiên, cô nhớ là….cách đây chưa đầy mộtphút trước, môi cô và môi Boss vẫn còn cách nhau một khoảng không quágần nhưng cũng không quá xa nhưng sao giờ đây…

Đôi môi hai người quấn lấy nhau, Boss chà xát đôi môi mỏng của cô, đôimôi hai người quấn lấy nhau. An Hạ vùng vẫy đẩy anh ra nhưng Boss càngvòng tay ôm chặt lấy cô, áp cả người cô vào vòm ngực anh. Còn Trung ,thì lấy tay bịt mắt miệng cố nhịn cười, anh nói giọng trêu đùa:

-Úi! Tôi không thấy gì! Không thấy gì đâu nhá!

An Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô càng cố vùng vẫy thì Boss lại càng siết chặt vòng tay hơn.

Đôi môi An Hạ mềm mại, ấm nóng, môi Bos mát lạnh. Tất cả hòa quyện tạo một vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Một lúc sau, Boss buông An Hạ ra, đôi môi nhợt nhạt bỗng vẽ nên một nụcười. Anh Trung đỡ Boss ngồi dậy, An Hạ thì vẫn còn đứng hình, Boss hokhẽ , An Hạ giật mình, rồi đánh mạnh vào ngực anh, nói:

-Anh…

-Em đang đánh người bị thương đấy!- Boss trêu đùa.

An Hạ giờ mới như sực nhớ ra, cô cuống quýt hỏi:

-Em…em xin lỗi! Anh không sao chứ?

-Tôi không sao!

-Được rồi, giám đốc vào tắm đi kẻo bị cảm ạ!- Nói rồi Trung đỡ Boss vào nhà, An Hạ lẽo đẽo đi theo.

Trong lúc Boss đi tắm, An Hạ ngồi trên sofa đăm chiêu suy nghũ. Trung từ ngoài bước vào, nói:

-Cô An Hạ! Nếu không có đồ thì cô cứ lên lầu lấy tạm đồ vợ tôi.

An Hạ gật đầy lấy lệ rồi chìm vào lại trong dòng suy nghĩ, rồi…cô bỗng cất tiếng:

-Anh Trung…!

Trung quay lại.

…

Thời gian thấm thoắt trôi, một ngày hẹn hò của An Hạ cũng sắp hết. Trờibắt đầu nổi gió mạnh, các cành cây bị lay động, vài hạt mưa lất phấtrơi. Suốt quãng đường, An Hạ không nói gì, cô cứ dõi mắt ra phía ngoài.Boss thấy lạ, anh cất tiếng:

-An Hạ!

Không trả lời…

-An Hạ!

Không trả lời….

Chẳng phải mọi khi cô nói nhiều lắm sao?

Boss dừng xe lại. Do dừng đột ngột nên theo quán tính An Hạ ngã chúi vềphía trước, Boss đưa tay ra đỡ, An Hạ quay nhìn anh, Boss cất giọng hỏi:

-Chuyện gì?

-Dạ?

-Em không thấy nãy giờ em lạ lắm sao?

Một thứ cảm xúc bỗng xuất hiện nơi đáy mắt An Hạ, cô khẽ nói:

-Anh…

Boss nhướn mày chờ câu nói tiếp theo, nhưng… An Hạ bỗng đưa tay đánh mạnh vào người anh, lên giọng trách mắng:

-Anh là đồ ngốc! Là một tên ngốc! Anh biết… biết… em lo cho anh lắm không!- Một giọt nước mắt vô tình lăn xuống gò má An Hạ.

Phải, đến giờ đôi bàn tay cô vẫn còn run. Tim vẫn đập nhanh khi nghĩ lại việc xảy ra lúc sáng, cô không thể tưởng tượng được, nói đúng hơn làkhông dám nếu sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu hơn thì sao?

Khóe mi đọng nước mắt, cô cảm thấy sống mũi mình cay xè.

-Tại sao không nói? Không nói là anh không biết bơi, tại sao vẫn thảnnhiên để em đẩy xuống? Tại sao???- Từng câu nói là từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, vô tình. Đau, cô đau lắm.

Sợ, cô cũng sợ lắm! Cô sợ mất anh. Tình yêu của cô chỉ vừa mới chớm nở.Cô vẫn còn ước mơ, mơ như bao cô gái khác. Mơ về một cuộc sống với mộtgia đình nhỏ, một cuộc sống điều viên… Cô vẫn còn mơ về những ngày tháng hạnh phúc.

Boss từ nãy giờ im lặng không nói, đôi mắt vẫn phẳng lặng không gợn lênmột chút cảm xúc, vì nó thật sự không có cảm xúc hay do lớp sương mờ che phủ nên không thể thấy được cảm xúc bên trong đó. Boss đưa tay kéo côvào lòng, An Hạ ngoan ngoãn rúc đầu trong lòng Boss.

Im lặng…một bầu không khí im ắng bao trùm không gian trong xe. Không quá nặng nề, cũng không hẳn nhẹ nhàng. Không gian im ắng được hòa với nhịpthở đều đều của hai con người.

Lát sau, Boss mới cất tiếng:

-Không sao! Mọi chuyện ổn rồi! Không phải lỗi của em đâu. Em nên nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ luôn ở bên em mà!

An Hạ nguầy nguậy đầu như ra chiều đã hiểu.

Reng…reng.

Tiếng chuông điện thoại Boss vang lên phá vỡ bầu không khí, An Hạ giật mình thoát khỏi vòng tay của Boss, khuôn mặt ửng đỏ lên.

-Alo!... Mẹ?- Boss nói có phần ngạc nhiên.

-…

Thoáng chốc, khuôn mặt Boss có chút sa sầm, đôi mắt bỗng dậy sóng, đến một lúc sau, anh mới lên tiếng đáp một cách khó nhọc:

-Được rồi, con sẽ về liền!

Dập máy, Boss khẽ thở dài. Quay qua, đã thấy đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình, An Hạ cất giọng lo lắng hỏi:

-Anh, có chuyện gì sao?

Boss kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. An Hạ giờ đây cũng khôngphản kháng, cô nhắm mắt lại đôi môi khẽ mở như để đón nhận nụ hôn củaanh. Nhưng… nụ hôn lần này không giống như mọi lần, nó gấp gáp và An Hạcảm thấy như đang có gì lo lắng.

Lát sau, Boss mới buông An Hạ ra, khẽ nói:

-Hứa với tôi! Dù có chuyện gì, thì chúng ta phải luôn tin tưởng nhau.

-Vâng! Em sẽ luôn tin tưởng anh!

Boss không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe về nhà. Trời cũng đã chập choạngtối, trời cũng bắt đầu nổi giông như báo hiệu một thời tiết xấu, mộtchuyện chẳng lành sẽ đổ bộ đến.

o0o

Nhà họ Lâm.

Boss đút tay vào túi quần, thong dong bước vào.

Phòng khách.

Boss đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười lạnh.

Tề tụ đông đủ nhỉ?!

Ngoài bố mẹ Boss, Phong còn có hai người con gái. Một người với mái tócxoăn nhẹ, đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh, người con gái còn lại sởhữu một vẻ đẹp thiên thần, chiếc váy trắng khiến cô trở nên thanh thoáthơn như không vướng bụi hồng trần.

-Anh hai! Về rồi à?! Ngồi đây!- Phong tươi cười nói.

Ánh mắt của những người khác đồng nhất quay qua nhìn anh. Ánh Nhi nhìn anh đầy yêu thương, khẽ thốt lên:

-Vũ… Nguyên.

Nhưng đáp lại yêu thương của Ánh Nhi chỉ là cái nhìn hờ hững và giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc của anh:

-Chưa chết à?!

-Anh hai! Anh nói gì vậy?- Phong hốt hoảng nói.

-Nguyên, con sao thế?

Mẹ Boss cũng lên tiếng, giọng bà run run. Tay bà nắm chặt lấy tay chồngmình, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Chứng tỏ bà đang rất lo lắng.

Còn Ánh Nhi cúi mặt sau câu nói của Boss, sống mũi cay xè. Từng chữ phát ra từ miệng anh như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim của cô. Lát sau, Ánh Nhi ngước lên, nuốt nước bọt rồi nở một nụ cười ngượng ngạo, côđáp:

-Ừ! Chết rồi! Và hồn đang hiện về đây đấy!

Còn Bảo Lam, thì chồm người thì thầm gì đó vào tai Boss và anh nhếch mép cười, khẽ đáp lại:

-Chuyện xưa à?! Hãy nói lại với cô ta là, cô ta chẳng đáng để tôi nhớ. Và cả cái quá khứ xuẩn ngốc mà cô ta cho là đẹp đẽ đó.

Đôi mắt Bảo Lam ánh lên nét hốt hoảng, có chút hằn học rồi lại quay sang nói gì đó với Ánh Nhi nhưng cô chỉ cười.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, có một cái gì đó thật nặng nề bao trùm lên nơi đây. Không một tiếng nói, mỗi người chìm trong một luồn suynghĩ riêng của mình.

-Chị Ánh Nhi! Chị về đây là định ở lại luôn hay chỉ chơi mấy ngày rồiquay về Mỹ?- Phong vui vẻ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

-Chị cũng không biết nữa!- Ánh Nhi mỉm cười đáp.

-Ánh Nhi! Dạo này thấy cháu hay tham dự nhiều hội thảo nhỉ?!- Bố Boss hỏi.

-Dạ, thật ra cũng có một phần công sức của Bảo Lam, vì cháu mà bạn ấychạy đôn chạy đáo rấy nhiều. Bảo Lam nhìn thế chứ giỏi lắm đấy ạ!

Bảo Lam nghe được thế cười hì hì. Bố Boss liền tán dương Ánh Nhu. Rồimọi người cứ xoay quanh hỏi Ánh Nhi và Bảo Lam nhưng tuyệt nhiên khôngcó tiếng của Boss, anh vẫn điềm nhiên ngồi quan sát họ nói chuyện.

Cứ thế, kẻ hỏi người trả lời một cách ngượng ngạo, thời gian cứ lặng lẽtrôi qua. Dường như không thể chịu được cái không khí căng như dây đànnày, Boss liền đứng lên nói:

- Mẹ, đây là lý do phải không?

## 17. Chương 17 : Sinh Nhật

“Cứ tưởng mình đã biết tất cả về anh.

Nhưng…rồi em bất chợt nhận ra… em không hiểu gì về anh cả.”

Thời gian thoắt trôi như thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnhlại đã gần sắp tới Noel rồi! Thới gian cứ lẳng lặng trôi đi, những ngàycuối năm mỗi một người đều bận bịu với công việc của riêng mình, nhịpsống vốn đã trôi nhanh giờ lại càng trôi nhanh hơn với tốc độ chóng mặt. An Hạ cũng không phải là ngoại lệ.

Những ngày cuối năm với hàng tá dự án quảng cáo, phim rồi lại tới đĩanhạc của từng ca sĩ. Chưa kể đến là các show diễn thời trang mùa đôngcủa các nhà thiết kế đã ngỏ lời muốn hợp tác với các anh chàng, cô người mẫu của TCB từ đầu tháng Mười.

Sau một ngày hẹn hò, An Hạ quay lại với guồng máy làm việc cũ. Cứ tưởngđược trở thành “bạn gái Boss” thì sẽ được nhàn hạ hơn, nhưng đời mấy aibiết được chữ “ngờ”…. càng lúc cô càng bị áp bức, bóc lột sức lao động.Đã vậy, sức sống mà cô đã tích lũy trong hai mươi ba năm sống trên đờiđã bị vắt kiệt hoàn toàn chỉ sau một chuyến công tác bốn ngày. Nói làcông tác nhưng chỉ là chuyến đi hai người, có thể đối với Boss là bìnhthường nhưng đối với của cô nó….quả thật không bình thường chút nào! Từđầu cho đến lúc kết thúc chuyến công tác An Hạ đã không ngừng tưởngtượng ra bao nhiêu viễn cảnh. Tốt có, đen tối cũng có. Cô thật không ngờ đầu óc của mình lại phong phú đến mức đó.

Hôm nay, Boss đã đi đâu đó. An Hạ được nghỉ ngơi và đương nhiên cô sẽkhông phí hoài mấy giờ đồng hồ quý giá đó. An Hạ nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm than thở.

“Tinh”

Nằm được một lát, tiếng thang máy kéo cô trở về thực tại. An Hạ nhổm dậy, uể oải nói:

-Anh vừa mới đi đâu thế?

Boss mỉm cười, cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt cô rồi anh mới đáp:

-Tôi đi ký hợp đồng. Dự án phim lần này sẽ do công ty The Sun tài trợ.

-The Sun? Nghe quen quen nhỉ?- An Hạ đi tới máy pha café vừa ngẫm nghĩ

Boss cười nhẹ. Em đã bao giờ để tâm đến mấy chuyện trong làng giải trí đâu mà biết ai?

-Chết! Hết café rồi! Đợi chút, em đi mua.

An Hạ chạy vội đi.

Phải công nhận một điều là An Hạ có thành tích đi mua café rất đáng nể,một gói café thôi mà cô đã đi mất nửa giờ đồng hồ. An Hạ lên đến tầngmười, đi được vài bước…đôi chân cô bỗng khựng lại trước cửa phòng Boss,cánh cửa hé mở, An Hạ dõi mắt vào…

Đôi mắt cô mở to, đồng tử dãn hết cỡ.

Boss… đang hôn một cô gái khác.

Chỉ với hai người, một nam một nữ trong một phòng. Boss, anh đang làm gì vậy?

Nhói, bỗng ở ngực cô có cái gì nhói lên, cảm giác như có một vật gì đósắc nhọn vô tình đâm thẳng vào. Đau, cô thấy tim mình đập nhưng cái đógiống như đó đang nhói đau lên từng cơn. An Hạ dùng tay che miệng đểkhông bật ra tiếng.

-Cô làm cái quái gì vậy?- Boss đẩy cô gái đó ra, lạnh lùng nói.

Cô gái đó cười nhẹ rồi dịu dàng đáp:

-Chỉ là một cách chào hỏi thôi mà!

-Trịnh Ánh Nhi, tôi không ngờ dạo gần đây cô sống thoáng thế đó?!- Boss nói bằng giọng đầy chế giễu.

Ánh Nhi cười, nhưng An Hạ cảm nhận đó là một nụ cười đầy chua chát, Ánh Nhi khẽ đáp:

-Sao thế? Vẫn không có chút tình cảm gì với em sao? Đã gần chín năm trời mà anh vẫn lạnh lùng với em như vậy sao?

-Lúc trước, lúc này hay cả về sau cô cũng đều không có nghĩa lý gì vớitôi cả. Giờ cô biết được điều mà cô muốn biết rồi, mời cô về cho!- Bossvẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không ngước nhìn Ánh Nhi một lần.

Đã bao lần rồi nhỉ?

Ánh Nhi cũng không thể nhớ nỗi đã bao nhiêu lần cô bị anh xua đuổi chẳng khác một thứ dịch bệnh. Nhưng…. Cô vẫn mặt dày bám theo anh chỉ bởi bachữ “cô yêu anh”

Ánh Nhi nghĩ gì đó rồi mỉm cười, đáp:

-Em đáng ghét lắm sao?

-Cô như thế nào đối với tôi chẳng có gì quan trọng cả.

An Hạ dựa vào tường. Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu cô. Cô gái đó là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Boss?

Đôi tay đặt hờ giữa không trung, chỉ cách nắm cửa vài milimet. Chỉ cần cô với tới chút nữa, mở nó ra và hỏi thôi…

Nhưng…

Từ phía sau, một bàn tay to lớn giữ chặt cả người cô lại, dùng một taybịt miệng cô. An Hạ bỗng hoảng sợ, đánh rơi gói bịch café. Người đó khẽcười nhẹ rồi thì thầm vào tai cô:

-Để họ có chút không gian riêng nào!

Vũ…. Phong….!

Hơi thở của anh phả vào tai cô, làm cô rùng mình. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cô không biết họ còn đang nói gì trong đó. Thời gian trôi qua bây giờ thật lâu. Muốn thoát ra khỏi vòng tay của Phong nhưng sức khỏecủa một người đàn ông và một người con gái như cô khó mà để thoát ra. Cô dùng hết sức để gỡ tay của anh trên miệng xuống, cô vội vã nói:

-Buông em ra!

-Không, như vậy không tuyệt sao?- Phong cười rồi tì cằm lên vai cô.

An Hạ vùng vẫy. Nhỡ Boss ra mà thấy cảnh này thì sẽ ra sao chứ?

-Đừng đùa nữa Phong, buông em ra!

-Không!- Phong vẫn ương bướng ôm chặt cô.

An Hạ cố gỡ mạnh tay anh ra.

-Buông ra!- An Hạ hất mạnh tay anh, đôi mắt hằn lên sự tức giận.

Phong nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp:

-Ok bình tĩnh nào! Anh buông em ra rồi!

Vẫn là nụ cười đó nhưng… sao cô cảm thấy nó có gì thật khác.

An Hạ nhìn Phong bằng đôi mắt khó hiểu. Có phải do cô tưởng tượng quá không?

Nhưng…

Đây dường như không giống với Vũ Phong mà cô đã từng biết!

-An Hạ!- Tiếng của Boss vang lên.

An Hạ thu tầm mắt lại, quay lại.

Giờ An Hạ mới được nhìn ngắm rõ cô gái tên Ánh Nhi này… Cô ấy rất đẹp,một vẻ đẹp sắc lạnh, kiêu sa nhưng vẫn có chút gì đó thật dịu dàng, máitóc nâu xoăn nhẹ.

Đôi mắt…

Đôi mắt cô ấy. Cô ấy có một đôi mắt rất quen…

Ánh nhìn đó… cô đã thấy ở đâu… nó rất quen thuộc những tưởng như cô đã gặp rất nhiều lần…

Có một người…. người đó cũng có ánh nhìn như cô ấy.

Cô đã thấy, phải, cô đã thấy ánh nhìn đó ở đâu rồi. Đó là một cái nhìnlạnh lùng nhưng nơi đáy mắt vẫn đong đầy cảm xúc. Đôi mắt này, màu nâunhàn nhạt…

Không, chắc lại là do cô tưởng tượng thôi….

Ánh Nhi mỉm cười, tiến gần đến An Hạ nói:

-Chào cô! Tôi là Trịnh Ánh Nhi, rất vui được làm quen với cô.

-Tôi cũng rất vui được gặp cô, tôi tên là Trương An Hạ!- An hạ cười gượng đáp.

-Cô có thể đi được rồi!

Ánh Nhi định nói gì nhưng Boss cắt ngang, Ánh Nhi mỉm cười rồi đáp:

-Tôi sẽ đi mà! Phong, chị đi nhé!

-Vâng, thưa nữ hoàng. Chúc nữ hoàng thượng lộ bình an!- Phong cúi người cung kính chào.

Ánh Nhi bật cười, An Hạ thì hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Vũ Phong cũng biết cô gái này sao?

Ánh Nhi, cô ấy là ai?

-An Hạ, café đâu?- Boss hỏi khi Phong cũng đã quay xuống.

An Hạ mới giật mình, cúi người nhặt bịch café lên. Đầu óc cô vẫn quay cuồng với những câu hỏi, cô buộc miệng hỏi;

-Anh, cô ấy là ai?

-Đừng để tâm làm gì? Chỉ là một kẻ không gọi mà đến thôi!- Boss nhếch môi cười lạnh.

An Hạ không nói, tiến đến máy pha café, Boss nhìn cô nhíu mày rồi lên tiếng:

-Hôm nay em bị làm sao thế? Bình thường không dặn em cũng mua lần hai gói café về sao lần này lại mua có một gói thế?

-Á, em quên mất. Hì, để em đi mua thêm!- An Hạ cười trừ đáp.

-An…

Chưa kịp để Boss nói hết câu, An Hạ đã vụt chạy đi xuống dưới.

Cô đoảng ghê mà! Không hiểu làm sao nữa.

Lững thững đi ra cửa….

-An Hạ!

Tiếng một cô gái gọi cô, giọng nói này khá quen. An Hạ quay lại.

Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên….

Đôi mắt màu nâu nhàn nhạt… có ánh nhìn khá sắc lạnh.

Nụ cười nhạt đã thường trực trên môi cô gái ấy từ lúc nào.

….

Quán café Góc phố.

Đây có thể xem là quán café có địa thế đẹp nhất. Nó tọa lạc trên conđường mới. Khuôn viên rộng rãi, cây cối được trồng khá nhiều khiến người ta bước vào có cảm giác như được hòa hợp với thiên nhiên. Quán được xây theo kiểu kiến trúc Việt Nam xưa, có âm hưởng hài hòa.

Ở một góc trong quán café.

Ánh Nhi và An Hạ ngồi đối diện nhau. Họ cứ im lặng như thế, An Hạ thìdùng ống hút nghịch nghịch ly bạc sỉu đá của mình, còn Ánh Nhi cứ hếtnhìn ly cam vắt lại dõi đôi mắt vào khoảng không. Bầu không khí im lặngnhư đè nặng lên hơi thở của hai người con gái. Nhịp thở đều đều dần trởnên gấp gáp. An Hạ vẫn thắc mắc, chẳng phải cô chỉ mới biết Ánh Nhi cách đây chưa đầy hai mươi phút sao?

-An Hạ!- Ánh Nhi khẽ lên tiếng.

-Dạ?

Ánh Nhi nhìn An Hạ bằng ánh mắt khó hiểu. Vẫn là ánh nhìn đó, cô cứ mãinghĩ nhưng vẫn không thể nhớ được cô thấy ánh nhìn đó ở đâu. Nó hữu hình nhưng sao cô lại khó nắm bắt đến thế? Hay phải chăng cô đã bỏ quên điều gì?

Đôi mắt Ánh Nhi cong lại, con ngươi màu cà phê sữa nhàn nhạt sáng lên. Ánh Nhi cười nhẹ rồi cất giọng hỏi:

-Cô là…. bạn gái của anh Nguyên.

-Dạ? Sao…sao chị biết?- An Hạ suýt sặc nước.

Ánh Nhi lại mỉm cười rồi đáp:

-Cô không cần biết đâu. Đúng rồi, cô đang hẹn hò với anh Nguyên.

-Dạ…- An Hạ đỏ mặt lí nhí trả lời.

Ánh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng nó đã sớm trở nên gượnggạo hơn trước. Có cái gì nóng, tạo cho Ánh Nhi cảm giác khó chịu tại nơi cuống họng. Ánh Nhi uống một ngụm cam vắt.

Đắng….

Nếu cô không hỏi thì chắc sẽ có câu trả lời và cô sẽ còn mơ đến ngàyngười con gái đi bên anh là cô chứ không phải cô gái đang ngồi đối diệncô.

-Cô yêu anh ấy không?

-Dạ… em và anh ấy đã trải qua nhiều chuyện, dở khóc dở cười. Ban đầu,em một mực phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng chối bỏ nó lại càngdấy lên. Đến giờ thì em biết rõ: em yêu anh Nguyên.

An Hạ mỉm cười ngọt ngào. Ánh Nhi bỗng bật cười. Biểu hiện của An Hạchẳng phải rất giống cô ngày đó sao. Đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nóiđầy yêu thương khi nói đến người mình yêu.

-Cô biết ngày mai là ngày gì không?

-Mai Noel!

Ánh Nhi mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào An Hạ hỏi tiếp:

-Cô biết sinh nhật của Nguyên ngày mấy không?

-Sinh nhật? Em…. Em không biết!

-Cô nói cô yêu anh ấy mà đến cả ngày sinh nhật của anh ấy mà cô còn không biết sao.?!

An Hạ bỗng cảm thấy nhói lên trong tim. Phải chăng cô quá vô tâm, cô chỉ muốn được anh quan tâm, được anh che chở nên vô hình chung cô chỉ muốnđược che chở mà không quan tâm gì đến Boss.

-Nguyên sinh ngày 24/12, đúng hôm Giáng Sinh.

-…

An Hạ vẫn im lặng không nói. Nghịch nghịch ly nước.

-Tôi không hiểu “yêu” trong cô là gì? Đến ngày sinh nhật mà còn khôngbiết. Vậy cô biết gì về anh ấy? Cái tên, lai lịch, tuổi tác?

-….

Vẫn im lặng.

An Hạ không nói bởi vì Ánh Nhi nói đúng. Ngoài cái tên, gia thế, địa vịtrong xã hội, tuổi tác ngoài ra cô không biết gì về anh cả.

-À, chắc cô cũng thắc mắc lắm! Tại sao tôi lại quen biết bạn trai cô nhỉ?

Giờ thì Ánh Nhi đã khiến An Hạ phải ngước lên, đưa con ngươi đen láy,phẳng lặng như nước hồ thu nhìn Ánh Nhi. Khóe môi Ánh Nhi cong lên tạothành nụ cười nửa miệng. Đôi mắt ráo hoảnh vào không gian vô tận, giọngnhẹ nhàng như chìm vào mảnh ký ức.

Tất cả như một đoạn phim được tua lại chậm…

-Vào chín năm trước…. tôi và Nguyên….

….

Không biết tự bao giờ, khuôn mặt An Hạ chẳng còn nét tươi tắn như lúcsáng nữa. Nó bỗng đượm buồn, cô khẽ cụp mắt xuống, hàng lông mi dài chelấp đi đôi mắt để không ai biết cô đang buồn.

Ánh mắt thôi không phẳng lặng hay sáng lấp lánh nữa. U buồn bao phủ lên nơi đáy mắt của An Hạ.

I could go back to every laugh,

But I don

t wanna

go there anymore,

And I know all the steps up to your door,

But I don

t wanna

go there anymore.

Talk to the wind, talk to the sky,

Talk to the man with the reasons why,

And let me know what you find.

Bài hát Come in with the rain vang lên. An Hạ giật mình lôi điện thoại ra:

-Alo!

-Em đi mua café đến giờ là được gần một tiếng hai mươi tám phút rồi. Café khó tìm đến thế à?

-Dạ em xin lỗi! Em về liền!

An Hạ đứng dậy, cố mỉm cười thật tươi và nói:

-Chào chị em về!

-Nguyên không thích uống loại café đó đâu. Anh ấy thích uống loại caféEspresso của Ý. Còn loại của cô mua thì chỉ để uống như nước lã thôi!

An Hạ cắn chặt môi. Lòng nhói đau. Tim quặn thắt.

Rồi cô bước ra khỏi quán. Lững thững trên con đường về, cô không quênghé qua trung tâm thương mại để tìm loại café đó nhưng không có. Bước ra ngoài.

An Hạ vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Thanh âm từng câu chữ củaÁnh Nhi vẫn âm vang trong tâm trí cô. Từng chữ như đánh mạnh vào tim cô.

Bạn gái…

Có phù hợp không trong khi cô không hiểu gì về anh cả.

Cứ tưởng đã hiểu hết về anh… nhưng rồi mới chợt nhận ra… em không biết gì về anh cả.

Rầm!

Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ An Hạ đâm sầm một người, cô ngẩng mặt lên. Đó là khuôn mặt quen thuộc với ngũ quan hoàn hảo, cái vẻ lạnh lùng vẫnluôn thường trực.

Boss nhíu mày nói:

-Em bị làm sao thế? Đi không để ý gì hết là sao?

An Hạ giờ mới nhận ra là cô đã lên đến tầng mười từ lúc nào. An Hạ mỉm cười và khẽ nói:

-Xin lỗi!

Boss đưa tay kéo cô vào lòng, định đặt lên môi cô một nụ hôn….

Nhưng…

An Hạ nghiêng đầu sang chỗ khác và tránh, đôi mắt của Boss thoáng có chút ngạc nhiên và không vừa lòng. An Hạ đẩy anh ra và nói:

-Xin lỗi! Em hơi mệt!

Boss không nói, hai tay đút vào túi quần, lưng tựa vào tường. An Hạ vẫn chăm chú pha café.

Nếu cô biết được nhiều về anh hơn thì hay nhỉ?

Anh đối với cô vẫn là một ẩn số. Ánh Nhi…. Cô ấy biết rất rõ Boss.

Cô đã tự dặn lòng rằng do Boss và Ánh Nhi biết nhau lâu hơn, nhưng saolòng vẫn nhói đau. Câu chuyện chín năm về trước được An Hạ tái diễn mờmờ ảo ảo trong tiềm thức.

Ánh Nhi cũng yêu Boss….

-An Hạ!

-Dạ?- An Hạ như sực tỉnh, nhìn Boss.

Anh nhíu mày nhìn cô rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. An Hạ cũng nhìn theo, cô bỗng giật mình nói:

-Ối! Xin lỗi em! Em lơ đãng quá.

-Hôm nay em bị làm sao thế?

-Hì, không có gì. Chắc tại em mệt thôi, mấy ngày nay đêm nào cũng tăng ca.

Boss đi tới, cầm tách café, nhìn cô rồi nói:

-Mai em nghỉ đi!

-Dạ?

-Nếu mệt thì ở nhà nghỉ, mai khỏi đi làm!- Boss lạnh lùng lặp lại.

-Không sao! Em ổn mà!

-Đây là lệnh!

An Hạ thở hắt ra. Nhìn theo bóng Boss bước vào phòng, cô nhấc từng bướcchân khó nhọc đi theo. Anh uống một ngụm café rồi dán mắt vào màn hìnhmáy tính. An Hạ đứng ngay cửa nhìn anh, đôi mắt không giấu được nétbuồn.

-Anh…!

Boss ngước lên nhìn cô. An Hạ cười nhạt rồi tiếp lời;

-Anh không thích loại café này đúng không?

-Ai nói em thế?

-Em hỏi đúng không mà!

Boss mỉm cười dịu dàng và đáp:

-Chỉ là café em pha thì loại nào tôi cũng thích hết!

-Em đúng là ngây ngốc mà!- An Hạ tự cười bản thân mình, rồi lại trầmngâm im lặng suy nghĩ, lát sau cô nói tiếp- Ngày mai, đi với em tới mộtnơi nha?

-Đi đâu?

An Hạ cười duyên dáng và nháy mắt. Boss cũng mỉm cười và nói:

-Ngày mai bảy giờ tôi sẽ đến đón em!

-Không, để em đến công ty đi!- An Hạ nhăn mặt nói.

Cô đang nghĩ nếu để ba mẹ cô thấy Boss xuất hiện trước nhà cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

-Được rồi!

An Hạ ném lại một nụ cười tươi và chạy biến đi.

o0o Ngày Giáng Sinh.

Dẹp hết những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, mọi người kéo nhauđi trên phố, tận hưởng những ngày cuối cùng của năm. Hôm nay, gió bỗngnổi mạnh, các cành cây đung đưa theo nhịp điệu của gió. Từng đôi, từngđôi khoát tay nhau đi trên phố trao cho nhau một chút hơi ấm của vị yêungày đông lạnh giá. Nhịp đường phố trở nên đông đúc nhưng lại không vồnvã.

Gió vẫn thổi lay, từng con người vẫn nắm tay nhau đi trên phố. Yêu thươnggiờ đây trở nên gần gũi và đong đầy hơn. Hôm nay, họ dành cho nhữngngười mình yêu những điều tuyệt vời, vật chất có mà về tinh thần cũngcó.

Tầng 10 của công ty TCB.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng dãy hành lang dài, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng giày cao gót như đếm từng bước chân của An Hạ vang lêntrong không gian im ắng đó.

An Hạ nuốt nước bọt, cô ghét phải đi một mình vào ban đêm nhất là nhữngnơi tối như thế này. Chân An Hạ sải nhanh tới phòng làm việc của Boss.Sống được hai mươi ba năm, cứ tưởng càng lớn sẽ càng không sợ ma nhưngtất cả chỉ là “tưởng”. Càng lớn cô thấy mình càng giống một con thỏ đếhơn.

Đến trước cửa phòng Boss, An Hạ mới khẽ thở phào. Chỉnh trang lại áo quần,trên môi An Hạ vẽ nên một nụ cười tươi, đẩy cửa bước vào, nói:

- Anh… hôm nay Giáng Sinh!

- Thì sao?- Boss hờ hững nói.

- Anh vẫn còn làm việc sao?- An Hạ nhăn mặt.

An Hạ tiến tới, kéo tay Boss và nũng nịu.

- Đi chơi với em! Chiều em đi mà!!!

Boss ngước lên nhìn An Hạ, nhíu mày nhưng nơi đáy mắt vẫn có một tia sáng lấp lánh lên, Boss nói:

- Hôm nay em làm sao vậy hả?

- Hì, không có gì! Đi với em đi!

Boss đứng dậy, tắt máy tính, môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng nói:

- Tối nay, tôi sẽ hy sinh thời gian quý giá của mình cho em vậy!- Boss nhéo mũi cô.

An Hạ nhăn mặt, xoa mũi, lè lưỡi nói:

- Xì! Em không phải con nít mà cứ ngắt nhéo kiểu đó!

Boss bỗng bật cười.

An Hạ nhìn anh rồi bất giác cô cũng mỉm cười. Đôi mắt cong lại hình vầngtrăng khuyết, con ngươi sáng lên lấp lánh, dõi tia nhìn chất chứa đầyyêu thương đến người đối diện.

…

Chẳng phải em trở nên đáng yêu hơn trước mặt người ấy.

Đôi mắt em lại lấp lánh hơn trước mặt người ấy.

Ánh nhìn càng lúc càng nhiều yêu thương hơn nhưng không dành cho anh.

Người ấy cũng trở nên dịu dàng hơn bình thường khi đối diện với em.

Người ấy cũng cười nhiều hơn với em.

Người ấy cũng biết bông đùa nhiều hơn nhưng cũng chỉ với em.

…

Mọi thứ đã thay đổi hết rồi, An Hạ à.

Bóng người đứng ở cửa nắm chặt tay lại, gân xanh nổi rõ lên bàn tay. Bóngdáng đó dõi nhìn vào trong phòng một lúc rồi lại lẳng lặng quay đi, bóng người như trải dài theo cả dãy hành lang.

Lặng lẽ và đơn độc.

…

Boss và An Hạ chuẩn bị quay đi thì An Hạ bỗng lên tiếng:

- Anh…!

Boss quay lại, cái nhướn mày thay cho câu hỏi “gì?”, An Hạ lôi trong túixách ra một cái hộp quà nhỏ, được gói bọc cẩn thận bằng lớp giấy màu tím nhạt với một vài hình thù được trang trí cho tương xứng với hộp quà.Boss thoáng có chút ngạc nhiên anh nhìn món quà rồi lại ngước nhìn AnHạ, cô mỉm cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật anh!

- À, cảm ơn em!

An Hạ bỗng nhìn Boss nhăn mặt, nói:

- Chỉ như thế thôi à?

- Chứ em muốn sao?

- Anh không còn biểu cảm nào khác hay hơn sao?

Boss nhìn An Hạ, nhếch miệng cười gian xảo rồi tiến lại gần An Hạ, trong khi An Hạ vẫn ngây ngô chưa định hình được vấn đề, Boss nói:

- À…. Có!

Nói xong, Boss kéo An Hạ về phía mình. Đặt lên môi hồng nhỏ nhắn của cô một nụ hôn, An Hạ ngạc nhiên.

Cô…bị cưỡng hôn.

Boss kéo dài nụ hôn ra. Không quá mãnh liệt, nó nhẹ nhàng ấm áp như một thứđể giữ ấm cho ngày đông. Vài giây ngạc nhiên đi qua, An Hạ nhắm mắt mởmiệng để đón nhận nụ hôn của anh.

Nụ hôn này có sẽ giúp hai người ấm hơn trong ngày Giáng Sinh lộng gió này.

o0o Ở một nơi khác.

Trong một căn nhà nhỏ được bài trí một cách thú vị và phong phú, không gian khoáng đạt, yên tĩnh.

Ngoài sân.

Ánh Nhi ngẩng mặt lên bầu trời. Gió chợt nhẹ lùa qua, cô đưa tay siết chặt áo khoác hơn thêm chút nữa.

Giờ này…

Chắc An Hạ đang ở bên cạnh Nguyên nhỉ? Hạnh phúc nhỉ- cái hạnh phúc mà cô chẳng bao giờ níu được ình.

Đôi mắt nâu nhàn nhạt lại cứ mãi ráo hoảnh, tia nhìn cứ tìm đến nơi xa xôitrên bầu trời với một bóng hình xa vời. Ánh Nhi khẽ mỉm cười…

Vui vẻ nhé, An Hạ!

o0o

Sau khi vào nhà ga của công ty lấy xe, Boss và An Hạ hòa vào dòng ngườitrên phố. Gió vẫn vô tình thổi, để lại không khí giá lạnh những nơi mànó đi qua.

-Em muốn ăn món Tây anh món ta?

-Tùy anh ạ!

Boss không nói gì, quay xe vào một nhà hàng Pháp sang trọng, không gianđược bài trí một cách tinh tế, An Hạ ngó quanh rồi lẽo đẽo theo sau anh. Boss nói gì với nhân viên phục vụ sau khi đã bước vào nhà hàng, anh tagật đầu rồi quay đi. Boss mỉm cười, An Hạ nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu.

Lát sau, bồi bàn đem nến ra, cùng với chai rượu vang đỏ. An Hạ khôngkhỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó là ánh nến lập lòe, mờ mờ ảo ảo. Không gian chìm vào yên tĩnh, bóngcủa hai người in lên lên tường, không khí yên tĩnh gtaj đi mọi ồn àonhường chỗ cho sự lãng mạn. Rót rượu ra ly xong, nhân viên phục vụ cúingười, nói câu cửa miệng quen thuộc:

-Chúc hai vị ngon miệng!

Khi anh ta đi rồi, An Hạ nhìn Boss rồi nói giọng trầm buồn:

-Hôm nay là sinh nhật anh! Đáng ra em mói là người nên làm những việc này, thế mà….

-Em có chắc làm được không?- Boss nói giọng trêu đùa.

An Hạ không nói, tay vân vê gấu áo, Boss cười dịu dàng tiếp lời:

-Chỉ cần ngày hôm nay em ở đây với tôi là được rồi!

An Hạ ngước nhìn Boss, đôi mắt cô trong phút chốc sáng rực lên dưới cái phản chiếu của ánh nến, An Hạ buột miệng nói:

-Anh có nhận ra không…?

-Nhận ra gì?- Boss hỏi.

An Hạ mỉm cười đáng yêu và nói:

-Không có gì! Ăn thôi!

Anh có nhận ra không?

Anh không giống như anh ngày đầu em gặp.

Anh ngày đó lạnh lùng, luôn thích trêu chọc em, chỉ thích dồn em vào đường cùng, cho đến khi em đưa tay xin hàng mới chịu thôi.

Anh bây giờ, trở nên vô cùng dịu dàng, dù có đôi lúc vẫn không ngừng trêu chọc em.

Đâu mới là con người thật của anh? Có lẽ, anh trong em vẫn là một ẩn số.

Ngoài trời, vài hạt mưa lất phất bay, đậu lên vai, lên tóc của người qua đường. Dòng người trở nên vội vã hơn, mưa nhẹ bám trên tấm kính nhàhàng, che khuất đi tầm nhìn của An Hạ, từng giọt mưa lại nhẹ đáp lên các lá cây, rồi rơi xuống và thấm vào lòng đất. Gió vẫn mải miết thổi không ngừng. An Hạ chống cằm nhìn ra ngoài.

-An Hạ!- Tiếng Boss vang lên.

-Dạ?- An Hạ giật mình.

-Không ăn đi nhìn gì thế?

An Hạ tặc lưỡi, đáp lời Boss:

-Ngoài đó, chắc lạnh lắm anh nhỉ?

-Ừ!

-Mà sao anh không tổ chức sinh nhật sao?

-Mọi năm có, năm nay không.

-Tại sao?

Boss đặt thìa xuống, nhìn An Hạ rồi nở nụ cười nửa miệng, đáp:

-Nếu tổ chức thì tôi có được buổi tối thế này với cô ngốc này không?!

-Hì!- An Hạ mỉm cười.

Bữa tối kết thúc, An Hạ và Boss bước ra ngoài, khí lạnh chợt xộc đến, An Hạ co ro siết chặt áo khoác của mình lại. Vài giọt mựa vừa đáp trên vai cô chưa lâu thì gió đã vô tình cuốn nó đi.

-Lạnh lắm hả?- Boss ân cần hỏi.

-Cũng có chút chút nhưng không sao đâu mà!- Nói rồi An Hạ rướn ngườikéo chỉnh lại áo khoác cho Boss, cô dịu dàng nói tiếp- Anh cũng cần giữấm đấy!

Boss nhìn An Hạ, bất giác nở một nụ cười. Anh chợt nhận ra rằng đêm nay anh đã cười rất nhiều. Anh nói:

-Đợi đó, tôi đi lấy xe!

An Hạ bỗng níu tay Boss lại, nói:

-Để xe ở đó đi anh! Em muốn đi tản bộ một lúc.

-Ừ!

Boss bước đi trước, An Hạ chạy theo sau, đuổi kịp anh, cô lấy tay mìnhkhoát tay Boss, anh nhìn cô một lúc rồi lại bước đi, để yên cho cô khoát tay mình. An Hạ mỉm cười đi theo.

Ở phía xa.

Trong chiếc xe Audi màu trắng, có đôi mắt rực lửa nhìn theo hướng Bossvà An Hạ, đôi bàn tay trắng thon dài nắm chặt vô lăng đến mức gân xanhnổi rõ lên. Cô gái nghiến răng lại, cắn chặt môi.

Chỗ đó là của mình!

Chiếc xe Audi quay đi hướng khác, phóng với một tốc độ nhanh.

o0o

Càng về khuya, đường phố càng trở nên đông đúc, đồng hồ phía nhà thờđiểm lên vài hồi chuông báo đã 10 giờ, mọi người ùa ra đường để bắt đầuđi lễ, An hạ và Boss vẫn thong thả bước đi trên vỉa hè. Trời càng khuya, gió thổi mạnh hơn, các cành dao động một cách dữ dội. Nhưng bao nhiêuđó vẫn không làm tác động gì đến người đi đường hay cặp đôi này, An Hạdõi mắt ra xa, hàng lông mày nhíu lại suy nghĩ.

-Anh…!- An Hạ lên tiếng.

-Hử?

-Hôm trước…em đã gặp chị Ánh Nhi!- An Hạ nói.

Bước chân của Boss bỗng khựng lại, anh nhìn cô. Thoáng chốc, cô thấy đôi mắt anh bỗng dậy sóng.

-Em gặp cô ta làm gì?

-Em và chị ấy chỉ nói một vài chuyện thôi mà.

-Nói gì?

-Chị ấy nói…. Mà thôi, anh không cần biết đâu! Nhưng em phải cảm ơn chị ấy, nhờ chị ấy em mới nhận ra rằng em nên quan tâm đến anh hơn. Em chỉmuốn được anh quan tâm, chăm sóc mà vô hình chung em ỷ lại nên quên mấtanh cũng cần được yêu thương.

Thanh ấm của An Hạ càng lúc càng nhỏ dần rồi từ từ tan vào hòa cùngtiếng gió xì xào. Boss cứ nhìn cô, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc,Boss lát sau mới đáp:

-An Hạ nè! Em vẫn nhớ lời tôi nói chứ? Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta luôn tin tưởng nhau.

-Dạ vâng!- An hạ siết chặt cánh tay Boss, mỉm cười đáp.

-Còn nữa, em không phải cố gắng làm gì cả, em cứ là em. Tôi thích em là em hơn, không ai thay thế được con người em cả. Cứ tin tưởng vào bảnthân mình.

-Không thay đổi, cho anh bắt nạt em à?! Em đâu có ngu!- An Hạ nhăn mặt lè lưỡi.

Boss bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong gió. Boss lát saulại nở nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, đôi mắt nhìn cô thì thầm:

-Em đang quyến rũ tôi?

Boss ghé sát mặt mình với mặt An Hạ, cô bỗng đưa hai tay lên chặn lại và nói;

-Khoan!

Boss dừng lại hành động, An Hạ cười dịu dàng nói:

-Nụ hôn là bí mất của các cặp đôi…- dừng lại một lúc, cô dùng một ngóntay của mình đặt lên môi Boss, tiếp lời- Nên không thể tùy tiện được.

Boss thoáng ngạc nhiên…. Anh mỉm cười…. nụ cười xua tan đi mọi ưu tư của ngày đông.

Trên vỉa hè của một đoạn đường dài, dưới lòng đường xe cô, con người vẫn đông đúc. Các cột đèn ở bồn hoa phân cách hai làn đường sáng lên bởithân cột đèn được quấn các sợi dây ánh sáng màu, mỗi cột đèn là một màukhác nhau, vô cùng sinh động. Trên vỉa hè, các cây dừa được trồng chạydọc theo con đường, thân cây dừa cũng được quấn bởi dây ánh sáng màuvàng. Cả đoạn đường dài với các dây màu như thế không khỏi làm người điđường cảm giác như mình đang được đi vào đường hầm ánh sáng với nhiềumàu sắc hòa quyện làm cho ngày Noel thêm phong phú, ấm áp hơn bao giờ.

Vẫn trên vỉa hè, Boss dang tay ôm lấy An hạ. Cô cũng mỉm cười, ở yên trong lòng anh.

Phải,

Nụ hôn là bí mật của mỗi cặp đôi…

Yêu có nhiều cách để yêu. Không chỉ duy nhất có nụ hôn mới có thể thể hiện được mọi yêu thương.

Cuộc sống muôn màu…. Nhưng không phải lúc nào cũng cần đến sự hoa mỹ, mỹ lệ. Muôn màu của cuộc sống là muôn mặt, muôn góc cạnh. Tình yêu cũngvậy, đôi lúc hãy giữ lại nụ hôn để tạo nên bí mật cho sự bất ngờ củanhững cặp đôi.

Đôi khi,

Chỉ cần một cái ôm- một cái ôm đủ để ấm áp, sưởi ấm lòng cho qua đi những ngày giá buốt.

Chỉ cần một cái ôm để lau đi những giọt nước mắt tràn mi.

Chỉ cần một cái ôm đơn giản đủ để biết được rằng….

Tôi yêu người ấy nhiều như thế nào…!

## 18. Chương 19 : Trái Tim Ngược Dòng

“Muốn giữ anh cho riêng mình như bản thân em lại không thể.

Nước mắt em cứ mãi tuôn như chẳng bao giờ muốn dừng”

20 năm trước.

Bầu trời trong xanh cao vút, các đám mây lãng đãng trôi. Sân sau của một ngôi biệt thự sang trọng, dưới một cái cây to lớn, xòe tán lá rộng chephủ một vùng trời, có một cô bé đang ngồi trên xích đu, hai tay cố gắngđẩy cái xích đu cho nó đung đưa. Mái tóc màu nâu được thắt đuôi sam giữcố định ở phía sau lưng, chiếc váy màu xanh làm tôn lên nước da đang ửng hồng của cô bé. Đôi mắt nâu to tròn, sáng lấp lánh nét đáng yêu của trẻ con, đôi môi nhỏ nhắn ngân nga một bài hát. Cô bé vô tư hát hò giữakhoảng sân rộng một mình.

-Ngọc Châu!

-A! Cha đã về!

Cô bé vui mừng tụt xuống xích đu, chạy tới và nhảy phóc lên người chacủa mình. Đưa hai cánh tay bé nhỏ bé của mình vòng qua ôm lấy cổ ông.Ông cười hiền, vuốt dọc sống lưng cô bé. Lát sau, ông đặt cô bé xuống,ôn tồn nói:

-Để cha giới thiệu, đây là bác Lâm bạn thân của bố…

-Cháu chào bác ạ!- Ngọc Châu lễ phép khoanh tay cúi người chào.

Ông Lâm bật cười, xoa đầu cô bé và nói:

-Giỏi, ngoan lắm!

-Còn đây là bạn Vũ Nguyên, con của bác Lâm. Từ nay hai đứa hãy là bạn nhé!

Ngọc Châu nhìn cậu bé bằng tuổi trước mặt mình, rồi mỉm cười nghiêng đầu nói:

-Chào bạn mình là Ngọc Châu.

-Chào!- Cậu bé hờ hững đáp.

Ngọc Châu lại mỉm cười. Cậu bé trong thoáng chốc khá ngạc nhiên. Cậu làbản tính từ nhỏ đã trầm tính, ít nói, người nào làm bạn với cậu đều cảmthấy phát chán ngay từ câu “chào” đầu tiên. Nhưng cô bé này không, cô bé chỉ biết là cứ mỉm cười như thế mà thôi.

Bất ngờ…. Ngọc Châu nắm lấy cánh tay của Vũ Nguyên, vui vẻ nói:

-Nguyên, mình ra kia xây lâu đài cát đi, sân sau nhà mình có một hố cát á. Đi chơi với mình nha?

Chưa kịp để Vũ Nguyên lên tiếng thì Ngọc Châu đã kéo cậu bé đến chỗ hố cát.. Vui vẻ, cô bé đưa cậu bé một xô cát vào nói:

-Cùng mình xây nhé?!

Hai người đàn ông đứng mỉm cười ôn nhu nhìn đứa con của mình đang vuiđùa. Ánh nắng nhẹ chiếu lên hai đứa trẻ, bóng của chúng trải dài trên hố cát.

Năm đó, Vũ Nguyên và Ngọc Châu được bảy tuổi.

Năm 12 tuổi, tình bạn giữa Ngọc Châu và Vũ Nguyên càng thêm khăng khít.Càng lớn, Ngọc Châu càng trở nên xinh đẹp, một nét đẹp sắc sảo. VũNguyên ngày càng đẹp mã. Dưới con mắt bao nhiêu bạn cùng lứa khác họ làđôi kim đồng ngọc nữ đẹp nhất.

Năm 17 tuổi, Vũ Nguyên được mệnh dang là hotboy trường, Ngọc Châu ngàycàng xinh đẹp mỹ miều. Đó là cái nét đẹp sắc sảo, sự cao quý của giớiquý tộc. Cũng năm đó, Ngọc Châu cũng như bao cô bạn nữ khác, đem lòngthương thầm Vũ Nguyên. Tình cảm ôm ấp trong lòng, lẳng lặng yêu thương.

Năm 18 tuổi, vẫn ôm ấp tình cảm của mình, dự định sinh nhật năm tám tuổi này sẽ nói cho Vũ Nguyên biết. Ngọc Châu tự vui với nỗi niềm của mình.

-Nguyên, đợi mình với!

Ngọc Châu chạy vội tới, thở hổn hển nói:

-Làm gì mà đi nhanh thế? Mệt chết đi được.

-Mình đã bảo là mình về trước có việc mà!

-Hì, mình cũng không có việc gì làm nên nán lại trường làm gì.

Thật ra, là có việc cần làm nhưng Ngọc Châu đẩy nó sang một bên để vềkịp lúc với Vũ Nguyên. Cô lúc nào cũng chạy theo sau anh, cô đôi lúc ước là anh có thể ở lại chờ cô một lần thì cô cũng đã hạnh phúc rồi.

Vũ Nguyên đút tay vào túi quần, lững thững bước đi lên trước.

-Anh hai! Anh hai!

Từ đừng xa, một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng bóc như búng ra sữa đang đưa tay vẫy vẫy Vũ Nguyên. Khỏi cần anh bước thêm vài bước, cậu chạy tới vui vẻ nói:

-Anh hai, mẹ nói tối nay mời chị Châu về nhà mình ăn cơm ạ! A! Chị Châu này!

Cậu bé reo lên vui vẻ, Ngọc Châu mỉm cười dịu dàng, nói:

-Nhóc này! Em có cần la to đến thế không?

-Tối nay chị đến nhà em ăn cơm nha chị?

-Em hỏi em anh hai em có chịu không đã!

-Anh hai!- Cậu bé quay sang ra bộ năn nỉ.

-Vũ Phong! Đi thôi!

-Hớ, anh hai còn chị Châu ạ?

Vũ Nguyên vẫn tiếp tục bước, nói vọng ra sau;

-Nếu mẹ đã quyết như thế thì cứ làm theo sắp xếp của mẹ đi.

Vũ Phong cười nhìn Ngọc Châu, rồi vẫy chào tạm biệt và đi qua bên đường.

-Ối!

Vũ Nguyên vô tình đụng phải một cô gái, cô kêu lên một tiếng. Trên lòngđường, một cô gái đang đồng phục học sinh bỗng ngã xuống, sách vở rơi ra khắp nơi.

-Chảy máu rồi!- Cô bé nhẹ giọng lẩm bẩm.

-Có sao không?

Cô gái đó ngước nhìn lên, Vũ Nguyên đang chìa một chiếc khăn ra cho cô gái. Cô cầm lấy rồi nói:

-Cảm ơn anh!

-Vũ Nguyên, có sao không?- Ngọc Châu và Vũ Phong vội vàng chạy tới.

-Không sao!

-Cô bạn này, bạn có sao không?- Ngọc Châu ân cần hỏi.

-À, không sao. Chắc xây xát một chút xíu.

-Để tôi đưa cô đến bệnh viện băng bó lại.

-A, không cần đâu. Tôi tự đi được rồi. Cảm ơn ý tốt của bạn.

-Tôi đã đụng ngã cô. Về lý về tình là tôi chịu trách nhiệm. Để tôi đưa cô đi!

Cô gái nhìn Vũ Nguyên rồi mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ đáp:

-Vậy làm phiền bạn.

-Để mình dìu bạn!

Ngọc Châu đỡ cô bạn vào chiếc xe BMW đang đậu bên đường. Vào trong xe,cô nhìn vết thương của mình không khỏi tặc lưỡi, lẩm bẩm nói:

-Chết thật, kiểu này ngày mai thì làm sao mà múa được đây?

Ngọc Châu nghe thế liền hỏi:

-Bạn là diễn viên múa à?

-Ừ, mình có học múa bale ngày mai là ngày dự thi rồi!- Cô gái mỉm cười.

-Vậy chân như thế sao bạn múa?- Ngọc Châu nhíu mày nói.

-Hì hì, không sao không sao mà!- Cô gái mỉm cười như một cách trấn an Ngọc Châu.

-Bạn tên gì?- Ngọc Châu hỏi.

-Mình tên là Tiểu An.

Tại bệnh viện.

Cô y tá dùng ít thuốc sát trùng để chà rửa lên vết thương cho Tiểu An,máu vẫn lì lợm tuôn ra. Tiểu An cắn chặt môi đến trắng bệch ra. Bêncạnh, Ngọc Châu vẫn nắm tay của Tiểu An động viên nói:

-Không sao đâu! Cố chịu đựng chút nha Tiểu An. Nguyên không cố ý đâu mà!

Tiểu An ngước nhìn Ngọc Châu, mỉm cười dịu dàng nói:

-Bạn nói như thế nhiều lần rồi, mình không sao mà!

Vũ Nguyên đứng tựa người vào tường, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc,mắt chăm chú nhìn Tiểu An, hàng lông mày thoáng nhíu lại như đang nghĩgì đó.

-Chị ơi, em thay mặt anh hai xin lỗi chị!- Phong cúi người nói.

Tiểu An lại mỉm cười, dường như trên môi cô gái này không bao giờ tắt đi nụ cười. Nó rạng rỡ như nắng ban mai, tràn ngập ấm áp.

-Chị không sao mà!

-Mai bạn múa được không?

-Mình đã nói là không sao mà!

-Xong rồi. Tránh té ngã lần nữa và hoạt động nhiều. Vết thương vì do ma sát quá mạnh với mặt đường nên rất sâu. Nhớ rửa vết thương và thay băng ngày ba lần- Cô y tá ngắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người họ.

Nghe xong, khuôn mặt của Tiểu An thoáng tối sầm lại nhưng lát sau lạitươi tỉnh, cô biết Ngọc Châu đang nghĩ gì qua ánh mắt đầy không hài lòng của Ngọc Châu đang nhìn mình, Tiểu An cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu nói:

-Không sao, ngày mai mình chỉ múa những bản nhẹ nhàng thôi!

-Bạn….chắc chứ?

-Mình chắc mà!

-Nguyên, bạn nói gì đi!- Ngọc Châu lay lay cánh tay Vũ Nguyên.

Vũ Nguyên tiến tới, hai tay đút túi quần, nhìn Tiểu An một lúc rồi nói:

-Tôi không bắt ép cô, quyền lựa chọn ở cô. Tôi chỉ khuyên là đừng cố quá sức làm gì!

-Tôi biết rồi, cảm ơn bạn. Tôi không thể từ bỏ được. Cuộc thi lần nàyrất quan trọng với tôi, tôi đã đợi nó rất lâu rồi!- Vừa nói đôi mắt Tiểu An mơ màng dõi ra về phía xa.

Phải, cô đã phải tập luyện đến hơn hai năm trời chỉ để chờ cuộc thi này. Múa bale là cả một ước mơ của cô, không đơn giản gì mà cô bỏ được. Côđã phải tập luyện rất nhiều, rất nhiều. Những đêm trời mưa cô phải đứngdưới mưa để luyện tập vì phòng tập đã đóng cửa. Có những khi dầm mưa đến phát sốt thế mà cô vẫn kiên trì để luyện tập. Không phải là sở thíchnhất thời, nó là ước mơ cả đời của cô.

-Vậy thì hãy cố gắng đi!

Vũ Nguyên quay bước đi, quăng lại câu nói đó phía sau.

Tiểu An mỉm cười, lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Ngoài bố mẹcô ra, anh là người đầu tiên nói với cô hai chữ “cố gắng” đó.

-Nếu các bạn không phiền thì ngày mai lúc bảy giờ ở nhà thi đấu Y, đến xem tôi biểu diễn!

-Thật chứ?- Ngọc Châu tíu tít hỏi.

-Thật, rất vui nếu các bạn đến!

-Ừ, ngày mai mình sẽ đến. Mình hứa đó- Ngọc Châu cười tươi, cầm tay Tiểu An và dùng ngón tay út của cô ngoắc vào tay của mình.

Tiểu An mỉm cười duyên dáng rồi khập khễnh bước đi ra khỏi bệnh viện.

-Nè Nguyên, mai đi với mình nha!

Trong xe, Ngọc Châu bày trò năn nỉ, Vũ Nguyên hờ hững tựa người vàothành ghế, mắt dõi ra đường. Chiếc xe BMW màu đen lướt trên đường, bỏlại mọi cảnh vật về phía sau.

-Không rảnh!

-Đi mà!!!

-Không! Cậu thích thì đi một mình đi!

-Nè, bạn quá đáng nha. Đã đụng người ta bị thương người ta không nói gì là may rồi, đến xem người ta biểu diễn thay cho lời xin lỗi mà bạn cũng không đi là sao?

-Chẳng phải mình đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi sao. Xét trên lý, mình đã hoàn thành hết trách nhiệm.

-Vũ… Nguyên!- Ngọc Châu hờn dỗi.

Vũ Nguyên không nói gì, anh dõi mắt ra ngoài đường. Thoáng chốc, trongđầu bỗng hiện lên một nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh làm cho nụcười thêm phần đáng yêu. Nụ cười ấm áp như nắng xuân nhẹ chiếu xuốngdương gian, gột rửa đi những thứ bẩn thỉu.

Đó là một cô gái kiên cường!!!

o0o

Buổi tối hôm sau.

Trời đang vào tiết trời ngày hè nhưng không khí không hề nóng bức.Giónhẹ lướt qua mang không khí dìu dịu, cuốn theo mùi hương hoa sữa từ cáccây hoa sữa được trồng hai bên đường, hương hoa lan tỏa bao quát của một vùng trời. Ngọc Châu diện ình một chiếc váy vô cùng thời trang.Kiểu đồ tip mix, với chiếc áo sơ mi cổ tròn màu xám, tay áo bồng ôm vàocánh tay trắng nõn của Ngọc Châu. Chiếc váy màu đen được phối theo, áobỏ vào váy, thắt thêm một cái dây nịt màu nâu thời trang. Trên tay đeovài phụ kiện đi liền cho hợp với bộ đồ mà cô đang trưng diện. Trên taycầm bó hoa hồng nhung xanh. Màu xanh thiên thanh sáng ngời, làm cho bóhoa rực rỡ hơn.

Vũ Nguyên hờ hững, tay bỏ vào túi quần theo sau. Đây là kết quả sau mấygiờ đồng hồ năn nỉ, hăm dọa, hờn dỗi của Ngọc Châu. Cuối cùng, khôngchịu được sự mè nheo, Vũ Nguyên đứng dậy bước đi. Ngọc Châu lăng xăngchạy vào cánh gà tìm Tiểu An.

Trong phòng trang điểm.

Tiểu An nhìn vào tấm gương trước mặt mình, cô cắn chặt môi đến trắngbệch. Tiểu An liên tục hít vào thở ra, tiêng hơi thở rõ lên cho thấy vôcùng lo lắng:

-Tiểu An, bình tĩnh bình tĩnh! Mày làm được! Mày nhất định phải làm được. Mày đã đợi ngày này lâu rồi!

Tiểu An lại cắn chặt môi, nói thế nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh được. Tim đập mạnh, và còn rất nhanh nữa. Hơi thở thì phả mạnh vào không khí, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tiểu An cắn môi đến bật máu.

-A!- Tiểu An kêu lên một tiếng.

-Bạn ngốc quá đi!

Tiểu An đang loay hoay tìm đồ lau đi vết máu thì có một giọng nói trongtrẻo của một cô gái vang lên, Tiểu An ngước lên thấy cô gái đó đưa chocô tờ khăn giấy. Là Ngọc Châu, theo sau là Vũ Nguyên.

-Ngọc Châu!

-Lau đi! Tại sao lại cắn đến thế chứ?!

-Hì, mình không sao mà!- Tiểu An cầm khăn giấy lau vết máu.

Ngọc Châu nhăn mặt nói:

-Hình như câu “mình không sao” là câu cửa miệng của bạn thì phải?!

-Hì!- Tiểu An cười trừ.

-Đây! Chúc bạn thi tốt nha!- Ngọc Châu đưa bó hoa, ôm chầm lấy Tiểu An.

-Cảm ơn bạn!

-Nguyên, bạn không có gì nói với Tiểu An sao?- Ngọc Châu thúc tay và người Vũ Nguyên.

-Thi tốt!- Vũ Nguyên nói.

Tiểu An nghiêng đầu, cười dịu dàng nói:

-Cảm ơn.

Vẫn là nụ cười đó!

Tràn ngập nắng xuân đó.

Vũ Nguyên hơi ngẩn người ra một chút rồi lát sau quay lại phong thái lạnh lùng của bình thường.

Không hiểu sao, anh lại có một ấn tượng rất đặc biệt với nụ cười này. Nó có cái gì khiến người khác phải nao lòng, không thể rời mắt khỏi chủnhân của nó.

Đằm thắm, cũng không thể dùng tính từ đó để miêu tả được. Nó mơ hồ nhưanh không thể nói được. Cô gái này, có một nghị lực phi thường. Ngay cảnụ cười cũng thể hiện nghị lực ở cô.

Ngọc Châu kéo Vũ Nguyên ra, cô đã đặt vé cho hàng ghế đầu nên từ đây có thể quan sát được Tiểu An múa.

Ngọc Châu vô cùng hào hứng, vì đây là lần đầu tiên cô được xem múa bale. Hồi trước cô không quan tâm đến bộ môn múa này lắm, nhưng khi bắt đầuNgọc Châu vô cùng khâm phục những người múa, họ có thể thực hiện nhữngđộng tác vô cùng uyển chuyển.

-Có vẻ không khí đã rất nóng rồi. Vậy chúng ta cùng hạ nhiệt không khíxuống với điệu múa của thí sinh mang số báo danh 023 với bài Cái chếtcủa thiên nga- Người dẫn chương trình vừa kết thúc màn nói của mình, một tràng pháo tay vang lên.

-Đến Tiểu An rồi kìa!- Ngọc Châu thì thầm vào tai của Vũ Nguyên bằng giọng phấn khích.

-Ừ!

Ánh đèn chiếu lên trên tấm màn đỏ. Từ bên trong, Tiểu An bước ra cúichào khán giả rồi quay lưng lại, ánh đèn và bao nhiêu con mắt tập trungvào cô. Nhạc bắt đầu nổi lên, Tiểu An chụm hai chân lại, bước từng bướcnhỏ di chuyển. Hai cánh tay dang thẳng dập dìu lên xuống một cách uyểnchuyển. Rồi cô lại hơi chếch người quá trái, qua phải. Tiểu An xoay mộtvòng, cánh tay theo đó đưa lên trên đầu tạo thành vòng theo vòng xoayrồi lại từ từ hạ xuống. Tiểu An uyển chuyển bước một chân lên, rồi chântiếp theo nhẹ nhàng bước tiếp theo bản nhạc. Từng bước chân như hòa vàotừng cung bậc của nốt nhạc. Cánh tay sải dài theo bước chân. Cánh taynhư đôi cánh thiên nga không ngừng vẫy múa, xoay vòng theo bản nhạc.

Bản nhạc Cái chết của thiên nga là một tấm bị kịch trong tác phẩm kinhđiển Hồ thiên nga. Đây là một bi kịch cho nàng thiên nga xinh đẹp xứCatalonia, với khát khao cháy bỏng về một tình yêu đích thực và lãngmạn. Tối qua nàng đã gặp được vị hoàng tử mình yêu thương, say đắm vớinó và khán giả đang mong chờ một kết quả có hậu như bao chuyện cổ tíchlãng mạn khác, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hai thiên nga đen “Ramires và Torres”, giống như trong kịch bản của Tchaikovsky, đã khiến nàngphải chết, phải nhận một kết quả bi thương và đau đớn nhất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi mà cách đây chưa lâu, người ta còn dùng những mỹ từtốt đẹp nhất để mô tả vẻ đẹp thuần khiết và hoàn hảo của nàng thiên nga. Nó đẹp, phải nói rất đẹp, nàng thiên nga ấy cứ vô tư bay nhảy, múa háttheo ý mình bằng những đường múa lượn uyển chuyển nhất, thi vị nhất dùtrong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng cuối cùng con thiên nga ấy cũng phảichết theo đúng kịch bản mà Tchaikovsky sắp đặt sẵn

Giờ đây, Tiểu An đang tái hiện lại bản nhạc đó- Cái chết của thiên nga.Cả khán phòng im lặng, không ai có thể rời mắt khỏi Tiểu An. Các điệumúa của cô quá uyển chuyển như một nàng thiên nga thực thụ. Vũ Nguyêncũng vậy, chính anh cũng không thể dứt mắt ra được. Bản nhạc, điệu múakhiến lòng anh dậy lên cảm giác nôn nao, cả người như đang trải nghiệmcái cảm giác mà nàng thiên nga đó đang trải qua.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Bàng hoàng.

Sụp đổ.

Mất tất cả khi cứ tưởng mình đã có tất cả. Đời trớ trêu thay, Thượng Đế cứ chơi mãi trờ vờn đùa mà không chán.

Rồi một chàng trai bước ra, chàng vào vai chàng hoàng tử trong bản nhạckịch. Tiểu An đưa tay lên xuống theo nhịp nhạc, Xoay vòng để dần tiến về phía chàng hoàng tử.

Rầm!

Bất ngờ, Tiểu An bỗng khuỵa xuống. Khán giả cũng nhổm dậy để xem có chuyện gì. Mồ hôi lấm tấm trên trán của Tiểu An.

Do nãy giờ cô quá gắng sức, vết thương chưa kịp lành lại rỉ máu.

Tiểu An nhìn xuống phía khán giả. Bao nhiêu con mắt vẫn đang nhìn cô. Chê bai có, thắc mắc có, lo lắng có, tiếc nuối có.

Cô đã không thể hoàn thành hết bài thi của mình.

Không được!

Bao năm luyện tập của cô không thể dừng lại chỉ vì một vết thương nhỏnhư vậy. Sự nghiệp cô ấp ủ từ nhỏ không thể bị như thế được.

Nhưng đầu gối cô nhức nhối, máu vẫn ngoan cố chảy ra. Dòng máu đỏ thấm đẫm lên sàn diễn.

Đau, Tiểu An cắn chặt môi.

Cô không thể tự đứng dậy được.

Nhức nhối, đau lắm!

Con tim cô cũng đau nữa!

Giờ cô phải làm sao đây? Cô không muốn từ bỏ, càng không muốn kết thúc mọi việc theo cách như thế này nữa.

Những năm tập luyện của cô, bao nhiêu sự mong muốn, bao nhiêu hy vọng của bố mẹ, bạn bè không thể chấm dứt như vậy được!

Cô là ai chứ? Cô là Ngô Tiểu An mạnh mẽ, năng động và không bao giờ biết gục ngã mà!

Phải cô, là Ngô Tiểu An. Vì thế cô không được gục ngã.

Cha à, trên trời cao cha có linh thiêng phù hộ cho con gái của cha. Dù có bất cứ điều gì, con cũng không đầu hàng đâu cha à.

Chúng ta không được từ bỏ khi biết chúng ta vẫn làm được, phải cố hết sức nếu muốn thật sự thành công. Lời cha dạy, Tiểu An này vẫn luôn khắc ghitrong lòng.

Con nhất quyết không từ bỏ đâu, cha à!

Tiểu An ưỡn người lên, nâng cao chân lên không rồi gập người lại một lúc.Chàng trai hơi ngẩn người ra rồi cuối cùng cũng bắt được nhịp với TiểuAn. Chàng dùng chân xoay từng nhịp bước nhạc, đưa tay nắm lấy tay TiểuAn và xoay vòng, Tiểu An vươn người. Tựa như con thiên nga đang bước đirồi bỗng gục ngã, chàng hoàng tử tới nâng đôi cánh thiên nga lên và nólại tiếp tục vươn vai, múa những điệu múa với những động tác tuyệt mĩnhất.

- Thì ra đó là một đoạn trong bài múa, thế mà tôi còn tưởng côấy bị ngã thật. Làm cứ như thật ấy, hay thật!- Một khán giả lên tiếng.

- Ừ, tôi thấy thí sinh này là múa đạt nhất đấy!- Khán giả khác đồng tình.

Đến lúc này, Ngọc Châu mới thở phào, lay lay cánh tay của Nguyên và nói trong vui mừng:

- Hay quá, Tiểu An thật là giỏi!

Ngọc Châu lại tiếp tục chăm chú xem Tiểu An múa. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảocủa nhà thi đấu, trên môi Nguyên bỗng nhếch lên nụ cười nửa miệng đầykiêu ngạo nhưng ẩn sâu bên trong lại chất chứa điều gì đó tràn đầy niềmtin.

Phòng thay đồ.

- Tiểu An! Tiểu An!

Tiểu An quay lại, Ngọc Châu nhảy bổ tới, đưa tay choàng lấy cổ của Tiểu An, nói:

- May quá! Bạn không sao chứ? Bạn thật là giỏi quá đi!!!

- Mình không sao đâu!- Tiểu An mỉm cười dịu dàng.

- Trời ơi! Chân của bạn chảy máu nhiều quá!

- Là do ban nãy mình múa thôi!- Tiểu An chép miệng nhìn vết thương ở chân mình.

- Bạn ngồi xuống để mình băng lại cho.

- Ừ, cảm ơn bạn.

Nguyên vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát Tiểu An. Anh nhìn thấy vài giọt mồ hôivẫn lấm tấm trên trán của Tiểu An. Đôi môi vẫn còn dấu răng in hằn lên,hẳn cô đã phải cố gắng lắm, đã chịu đựng lắm.

Nguyên không thể đồng cảm được với Tiểu An nhưng anh hiểu được những gì mà côđã cố gắng. Từ nhỏ, Nguyên đã không cần cố gắng mà đã có thể có đượcnhững gì mà một người bình thường muốn và ao ước. Anh không cần cố gắngnhiều, nên bản thân anh không thể hiểu được sự cố gắng là như thế nào.

Đôi mắt Nguyên bỗng trở nên phức tạp hơn, anh nhẹ quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình.

- Và cuối cùng, thời khắc hồi hộp đã đến. Người nào thật sự lànữ hoàng của bale. Trên tay tôi đây là phong bì kết quả thí sinh nào sẽnhận được cúp bale cùng với hợp đồng hợp tác với biên đạo múa bà Vũ MaiLệ và tiền thưởng có trị giá một trăm triệu đồng.- Tiếng của MC chươngtrình vang lên, như đánh mạnh cho các thí sinh và các khán giả một sựhồi hộp khó tả.

Tiểu An thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, lồng ngực phập phồng lênxuống. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Cô tự trấn an bản thânrằng mình đã làm rất tốt.

Các móng tay bấm vào da thịt đem lại cho cô một sự tỉnh táo đau đớn, chỉ có như thế mới khiến đôi chân cô nghe lời đứng vững trên mặt đất.

- Và người thắng cuộc của cuộc thi năm nay là….thí sinh….mang số báo danh… 035. Thí sinh Phan Thị Tuyết. Xin chúc mừng!- Câu cuối trongcâu nói của MC vang lên cao.

Như sét đánh ngang tai.

Sững sờ.

Không tin vào tai mình.

Đôi mắt Tiểu An chợt tối sầm lại, trước mắt tất cả chỉ là một màn đêm đen u ám. Không ánh sáng.

Bàng hoàng nhận ra rằng…. cô là kẻ thua cuộc.

Phải, cô đã thua rồi! Đó là sự thật!

Cố gắng ư? Tất cả chỉ là cách tự hành hạ bản thân mình thôi! Cố gắng rồi được gì chứ? Sau bao cố gắng cô vẫn thua cuộc.

Tiểu An cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Không được khóc. Bàntay vô thức đưa lên vỗ vào nhau để chúc mừng người thắng cuộc.

….

10 giờ đêm.

Gió hè nhẹ thổi qua, làm đung đưa các cành cây. Lá cây khẽ lay động va vàonhau tạo nên tiếng xì xào vui tai, tiếng ve đâu đó vang lên trong khônggian tĩnh mịch.

Trên con đường vắng người, có một bóng dáng một cô gái thẫn thờ bước đi. Gió đêm cô quạnh càng lúc càng lạnh, thổi những cơn lạnh buốt vào lòng Tiểu An. Đôi chân bước đi trong vô định không nên đi về đâu. Gió vô tìnhthổi từng cơn buốt giá vào da thịt của Tiểu An, vẫn mặc trên mình bộ váy múa mỏng manh không đủ sưởi ấm cho Tiểu An cơn gió đêm này.

Đi về đâu đây?

Cô thất bại, cô đã thật sự thất bại rồi.

Gia đình, bạn bè, thầy cô sẽ nói gì cô đây? Khinh bỉ, Tiểu An tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Tiểu An ngồi phịch xuống một cái ghế đá trong một công viên. Cô không muốnvề nhà, về rồi nói với mẹ cô sao đây. Nghe mẹ nói “không sao đâu con!Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi” nhưng đôi mắt vương đầy nét buồn ư? Cô sợ, sợnhìn thấy hình ảnh của mẹ như thế. Đau, tim cô giờ đau lắm. Thắt lạitheo từng cơn nhói buốt.

Tiểu An ngồi đó, dõi đôi mắt vô hồn vào khoảng không, mặc cho gió thổi từngđợt buốt lạnh vào da thịt cô. Con ngươi sáng rực mọi khi trở nên trốngrỗng.

Tách… tách…

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của cô. Nước mắt vô tình lănxuống, cô đã không kiềm được nước mắt của mình. Trái tim cô quặn thắttheo từng giọt lệ tràn mi.

Vấp ngã trên chính con đường của mình. Cô phải làm sao đây? Cô phải đối diện với cuộc sống, mọi người như thế nào đây?

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gò má ửng hồng vì lạnh của cô. Đau lắm, cảm xúc cứ thay nhau dâng trào trong lồng ngực.

Hơi thở khó nhọc vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Thời gian chầm chậm trôi, bỏ quên người con gái đang đau khổ, lạc lõng trênbước đường của chính bản thân mình. Rồi đi về đâu, thất bại trong cuộcthi coi như cô đổ vỡ cả sự nghiệp mà ấp ủ bao lâu. Nhiều đêm cô khôngngừng nghĩ về một viễn cảnh tốt đẹp nếu một ngày cô được đậu cuộc thiđó.

Cha ơi! Cha trên cao đã bỏ quên đứa con gái này rồi sao?

Sao đường đời lại chông gai thế hả cha? Mọi thứ sau bao cố gắng lại đi lệch những mong muốn của con.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đông cứng vì cái lạnh nắm hờ gấu váy, nước mắt vẫnngoan cố tuôn rơi không ngừng. Cô cứ khóc, khóc cho sự bất thành củamình, khóc vì một ước mơ dang dở không thành hiện thực.

- Đây là Tiểu An mạnh mẽ hay sao?- Tiếng một chàng trai vang lên trên đầu của cô.

Tiểu An ngước đôi mắt nhòe đi vì nước mắt của mình lên, thấy một chiếckhăn tay đang chìa ra phía cô.

Tiểu An đưa tay gạt vội vài giọt nước mắt đnag còn vương lại trên khóe mắt.Lúc này, Tiểu An mới nhìn rõ người con trai đứng trước mặt mình, anh nói bằng thanh âm đều đều:

-Lau đi!

Tiểu An nhận lấy khăn tay, lí nhí nói:

-Cảm ơn!

-Thất vọng đến thế sao?- Nguyên ngồi xuống bên cạnh Tiểu An.

-Hả?

-Cảm thấy thất vọng như thế à?!

-Đó là cả ước mơ của tôi, tất cả phút chốc đã biến mất chỉ trong mộtđêm- Tiểu An nghẹn ngào nói, như cố giấu nước mắt vào trong.

Không ai nói gì, gió vẫn nhẹ thổi. Thi thoảng, Tiểu An lại thở hắt ra.

-Khóc đi!- Nguyên chợt lên tiếng.

-Khóc? Để làm gì? Có thay đổi được gì đâu!

-Đã biết không thay đổi được gì vậy còn ngồi đây oán thán làm gì?

-Tôi...

-Không tự biết đứng dậy, thất bại một lần rồi bỏ luôn thế à?- Nguyên tiếp lời.

Thanh âm không lớn nhưng nó như đánh một cú mạnh vào lồng ngực của Tiểu An. Tiểu cúi đầu, cắn chặt môi.

-Khuya rồi, về đi. Người nhà cô chắc giờ lo lắm đấy!

Nói rồi, Nguyên quya đi. Bóng dáng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất khỏi tầm mắt của cô.

Tiểu An thẫn thờ một lúc, rồi cũng đứng dậy quay đi về một hướng ngược lại.

o0o

-Nguyên, đi ăn với mình đi!

-Bận rồi!

….

-Nguyên, mẹ mình rủ bạn qua nhà mình ăn tối. Đi nhé?

-Nói bác gái hẹn dịp khác đi.

…

-Nguyên, về chung nhé?

-Có việc!

…

Cô không tin vào mắt mình…

Nguyên đang mỉm cười rạng rỡ, tay trong tay với Tiểu An, điều mà trước giờ anh chưa từng làm với cô.

Sao trái tim cô lại nhói buốt thế này, như có hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy.

Trái tim cô thắt lại khi thấy Tiểu An khoát tay anh, cười nói với anh, đi bên cạnh anh- cái vị trí đáng ra phải là của cô.

Đau, sao lại đau đến thế?

Ngọc Châu đưa tay nắm lớp áo mỏng nơi trái tim. Nhịp tim vẫn đập đó thôi nhưng chỉ có điều là đập nhanh hơn và bị lỗi nhịp nhiều hơn.

Hai con người kia vẫn vui vẻ, đâu biết ở một góc khuất có một đôi mắtđau khổ xen lẫn cả hận thù đnag dõi theo từng bước chân của hai người.

Tại sao không phải là cô?

Cô muốn nói, muốn hét lên cho anh và cả thế giới này biết rằng cô cũngyêu, yêu anh nhiều đến mức nào… nhưng soa tất cả chỉ luẩn quẩn trong tam trí.

Bao năm qua cô đã có rất nhiều cơ hội nhưng chính cô cũng đã tự đánh mất cơ hội của mình.

Tại sao lại là Tiểu An?

Cô mới là người đến trước kia mà!

o0o

-Tôi nhắc lại một lần nữa, hãy tránh xa Nguyên ra. Không thì cô không yên với tôi đâu!

-Tại sao chứ? Tôi yêu Nguyên và tôi có quyền ở bên anh ấy!- Tiểu An nhìn Ngọc Châu bằng đôi mắt đầy sự kiên quyết.

-Cô không có cái quyền gì để làm việc đó cả. Nguyên là của tôi và tôiyêu anh ấy. Cô chỉ là kẻ cướp bạn trai của người khác mà thôi, chấp nhận sự thật đi!

Ngọc Châu kéo mạnh tay Tiểu An nắm chặt lấy nó, móng tay Ngọc Châu bấmchặt vào da thịt của Tiểu An mà nghiến răng nói. Tiểu An vùng tay ra,trên cánh tay cô in hằn dấu móng tay của Ngọc Châu, gió thổi qua đem lại cho Tiểu An cảm giác rát buốt nơi cánh tay, Tiểu An cố giữ cho giọngnói mình bình tĩnh, nén nỗi sợ hãi vào trong. Tiểu An không nghĩ mộtNgọc Châu xởi lởi, hay nói cười ngày nào giờ bị tình yêu biến thành kẻmù quáng đến mức này.

-Bạn trai? Ai công nhận cho cô và Nguyên cái danh hiệu là người yêu của nhau. Tôi không cướp gì của ai cả!

Nói rồi Tiểu An quay bước đi, để lại Ngọc Châu sững sờ.

Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi.

Có cái gì cứ bóp chặt trái tim cô. Hơi thở đứt quãng.

Ngọc Châu ngồi thụp xuống đất, nước mắt vô tình cứ rơi xuống rồi tan đi.

Nếu như khóc có thể giúp cô quên đi hết tất cả thì cô thà cứ để nước mắt rơi rồi tan vào lòng đất cùng với tình cảm này thì tốt biết mấy.

Cô mới là người đến trước mà! Vị trí này là của cô…

Của cô…!!!

…

Bốp!!!

Tiếng động vang trời, xé toạc đi sự tĩnh mịch của con hẻm vắng. Một côgái với dung mạo xinh đẹp, đôi mắt rực lửa. Dưới đất là một cô gái khácvới mái tóc rũ rượi, đang ôm lấy má trái của mình. Trên đó, in hằn nămdấu tay còn đỏ ửng.

-Cô không hiểu những gì tôi nói hay cô thật sự ngu ngốc hả, Tiểu An?- Cô gái lên giọng.

-Ngọc Châu, cái gì biến cô thành như vậy?- Không trả lời câu hỏi của Ngọc Châu, Tiểu An nhỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

-Chẳng có cái gì cả! cô là kẻ cướp, đồ vô liêm sỉ. Tôi mới là người đến trước!

Ngọc Châu ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tóc Tiểu An kéo ngược ra sau. Đau, Tiểu An thét lên:

-A!!! A!!! Ngọc Châu, buông ra. Đau!!!

-Đau? Cô cũng biết đau sao? Tôi cũng đau này. Cô có hiểu cái đau mà tôi đang phải nếm trải không hả?

Ngọc Châu càng kéo mạnh sau từng chữ mà cô thốt ra. Tiểu An cảm giác như từng tấc da thịt của mình đang bị lột ra.

-Buông…ra!

-Cô nghe cho rõ đây, tôi mới là người đến trước, hiểu chưa?

-Ngọc Châu… trong tình yêu không phân biệt…ai đến trước đến sau cả…!-Tiểu An nước mắt giàn dụa, khó khăn phát âm ra từng tiếng.

-Không! Chảng có cái định lý nào như thế cả! Tôi là người đến trước,còn cô chỉ là kẻ chen ngang giữa chúng tôi mà thôi!- Ngọc Châu càng nhẫn tâm đưa tay kéo mạnh hơn.

-A!!! A!!! A!!!!!!

-Tôi nhắc lại một lần nữa, tránh xa Nguyên ra, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết!

Nói rồi, Ngọc Châu hất mạnh đầu Tiểu An xuống đất và lạnh lùng bước đi.Bỏ Tiểu An ở lại với nỗi đau thể xác, trên cánh tay và khuôn đâu cũngthấy những vết bầm.

o0o

Bốp! Bốp! Bốp!

Vẫn là những tiếng động quen thuộc đến kinh người. Khuôn mặt Tiểu An giờ đầy máu và vết bầm, Ngọc Châu nở nụ cười quái dị, ném xuống đất một tập phong bì, nói bằng giọng đầy thách thức:

-Nhìn lại mình xem, Tiểu An. Trông cô thật thảm hại.

-Đây là gì?- Tiểu An lạnh lùng hỏi.

-Tự mình xem đi, haha…

Tiểu An mở phong bì ra, bên trong là một xấp ảnh một đôi trai gái đangâu yếm với nhau và dĩ nhiên nhân vật chính trong những bức ảnh không aikhác là Nguyên và Ngọc Châu. Đôi tay Tieur An run run, cô không tin vàomắt mình, vứt lại những bức ảnh xuống đất, cô nói không giấu được sựbàng hoàng:

-Giả dối!

-Chấp nhận đi, Tiểu An. Người Nguyên yêu là tôi, không- phải- cô!- Sau câu nói kèm theo một tràng cười man rợ.

-Không! Không! Tất cả là giả dối!!!- Tiểu An hét lên, khóe mắt ngân ngấn nước.

-Cô còn trông đợi gì chứ? Nguyên chẳng qua là có một chút hứng thú nhất thời với cô thôi. Người mà anh ấy yêu thật sự là tôi.

-Không, không!- Nước mắt lăn xuống, đi qua những vết thương trên khuônmặt vốn rất dễ thương kia, đem lại cho Tiểu An cảm giác nhói đau.

-Thật tội nghiệp, Tiểu An à!- Ngọc Châu ra vẻ đồng cảm.

-Đây là trờ chơi mà cô nhắc đến đó hả, Ngọc Châu?

Một giọng nam trầm ấm vang lên, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai côgái. Tự dưng, Ngọc Châu giật mình, chân vô thức lùi lại một bước.

Từ bóng đêm, một chàng trai khôi, ngũ quan hoàn hảo đên từng nét bướctừng bước một tiếng đến. Khuôn mặt lạnh như băng, ánh nhìn sắc lẹm nhưmuốn giết chết đối phương.

Là Nguyên…!

-Nguyên…!- Ngọc Châu lắp bắp không thành câu.

-Trò chơi vui quá nhỉ?- Thanh âm không lớn nhưng đủ khiến người khác phải hoảng sợ.

-Cậu….cậu tới đây làm gì?- Ngọc Châu nuốt nước bọt cố tỏ ra bình tĩnh nói.

-Chỉ là đi dạo, ai ngờ lại gặp chuyện hay để xem. Cái gì đây?- Nguyênnhặt những bức ảnh dưới đất lên xem, rồi nói tiếp- Người trong hình làai sao trông giống tôi thế nhỉ?

Ngọc Châu chạy tới, giật lấy bức hình rồi cười trừ đáp:

-Không có gì đâu, vài thứ linh tinh thôi, cậu đừng xem!

-Phan Hoàng Ngọc Châu, tôi không ngờ cậu lại có thể làm cái trò bẩnthỉu này! Đây là tất cả những gì cậu có thể làm ư? Quá tầm thường!

Nguyên cúi người, đưa tay đỡ Tiểu An dậy, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.Ngọc Châu nhìn mà tức chỉ không thể nhào tới tách hai người họ ra.

Nhưng…

Tiểu An lạnh lùng hất tay Nguyên ra, tự mình đứng dậy. Đôi mắt Nguyênthoáng ngạc nhiên, Tiểu An quay qua nhìn Nguyên, đưa tay vuốt lấy khuônmặt anh rồi nói:

-Nguyên,… từ ngày quen biết cậu mình đã có những tháng ngày thật sựhạnh phúc. Trong đời mình chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc như thế.Mình yêu cậu, Nguyên à! Trước giờ mình chưa nói được ba chữ này, giờ cóthể nói được rồi mình vui lắm…- Tiểu An nhìn Nguyên, đôi mắt sáng lấplánh đầy yêu thương.

-Tiểu An,…

-Để mình nói hết. Mình cứ tưởng là có thể cùng cậu đi hết chặng đườngcòn lại trong đời mình nhưng…. Mình không chịu nổi, Nguyên à. Dù gì mình cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Khi yêu, mình cũng rất ghét sự phản bội, mình đã tin tưởng cậu nhiều như thế. Mình lại càng không thểchịu đựng được những sự hành hạ như thế này, thôi thì từ nay chúng tađường ai nấy đi đi. Tạm biệt cậu, Nguyên.

Nói rồi Tiểu An quay đi, cô không muốn cho Nguyên thấy những giọt nướcmắt đã bắt đầu lăn trên má của cô. Cô đã thật sự yêu anh, nhưng có lẽtình yêu của cô không to lớn nên cô chẳng thể nào chịu đựng được nữa.

-Tiểu An!- Nguyên bàng hoàng muốn đuổi theo.

Phía sau anh, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nắm lấy, chủ nhân của bàn tay đó khẽ thốt:

-Nguyên, đừng đi mà!

Nhưng…. Nguyên chỉ lạnh lùng gạt ra, không quay lại nhìn, anh nói bằng giọng lạnh banwh:

-Đừng chạm vào tôi. Đừng để tôi ghê tởm cô thêm nữa.

o0o

Đêm.

Mát lạnh.

Cơn gió giao mùa mang không khí se se lạnh thổi qua, đập vào cửa sổ tạonên tiếng rít trong đêm đen, ranh giới ngày và đêm bị bóng đêm che mất.

Trong một căn phòng.

Không có một chút ánh sáng, hoàn toàn chỉ là một mảng màu đen u tối.

Giữa không gian tĩnh mịch vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, thanh âm không lớn nhưng nghe cũng khiến người ta nao lòng.

Ngọc Châu thu mình lại một góc trên giường, nước mắt vô tình thi nhaurơi xuống thấm ướt cả gối, thấm đẫm vào trong màn đêm. Tay ôm chặt gối,hơi thở khó nhọc vang lên xen kẽ giữa những tiếng nấc.

Trái tim cô lại lần nữa bị hàng ngàng hàng vạn mũi tên đâm vào, máu và nước mắt như hòa lại.

Cảm giác đắng nơi đầu môi, có cái gì nghèn nghẹn nơi cuống họng. Đôi mắt ngây dại hòa tan vào trong bóng đêm lạnh lùng. Từng tiếng nhích của kim đồng hồ càng làm cho nỗi đau của cô tăng lên.

Trong tâm trí cô không ngừng vang lên thanh âm của Nguyên, đôi mắt, hành động tất cả dường như cô chỉ là một con quái vật.

Là cô sai sao? Là cô thật sự đã sai rồi sao? Trái tim cô phải chăng đãđi ngược dòng yeu thương cho nên càng níu giữ ní lại càng tuột khỏi tầmtay.

Trái tim cô đã bao lần vì anh mà đau đớn đến thế. Ai đó đã nói “Đau- tựnhiên sẽ buông”. Có lẽ đúng vậy nhưng buông tay rồi sao nữa? Buông tayrồi sẽ kết thúc được nỗi đau hay khiến cho những cơn đau khác kéo về? Có biết bao người chờ đợi những cơn đau để buông tay rồi lại tiếc nuối?!Và có bao người tìm lại được bình yên sau những xót xa?

Còn cô, sao càng đau lại càng muốn níu giữ rồi tự đem lại đau khổ ình.

Tại sao…?

Cứ nhớ một người không nhớ đến mình…

Thương một người không thương mình…

Níu một người không thuộc về mình…

Là mệt mỏi.

Là đau khổ.

Là vô vọng.

Là ngu ngốc.

Là dại khờ.

Biết thế….!!!

Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Mệt mỏi mà không muốn bỏ. Đau mà không muốn buông.

Vô vọng mà không muốn buông tay…?

Giờ cô phải làm sao? Rồi…. ngày mai cô phải đối diện sao đây?

À không, cô sống sao cho qua đêm nay trong khí máu cứ mãi vô tình rơithấm vào lòng đấy… Không phải mùi tanh mà nó đắng, rất đắng, cô khônghiểu sao nó lại đắng đến thế.

Tại sao???

Là do anh ác hay do đời trớ trêu? Cứ tưởng gần nhau nhưng rồi chợt nhậnra cô và anh cách xa nhau một khoảng cách quá lớn để rồi lạc nhau giữabiển người mênh mông.

Yêu thương thật sự mỏng manh đến thế sao?

Ngọc Châu bật cười, cười đến thác loạn.

Thua…

Cô thua rồi! Cô đã thua ngay từ đầu mà cứ cho là mình mới là kẻ thắng cuộc.

Có lẽ…

Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trênmá. Và nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi cô. Cô sẽ chờ đợi thời gian trôi qua để gạt đi hình bóng anh ra khỏi tâm trí cô.

Cô cần lắm vòng tay và hơi ấm của anh để gạt đi cái giá lạnh của đêm đông hiu quạnh.

Cô cần lắm cái nắm tay của anh mỗi khi ráng chiều buông xuống trên con phố nhỏ vắng người qua lại.

Cô cần lắm lời anh thì thầm bên tai nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Cô cần lắm những nụ hôn nồng nàn…

Nhưng…

Tất cả chỉ là những cái “cần lắm” của riêng cô. Chỉ là của một tình cảm muốn lãng quên, của dĩ vãng xa vời mà thôi…

…

## 19. Chương 20 : Gặp Lại Người Xưa

“Khi em sắp ngã, một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy em nhưng.... người đó không phải là anh.

Người đó đối với em như một cơn gió, đến thật nhẹ nhàng rồi cũng ra đi theo cách đó. Em đưa tay níu lại nhưng sao xa vời đến thế!

Là em sai sao?”

Buổi sáng.

Phòng họp công ty TCB.

Không khí căng thẳng như dây đàn, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Boss ngồi ở vị trí ghế giám đốc, vẫn là vẻ lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng hai hàng lông mày nhíu lại làm ấn đường thu hẹp lại tạo nên nếp nhăn nơi thái dương.

- Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?- Thanh âm không lớn nhưng đủ làm kẻ khác phải run lên.

Im lặng…

Vài người đổ mồ hôi nhưng không dám đưa tay lên lau khô. Họ sợ dường như chỉ một cử chỉ thôi sẽ làm Boss nổi nóng.

Không có tiếng trả lời.

- Các người câm hết rồi hay vẫn chưa nghe thấy tôi nói gì?- Boss lạnh lùng lại cất tiếng

An Hạ nuốt nước bọt, dù cô không làm gì nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh sống lưng như thế này. Boss đảo mắt nhìn một lượt, tất cả bọn họ đều là những người có số tuổi lớn hơn Boss nhưng vẫn phải run sợ trước cái uy của anh.

Vẫn là không khí im lặng đó.

- Tôi không có kiên nhẫn lặp lại lần hai đâu. Phong?- Tiếng gọi phát ra khiến Phong không khỏi giật mình.

- Tổng giám đốc về việc này thì sau khi hoàn thành bản kế hoạch, tôi cho người chuyển xuống bộ phận kỹ thuật.

- Bộ phận kỹ thuật?

Phong gật đầu. Boss nhíu mày một lúc, rồi lại lên tiếng:

- An Hạ, xuống bộ phận kỹ thuật mang bản kế hoạch lên đây.

- Dạ?- An Hạ đứng dậy rời đi.

- Tôi không biết các người làm ăn như thế nào nhưng chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Nếu còn biết điều thì hãy tự nhận tội đi, trong các người ai đã tiết lộ thông tin về dự án quảng cáo lần này cho bên Sunrise biết?- Boss dừng một lúc, vẫn không có tiếng đáp trả. Các viên chức cấp cao vẫn có một hành động chỉ là cúi đầu, mặt ai cũng hiện rõ nét lo sợ., Boss tiếp lời- Vẫn ngoan cố sao?

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, làm cho họ đã lo lại lo thêm lo. An Hạ đưa bản thảo cho Boss ngập ngừng nói:

- Tổng giám đốc…

- Chuyện gì?- Boss vẫn đang đọc bản thảo.

- Đám kí giả bu quanh ở dưới rất đông. Họ đòi phỏng vấn về…

- Dẹp hết đi- Boss đột ngột cắt ngang làm An Hạ không khỏi giật mình, lấy điện thoại gọi vội cho tiếp tân ở dưới để giải quyết.

Bụp!

Boss ném tờ báo mới ra sáng nay lên giữa bàn, trên ngay trang nhất một dòng chữ màu đen to tướng đập vào mắt mọi người trong phòng họp “Công ty TCB ăn cắp dự án quảng cáo của Sunrise?”. Dù rất muốn mở ra coi nhưng không ai dám mó tay vào tờ báo.

- Tôi nhắc lại một lần cuối, nếu còn muốn sống thì hãy liệu đường mà nhận tội đi, đừng để tôi phát giác. Đến lúc đó các người khó mà sống trong công ty này. Tháng này trừ lương hết. Tan họp!

Mọi người không ai nói gì, đứng dậy ra về, An Hạ mở cửa mời họ ra về, đến khi ra ngoài vài người thì thầm với nhau.

- Kiểu này bà vợ tôi xé xác tôi mất.

- Tôi cũng đâu kém gì ông đâu- người đó thở dài.

- Không biết tên nào làm ra chuyện này rồi bắt chúng ta chịu.

- Ừ, ăn ở thất đức quá đi!

An Hạ lắc đầu, thở dài:

- Anh hai có vẻ rất tức giận?- Phong chưa về mà nán lại nói chuyện.

- Tổng giám đốc tức lắm, sau chuyện này ít nhiều gì uy tín của công ty sẽ giảm sút.

Phong đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, nhếch môi nói:

- Tên Uy Vũ cũng được dịp mà chế nhạo anh hai.

- Hai người đó hay đối đầu lắm à, Nhưng nói gì thì nói, cũng nhờ tổng giám đốc mà anh ta mới nổi tiếng như bây giờ chứ.

- Quả thật là thế, nhưng từ trước anh hai luôn hơn hắn về một cái đầu tính toán. Mọi ý kiến của hắn đều bị anh hai phản bác, nên đâm ra tức, Với lại, em nhớ hồi đầu em vào công ty không? Ban đầu được chọn làm trợ lý cho hắn nhưng rồi anh hai lại đưa em qua bên bộ phận quảng cáo. Hắn đòi không được nên còn ấm ức tới giờ. Người đẹp à, em đang làm mọi thứ rối lên thêm đó!- Phong đưa tay nâng cằm An Hạ lên, nheo mắt nhìn cô, đôi môi nhếch lên nở nụ cười ngạo mạn.

An Hạ hất tay Phong ra, đứng cách xa anh ra. Cô nhận thấy dạo gần đây Phong rất khác, không giống Phong ngày đầu mà cô gặp nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Anh thôi đi, em không phải là người mà có thể thay đổi cả thế giới đâu. Nhưng anh Phong, anh không thấy lạ sao? Khi anh đưa bản thảo qua cho bộ phận kỹ thuật, đáng lẽ họ sẽ bắt tay vào làm liền nhưng từ hôm anh báo cáo lên cho tổng giám đốc là buổi chiều, có nghĩa là sáng đó anh đã đưa bản dự án. Nhưng đến tận ba ngày sau bộ phận kỹ thuật mới bắt tay vào làm việc. Anh không thấy lạ sao?

- Ý em là…

- Em không biết, chỉ là phỏng đoán thôi. Dự án nào cũng phải qua tay trưởng bộ phận kỹ thuật. Mà anh nhớ không, tuần trước trưởng phòng bảo máy tính bị hack. Nhưng nếu bị hack từ một máy bên ngoài thì tất cả các máy trong tổ kỹ thuật đều sẽ ngưng hoạt dộng hết vì các máy đó đều được liên kết với máy chủ. Chỉ còn một trường hợp….

- Hack từ bên trong- Phong tiếp lời.

- Cũng có thể là như vậy. Nhưng chỉ là phỏng đoán, không thể nói ra bừa bãi được.

Phong cười, đưa tay khoát vai An Hạ. Cô giật mình, hất tay anh ra và không quên tặng Phong ánh nhìn sắc lẹm.

- Thông minh lắm, An Hạ!

- Về phòng đi!

- Sao đuổi anh?- Phong làm mặt xịu xuống.

An Hạ bật cười, đánh vào lưng Phong rồi nói:

- Đang trong giờ làm việc.

Rồi cô quay đi, không quên pha cho Boss cốc cà phê.

…

Cạch!

An Hạ đẩy cửa bước vào, đặt tách café lên bàn, Boss hai mắt nhắm hờ, đưa tay day day hai bên thái dương, miệng nói:

- Em lúc nào cũng thế, không bao giờ gõ cửa.

An Hạ lờ đi không nghe, kéo rèm ra, ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân tràn vào phòng, hắt lên dáng vẻ cao lớn của Boss.

- Anh mệt lắm à?

- Không sao!

Boss cầm tách café lên nhấp một ngụm, An Hạ loay hoay dọn vài thứ trên bàn lại cho ngay ngắn.

- Anh đừng cố quá sức, đừng uống nhiều café nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!- An Hạ vừa nói vừa xếp mọi thứ lên kệ.

Boss mỉm cười kéo tay An Hạ, cô ngả vào lòng anh, cả người ngồi trên đùi Boss. Không giấu được nét bối rối trên khuôn mặt nhưng cũng chẳng muốn anh thấy để trêu chọc, cô vùi mặt vào trong lòng Boss, Boss đưa bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo nhỏ nhắn của An Hạ.

- Hay Chủ nhật này anh đi truyền nước đi?

- Không cần!

An Hạ ngẩng mặt dậy, dùng tay đập mạnh vào ngực Boss, cô trách:

- Không được, anh không biết tự chăm sóc mình gì hết. Chủ nhật đi, em đi với anh.

- Được rồi!

Nói rồi, Boss lại tham lam đặt môi mình lên môi An Hạ, hai đôi môi quấn lấy nhau. An Hạ nhắm mắt để tận hưởng và cảm nhận yêu thương từ Boss.

Một lát sau, Boss mới buông tha cho đôi môi An Hạ, nhưng vẫn tiếc nuối anh đưa ngón tay nhẹ lướt qua nơi đôi mềm, mỏng như nước. Đôi môi hồng một cách tự nhiên, Boss ghé sát tai cô thì thầm:

- Em biết đôi môi này quyến rũ như thế nào không?

An Hạ lại vùi đầu và ngực Boss, lắc đầu:

- Không biết gì cả!

Boss bật cười, An Hạ lười nhác không chịu làm viêc cứ rúc đầy vào lòng Boss. Không biết nói gì, Boss cứ để yên như thế, mắ chăm chú vào màn hình máy tính.

…

- Tổng giám đốc…!

Không trả lời.

An Hạ ngẩng đầu, giật giật áo Boss. Anh không để tâm đến, An Hạ giật giật áo của Boss.

Không liếc nhìn cô,

An Hạ phụng phịu gọi tiếp:

- Tổng giám đốc…

- Không phải!- Boss nói.

An Hạ đủ hiểu Boss đang nói gì, cô bật cười rồi nói:

- Nguyên….

- Gì?- Tiếng đáp trả giờ mới vang lên.

- Giờ nghỉ trưa đi với em đến một nơi nha?

- Đi đâu?

- Đi rồi biết!

Sự im lặng thay cho câu đồng ý, An Hạ đứng dậy, vươn người rồi nói:

- Đi làm việc đây! Tháng này bị trừ lương rồi không muốn bị trừ thêm đâu!

o0o

- Em tới đây làm gì?

Chiếc xe BMW màu đen dừng trước một nghĩa trang, Boss thắc mắc nhìn An Hạ.

- Anh cứ chạy xe vào bên trong đi.

Dù không hiểu, nhưng Boss vẫn cho xe chạy vào, theo chỉ dẫn của An Hạ, chiếc xe dừng trước một ngôi mộ màu trắng được làm từ đá granti, An Hạ đặt bó hoa tulip trắng xuống, nhìn cô gái trong bức hình trên bia mộ với nụ cười mỉm, dịu dàng như nắng mùa xuân.

o0o

- Em tới đây làm gì?

Chiếc xe BMW màu đen dừng trước một nghĩa trang, Boss thắc mắc nhìn An Hạ.

- Anh cứ chạy xe vào bên trong đi.

Dù không hiểu, nhưng Boss vẫn cho xe chạy vào, theo chỉ dẫn của An Hạ, chiếc xe dừng trước một ngôi mộ màu trắng được làm từ đá granti, An Hạ đặt bó hoa tulip trắng xuống, nhìn cô gái trong bức hình trên bia mộ với nụ cười mỉm, dịu dàng như nắng mùa xuân.

- Anh có nhận ra đây là ai không?

Nãy giờ không quan tâm người trên bia mộ là ai, sau câu nói của An Hạ. Boss liếc mắt nhìn… toàn thân anh như bất động, đồng tử mở to ra, anh như không tin vào mắt mình. Ba chữ “Ngô Tiểu An” được khắc nắn nót trên bia mộ.

Là nụ cười ấy!

Vẫn tràn ngập nắng xuân.

Vẫn dịu dàng, ấm áp.

Nhưng…. Tất cả chỉ là của mười năm về trước. Tất cả những ký ức chợt ào ạc ùa về, được tua lại như một đoạn phim quay chậm.

- Chắc anh còn nhớ chị ấy?- An Hạ đưa tay phủi phủi bụi trên bia mộ.

Boss nuốt khan, giữ bình tĩnh và nói:

- Sao em biết cô áy?

- Là chị… Ánh Nhi và Bảo Lam đã kể em nghe.

- Ánh Nhi và Bảo Lam?

- Chỉ như những người bạn- An Hạ mỉm cười.

Boss lại nhìn vào bức hình nhưng rồi nhanh chóng quay đi. An hạ không khó gì để nhận ra hành động đó ở anh, cô lại nói:

- Anh không nhất thiết phải chối bỏ! Dù gì nó cũng là một phần quá khứ của anh, anh đâu có thể nói bỏ là bỏ được.

Boss không nói. Đến giờ, cả người anh dường như vẫn bất động, anh không tin vào điều mà mình chứng kiến.

Đã qua rồi, cái thời mười năm về trước. Còn là cậu thiếu niên với cơn cảm nắng đầu đời không ngừng quấn lấy nơi con tim. Không ngừng day dứt về sự ra đi của Tiểu An, không ngừng suy nghĩ và học cách quên đi tình cảm đầu đời đó. Rồi… thời gian thấu thoắt trôi đi, mười năm trôi qua trong im lặng, trong cái vồn vã của nhộn nhịp của cuộc sống. Tình cảm dần lùi vào miễn dĩ vãng. Hôm nay… sau mười năm của cuộc sống, anh lại đứng đây- một lần nữa nhìn thấy nụ cười đó, vẫn ấm áp và dịu dàng như ngày nào.

Nhưng…sao anh lại không cảm thấy gì khác?

Rung động, yêu thương dâng trào. Không, những gì anh cảm nhận được chỉ là một sự ngạc nhiên khi thấy lại nụ cười mà gần mười năm đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ.

Hay do quá lâu nên tình cảm phai mờ?

Hoặc… anh không còn yêu nữa, trái tim anh hoàn toàn thuộc về cô gái đứng trước mặt anh?

- Chị ấy cười thật đẹp phải không? Nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ngày xuân ấy!

- Ừ, cô ấy cười rất đẹp!- Boss đáp, giọng nhẹ bẫng.

An Hạ đưa tay vuốt qua tấm hình trên bia mộ, đôi mắt thoáng nét buồn. Sao nơi sống mũi lại cay xè đến thế chứ? An Hạ chợt cười với bản thân.

- Sao Ánh Nhi lại kể với em?

- Em không biết, nhưng nếu chị ấy không kể thì anh định giấu em đến khi nào?

- Ánh Nhi có nói sao Tiểu An mất không?- Boss ngập ngừng hỏi.

- Có, chị Ánh Nhi nói sau ngày hôm đó, chị Tiểu An được một người đến mời và sẽ tài trợ hết cho chị ấy sang Nga du học. Chị ấy đi, nhưng được bốn năm thì qua đời… chị ấy bị… ung thư máu.

Khoảnh khắc này, khó dùng ngôn từ nào để nói, chỉ có thể thấy Boss lại đứng hình lần nữa.

Cô ấy… bị ung thư máy? Anh hoàn toàn không biết. Boss không thể hiểu được tình cảm hiện giờ trong anh là gì?

Còn An Hạ, cô nặng trĩu nỗi buồn. Có phải cô không nên đưa anh đến đây, cô cũng muốn ích kỷ giữ anh riêng bên mình, cô cũng muốn anh hoàn toàn thuộc về cô nhưng lý do gì cô lại đưa anh đến đây, để nghe anh giải thích. Về điều gì? Mọi ngôn từ cho sự giải thích đều trở nên thừa thãi trong trường hợp này.

- Chào chị, em là An Hạ, em cũng là người rất yêu anh Nguyên, chị có thể cho phép em thực hiện điều đó không? Cho phép em yêu anh ấy và anh ấy yêu em?

- An Hạ…- Boss khẽ nói.

- Em đùa thôi!

An Hạ mỉm cười, nụ cười đầy gượng gạo và vương đầy nỗi buồn. Đôi mắt màu đen sẫm phủ một lớp sương mờ ảo, hai hàng mi dày cụp xuống để che giấu đi biểu cảm nơi đôi mắt. Boss quay bước nói:

- Về thôi…

Nhưng…

Từ đằng sau, cánh tay trắng nõn vươn ra ôm lấy bộ ngực vạm vỡ của Boss. Anh khựng lại, Boss cảm nhận được hơi thở của An Hạ dần trở nên gấp gáp, làn da ấm nóng áp lên tấm lưng to lớn xuyên qua lớp vảo áo sơ- mi mỏng manh.

- Không được! Em không thể chịu được nữa!- An Hạ nghẹn ngào nói- Xin anh, hãy để yên như thế này được không, một phút thôi cũng được.

- An…- Câu nói của Boss bị ngắt ngang.

- Anh không biết em cảm thấy như thế nào đâu, khi nghe chị Ánh Nhi kể mọi chuyện về anh. Em đã rất tức giận, có cả buồn nữa, đau lắm. Em biết mình không phải là người đầu tiên yêu anh, lại cũng không phải là người đầu tiên anh yêu. Lúc đó, em muốn khóc, muốn chạy đến bên anh để nghe anh nói những điều đó không phải là thật. Em ích kỷ lắm phải không? Em chỉ muốn chia sẻ tình cảm cho ai cả, dù đó đã là chuyện trong quá khứ, em muốn anh chỉ là của em. Mặc dù em biết… em là người đến sau…

Boss cảm nhận được một giọt nước nóng hổi thấm vào lớp áo sơ- mi của anh. Khóc? An Hạ đang khóc sao?

Một giọt… hai giọt… rồi ba giọt…

Các giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, vỡ òa theo từng lời nói của An Hạ. Cánh tay nhỏ bé càng siết chặt Boss hơn, các móng tay bấu chặt vào áo. Boss vẫn im lặng, anh đưa tay gỡ tay cô ra, xoay người nhìn đối diện với An Hạ. Trong một phút giây, hai đôi mắt giao nhau.

Một đôi mắt màu đen sẫm.

Một đôi mắt màu café sữa.

Mắt chạm mắt, mọi thứ xung quanh như không tồn tại, chỉ có hình ảnh của đối phương là in rõ lên võng mạc của anh và cô. Boss đưa tay ôm lấy cô, nước mắt An Hạ lại rơi, cô không hiểu vì sao mình khóc và khóc vì điều gì?

- Xin anh… em không muốn làm tình đầu của anh… nhưng em xin là tình cuối của anh, người cùng anh đi hết những chặng đường đời mà anh muốn đi. Em biết, giờ anh chắc vẫn chưa có thể quên chị ấy nhưng em có thể đợi… em đợi được mà… Chỉ xin anh… đừng bỏ rơi em…đừng để em lạc lõng…

Nước mắt cứ rơi xuống không một điểm dừng, những giọt nước mắt trong veo nối tiếp thay cho những cảm xúc trong của cô. Boss cúi người, hôn nhẹ lên khóe mắt của An Hạ, anh cất giọng:

- Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Tôi không tình cảm gì với Tiểu An nữa, người tôi yêu là em!

- Thật…thật sao?- An Hạ ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Boss.

- Em không tin tôi sao, An Hạ!

An Hạ lắc đầu, mỉm cười khiến Boss bất giác cũng nở nụ cười nhẹ.

- Gọi em là Hạ đi!

- Ừ… Hạ!- Boss lại hôn lên trán An Hạ.

Một lần nữa, một chiếc xe Audi màu trắng đậu phía xa, hai đôi mắt của hai cô gái hướng về phía cặp tình nhân kia.

- Nhi à… hay chúng ta về đi?- Cô gái cầm vô- lăng nhẹ cất tiếng.

Bàn tay Ánh Nhi nắm chặt thân cây hoa, đôi mắt trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết. Cô gái cầm vô- lăng lo lắng nhìn Ánh Nhi. Lát sau, Ánh Nhi lên tiếng:

- Quay xe lại đi Lam!

- Ừ…

Bảo Lam cho quay xe ra phía cửa nghĩa trang.

“Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!”

…

Hôm nay, là ngày giỗ của Tiểu An.

o0o

Đêm.

Gió những ngày xuân thổi qua, mang không khí mát mẻ thêm chút se se lạnh của tiết trời đông chưa dứt.

Tầng 10 của công ty TCB.

Ánh đèn vấn sáng lên, Boss vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc. Tổn thất về dựu án lần này khiến uy tín công ty giảm xuống không ít, tổn thấy về tiền bạc không đáng vì có thể dùng những lợi nhuận từ những dự án khác bù vào nhưng điều anh quan tâm ở đây là kẻ đã đưa thông tin dự án ra ngoài, trên thương trường không thể nuôi hổ trong nhà như vậy được. Não cuae Boss chạy liên tục với các con số nhấp nháy không ngừng trên màn hình. Anh lại quay sang kiểm tra xem có file nào được gửi đi ra ngoài mà không nằm trong danh bạ mail của công ty?

Boss khẽ liếc mắt nhìn cô gái vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Boss nhếch môi cười nhẹ, ai mấy giờ trước bảo sẽ thức cùng anh tăng ca thế mà giờ lại lăn đùng ra ngủ thế chứ?! Boss đứng dậy, kéo áo khoác lên cao để cho An Hạ ấm hơn, cô trở người, mắt từ từ mở, An Hạ ngồi dậy, đưa aty dụi dụi mắt. Động tác đáng yêu như một đứa trẻ. An Hạ hết nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn Boss, đôi môi nhỏ nhắn thốt lên:

- Nước!

Boss quay đi rồi quay lại với ly nước, đặt lên bàn Boss ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng rồi nói:

- Em lúc nào cũng khác biệt với người khác! Đây là lần đầu tiên tôi phải phục vụ ột cô gái đó!

An Hạ ngọ nguậy cái đầu, tay quơ quơ giữa không trung tìm ly nước, lười nhác thốt lên lần nữa:

- Nước!

Boss chồm người đưa nước cho cô, An Hạ uống cạn ly nước, Boss đưa tay vuốt những lọn tóc của An Hạ, nhẹ nhàng nói:

- Tôi làm em dậy?

An Hạ gật đầu.

- Em mệt chưa, tôi đưa em về?

- Ngủ!- An Hạ dựa vào lòng Boss, mắt nhắm lại và tiếp tục giấc ngủ.

Boss bật cười, hôn lên trán cô và nói:

- Về nhà rồi ngủ? Giữ sức mai chúng ta đi kí hợp đồng.

An Hạ lại dụi dụi đầu vào ngực Boss, anh đặt cô lại vị trí sofa, thu dọn mọi thứ rồi đánh thức An Hạ dậy ra về.

o0o

Buổi sáng.

Ddooongf hồ điểm tầm chín giờ sáng, chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị tốt cho hợp đồng lần này, Boss và An Hạ ra xe đi đến công ty Star.

Dự án lần này sẽ là một bộ phim cổ trang, được đánh dấu là bộ phim bom tấn trong năm nay. Quy tụ đông đủ dàn diễn viên xuất sắc trong giới showbiz, số tiền đầu tư vào dự án được tính bằng đơn vị ngàn USD. Lần này, công ty Star ngỏ lời muốn hợp tác với TCB, chỉ cần TCB chọn ra những diễn viên xuất sắc, Star sẽ lo về phần hậu trường, TCB sẽ mời đạo diễn nổi tiếng, biên kịch xuất sắc nhất tới, cả hai công ty cùng bỏ một số vốn đầu tư và chia lợi nhuận hoa hồng từ những phần thu vào đó.

An Hạ vốn dĩ không quan tâm mấy đến trong giới showbiz nên công ty Star là công ty nào cũng không phải trường hợp ngoại lệ để An Hạ nhớ. Cô loay hoay xem lại bản kế hoạch suốt cả đoạn đường.

Công ty Star.

Phòng họp của công ty Star.

- Xin chào giám đốc Lâm!- người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ vest đen, dung mạo thanh tú bắt tay với Boss.

- Chào giám đốc Trần- Boss lịch sự chào lại bằng một giọng lãnh đạm.

An Hạ đứng nhíu mày nhìn người đàn ông được gọi là “giám đốc Trần”

Ở anh ta có một nét gì rất quen nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Đã gặp ở đâu sao? Không, chắc cô nhìn nhầm thôi!

- Hôm nay giám đốc Lâm đến đây thật vinh dự cho công ty chúng tôi. Chúng ta vào việc luôn nhé?!

- Rất thẳng thắn, quả là phong thái của giám đốc Trần!- Boss nói rồi quay sang An Hạ- An Hạ!

- An Hạ?- Giám đốc Trần giờ mới để ý tới An Hạ, hàng lông mày nhíu lại.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, An hạ ngẩng lên bắt gặp đôi mắt của giám đốc Trần nhìn chằm chằm vào mình. An Hạ lại lần nữa nhíu mày, gương mặt đó gợi lại ột điều gì đó xa vời, có thể nó ở trong quá khứ. Đem cho An Hạ cái cảm giác vừa gần nhưng cũng xa lạ.

- Giám đốc Trần, hình như anh đang có vấn đề với thư ký của tôi?- Boss lên tiếng, thanh âm chế giễu nhưng cũng có chút tức giận.

An Hạ cùng vị giám đốc giật mình, An Hạ cúi đầu nhìn vào tập tài liệu trên tay mình.

- Thư ký?- Giám đốc Trần đặt câu hỏi lửng.

- Có việc gì sao?- Boss lãnh đạm hỏi.

Giám đốc Trần nhếch môi cười khó hiểu, đáp lời Boss:

- Không có gì, chỉ là cô ấy thật đẹp. Chúng ta làm việc thôi!

Trong một thoáng, mắt Boss tối sầm lại.

…

- Cảm ơn, mong sự hợp tác giữa chúng ta sẽ thành công tốt đẹp- Giám đốc TRần bắt tay Boss nói.

- Tôi cũng hy vọng thế!

- Cũng trưa rồi, hay tôi với giám đốc Lâm cùng đi ăn trưa đi?- Giám đốc Trần đề nghị.

- Cảm ơn thành ý của giám đốc Trần, nhưng chúng tôi còn có việc ở công ty nên phải về sớm. Xin hẹn dịp khác!

- Tiếc thật!

Giám đốc Trần lại nhìn chằm chằm vào An Hạ, cô cảm thấy khó chịu cụp mặt xuống. Boss không nói, kéo tay An Hạ ra ngoài.

- Em đi đến đâu cũng có chuyện đến đó- Boss buông câu cảm thán.

- Đâu nào?

- Còn chối! Cách giám đốc Trần nhìn em là như thế nào?- boss nhíu mày nói.

- Em đâu biết!- An Hạ nhún vai.

- Lần sau, không đưa em đến đây nữa!

- Ấy, là sao? Anh định cột chân em à?

- Không, ở lại công ty thôi!

- Nè…có phải…anh ghen…

Boss chợt khựng lại, cơ mặt dãn ra, anh quay mặt đi hướng khác.

- Không.

An Hạ quan sát từng biểu hiện của Boss, cô bật cười:

- Anh ghen….

- Không!- Boss trả lời có chút ngập ngừng.

- Ha ha, thừa nhận đi, anh đang ghen…

- Không!

- Rõ ràng là anh ghen…!- An Hạ bật cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch nhìn anh.

- Đứng ở đây, tôi đi lấy xe!- Boss đánh trống lảng.

An Hạ vẫn không thôi bật cười, Boss quay đi để che giấu nụ cười nhẹ vừa được vẽ thật hoàn mỹ trên môi anh.

An Hạ đứng đợi một lúc, buồn chán, xoay người qua bên này lại xoay người qua bên kia. Nhưng xoay được một lúc thì… đôi giày cao gót….

- Á!- An Hạ hét lên.

Vì không chịu đứng yên mà cứ xoay vòng trên đôi giày cao gót, không may cô bị trật chân cả người sắp ngã…

…

Một đôi bàn tay to cùng với cánh tay rắn chắc đưa ra đỡ lấy người An Hạ. Hơi thở hổn hển phả đều đều vào không khí, An Hạ chưa định hình được điều gì đang xảy ra với cô.

- Trần Đình Nam! Không lẽ em đã quên?

## 20. Chương 20 : gặp Lại Người Xưa

Chương 21: BEGIN NOW!

“Hãy cùng chơi trò Sinh- Tử, để biết ai mới là kẻ mạnh nhất và là người tồn tại cuối cùng”

An Hạ không ngừng khuấy khuấy li nước dâu đặt trước mặt. Ngồingồi đối diện vẫn lặng nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự dịudàng, anh như tìm lại cả một quá khứ đẹp đẽ có cô, có nhữngngày nắng tràn, có những lúc bận rộn ột sự kiện gì đóở trường. Còn An Hạ thì tâm tư rối bời, gặp lại bàn bè cũthì phải vui chứ, sao cô lại cảm thấy rối bời như thế này? Côkhông biết nên nói gì với Đình Nam bây giờ. Nhưng trước khi đểAn Hạ nói, Đình Nam đã lên tiếng gợi chuyện:

- Mấy năm qua em vẫn sống tốt chứ?

- Em vẫn ổn, còn anh?

- Anh mới từ nước ngoài về cũng được hai năm.

Một sự gượng gạo không che dấu xuất hiện giữa cuộc đối thoại của cô và anh. Đình Nam vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấmáp không có chút thay đổi, Đình Nam tiếp lời:

- Anh thấy thật bất ngờ khi gặp lại em! Sau bao năm, cóvẻ em đã thay đổi khá nhiều?! Ngày xưa em nói với anh là rấtghét phải làm thư ký mà?!

An Hạ cười nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm và đáp lời anh:

- Cuộc sống mà anh! Phải mưu sinh để sống, làm công việc mình ghét cũng đành chịu thôi!

- Sao em không vào công ty bố em làm?!

- Em không muốn mãi dựa dẫm vào bố mẹ, em muốn học cách làm người trưởng thành- An Hạ mỉm cười nói.

- Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào, đó là điểm anh không thấy em thay đổi!

An Hạ lại cười không nói, Đình Nam nhấp một ngụm café đen rồi nói tiếp:

- Anh nhớ em, em tin không?- Giọng nói anh mang một chút sự bông đùa.

An Hạ thoáng có chút sững người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, cô nghiêng đầu mỉm cười, trả lời câu nói của Đình Nam cũng theo cách bông đùa mà anh đã dùng để nói.

- Không tin. Nếu nhớ em thì anh đã đâu bặt tin và không liên lạc với em một thời gian dài.

- Trong thời gian đó anh đã rất nhớ em!- Đình Nam vẫn nụ cười thường trực trên môi đáp.

An Hạ vẫn lắc đầu, nói:

- Chúng ta đâu là gì của nhau…

Đình Nam bật cười trong sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt An Hạ.

- Chỉ theo cách của những người bạn. Em đã nghĩ gì thế?

An Hạ đỏ mặt, bèn chọn cách im lặng, lại là tự bản thân côsuy diễn lung tung. Đình Nam lại một lần nữa chìm trong khoảnglặng của riêng mình.

Bao nhiêu năm rồi mà anh không thể được tình cảm dành cho An Hạ. Cô là gì trong đời anh? Anh đã luôn tự hỏi bản thân mình nhưthế? Cô là hơi thở, là sự sống của anh? Hay chỉ là cơn gióthoảng qua đời anh, đến thật ồn ào rồi ra đi thật nhẹ nhàng,để lại với muôn vàn cảm xúc không thể gọi tên. Đình Nam khôngthể định nghĩa được, nhưng anh biết một điều rằng cô không phải là ngọn gió. Khái niệm tình cảm anh dành chô giờ đây khôngcòn là “thích” nữa, nó đã được ngâng lên một bậc cao hơn là“yêu”. Anh yêu cô, không điều gì thay đổi được điều đó.

Lúc gặp lại cô, anh không tin điều mà đang hiển hiện trước mắtmình, sau bao năm nơi đất khách quê người, giờ về lại quê hương,người mà anh muốn gặp lại đầu tiên là An Hạ. Rồi anh cũng gặp cô, đây có phải là sự sắp xếp của định mệnh, định mệnh đacho anh thêm một cơ hội được yêu cô. Vậy thì tại sao lại khôngnắm lấy cơ hội ấy?! Lần này anh quyết không buông tay, anh yêu cô và không điều gì ngăn cản, anh có quyền được bày tỏ.

Bài hát Come in with the rains phát ra từ di động của AnHạ, kéo An Hạ và Đình Nam khỏi mạch suy nghĩ của bản thân. AnHạ lôi điện thoại ra, áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia là mộtgiọng nói trầm ấm:

- Có vẻ em thích chơi trò trốn tìm, Hạ nhỉ?

Chẳng khó để An Hạ nhận ra đây là giọng nói của ai, An Hạ vội nói:

- Em xin lỗi, anh cứ về công ty trước, em đang có chút việc.

- Em đang ở đâu?

- Bạn em đang gặp một số chuyện nên em đến an ủi.

- Về sớm, vẫn đang trong giờ làm.

- Dạ!

An Hạ dập máy, thở phào. Cô đã nói dối Boss…

- Ai gọi vậy?- Đình Nam hỏi.

- Sếp em.

- Hai người có vẻ thân nhỉ?

- Dạ?

- Không có gì!

Mẩu đối thoại ngắn đó cũng kết thúc cuộc gặp gỡ của ĐìnhNam và An Hạ sau bao nhiêu năm, hai người trao đổi số điện thoạirồi lại mỗi người mỗi hướng.

An Hạ bắt taxi về công ty. Lên tầng mười, An Hạ nhẹ đẩy cửaphòng ra, cô thấy Boss đang ngồi quay lưng lại nhìn mọi thứ dưới đường, nét mặt An Hạ thoáng có chút tinh ranh. Cô nhón chân đinhè nhẹ vào văn phòng, dùng đôi bàn tay trắng nõn, cách ngóntay dài thanh mảnh của mình che mắt Boss. Cô cúi xuống, thìthầm vào tai Boss:

- Ăn cướp đây, hãy đưa những thứ mà anh có?

Boss nhếch môi, xoay ghế lại, cánh tay dang ra kéo cả người AnHạ ngồi lên đùi anh, bàn tay đặt ngay eo cô, anh cũng thì thầmvào tai cô, hơi thở anh phả đều đều khiến An Hạ dựng tóc gáy.

- Hãy thử cướp những thứ gì em có thể cướp!

Bất ngờ, An Hạ đưa tay vuốt theo từng góc cạnh khuôn mặt anh,rồi nhẹ đặt lên môi Boss nụ hôn, môi cô rời khỏi môi anh, cô cười tươi đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch:

- Cướp được đôi môi anh!

Boss lại nhếch môi cười, kéo mặt cô sát mặt anh và lại đặt môi mình lên môi cô, hai đôi môi quấn lấy nhau. Lưỡi không yên vị màtiến sâu vào khoang miệng cuae An Hạ như đang biểu tình để đòihỏi một sự ngọt ngào, lưỡi của An Hạ cũng đáp trả. Dù lítrí của cô đã phát tín hiệu dừng lại nhưng sự đê mê ngọt ngào của nụ hôn quá lớn đã từ từ nhấn chìm lí trí của cô. Cô đưa tay vòng ra say cổ Boss, các ngón tay luồn vào mái tóc anh đểcảm nhận nhiều hơn cái ngọt lịm của nụ hôn.

Lát sau, đến khi An Hạ sắp như không thở được nữa thì Boss mớichịu buông cô ra, xấu hổi cô úp mặt vào ngực anh, Boss đưa tayvuốt mái tóc dài, đen mượt của An Hạ, thì thầm:

- Giờ thì ai mới là kẻ cướp và ai mới là nạn nhân đây?

- Là…anh! Anh giỏi quá, được chưa!

An Hạ xấu hổ chấp nhận là nạn nhân để cho “tên cướp chó sói” này ăn ngon lành.

- Ừm… ừm…

Một tiếng tằng hắng vang lên nơi cửa phòng làm việc, An Hạgiật mình đẩy Boss ra, cả cô và anh nhìn về phía cửa.

Là Ánh Nhi và Bảo Lam.

An Hạ hoảng hốt gỡ tay anh ra nhưng Boss siết chặt lại giữ cô ngồi trên đùi mình, Ánh Nhi mỉm cười nói:

- Hình như tôi đã làm kỳ đà cản mũi mất rồi!

- A, chị Nhi. Chị mới tới, chị vào đi, để em đi lấynước- An Hạ quay qua Boss thì thầm vào tai anh- Buông em ra nào,anh không thấy là đang có người à?!

- Không!- Boss nhún vai đáp.

An Hạ bất lực, tháo mạnh tay Boss ra. Lát sau, Boss mới chịubuông cô ra. An Hạ chạy đi lấy nước, Ánh Nhi nhìn An Hạ bằngánh mắt có chút ghen tỵ nhưng cũng có chút u buồn, riêng đôimắt Bảo Lam trở nên phức tạp hơn, không ai đoán được cô gái mặc váy trắng này đang nghĩ gì.

- Hai chị ngồi đi!- An Hạ mời.

- Không cần đâu em, bọn chị đến đây chỉ để nói vớiNguyên là tối nay gia đình Nguyên có tổ chức ăn tối, nhắn Nguyên về nhà thôi. Hay em tới luôn đi?- Bảo Lam vui vẻ nói.

- Không đâu chị, em tới…có vẻ không tiện.

Nhắc tới bố mẹ Boss, An Hạ lại nhớ đến cái lần xem mắt đó, cô không nén được tiếng thở dài mà thở hắt ra.

- Bọn chị cũng đi trước đây- Ánh Nhi nói.

- Vâng, có vẻ đã làm phiền hai chị nhiều rồi ạ.

- Không có gì đâu em.

Đến rồi lại đi, Boss vẫn không để tâm đến họ, mắt anh vẫn chămchú vào màn hình máy tính. An Hạ nhìn thái độ của anh màlắc đầu, anh vẫn còn ghét chị Ánh Nhi vì câu chuyện đã trôivào mười năm ư?

Trong gara.

Các ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy túi xách, đôi mắt trở nênrưng rưng. Ánh Nhi cố điều hòa nhịp thở, Bảo Lam nhìn bạn mình bằng ánh mắt lo âu.

- Mình không muốn thấy sao họ lại còn bắt mình thấy.Cái sự thật đó? Chẳng bao giờ Nguyên thuộc về mình!

Ánh Nhi cười chua xót, cổ họng trở nên nghẹn đắng, cô lẩm bẩm:

- Nguyên, cậu thật sự quá độc ác!

- Nhi à… hắn ta tốt gì mà sao cậu cứ yêu?- Bảo Lam bức xúc nói.

- Cho xe chạy đi!- Ánh Nhi lảng sang vấn đề khác.

Bảo Lam thở dài, khởi động xe chạy ra khỏi gara.

Đôi mắt người con gái ngồi trong xe mang một màu ngây dại bỗngtrở nên tóe lửa. Thù hận được thấy rõ trong đôi mắt ấy.

Tình yêu khiến cô trở nên độc đoán.

Cô không có được anh thì cũng không ai có được anh.

Cô lôi điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.

Sau mỗi câu nói, là nụ cười lại vẽ nên, nó đẹp một cáchtuyệt mĩ nhưng ghê rợn. Những câu nói của cô quá nhỏ, khiếnngười ngồi bên cạnh không thể nghe được điều mà cô đang trao đổi với người qua điện thoại.

o0o

Tan sở.

An Hạ lững thửng bước đi trên phố, hôm nay cô đã nói với Bosslà muốn đi một mình. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, Lòng An Hạbỗng ngổn ngang cảm xúc, hôm nay quá nhiều chuyện đến với cô.Gặp Đình Nam rồi lại gặp Ánh Nhi, Bảo Lam.

Một chiếc mô tô phóng nhanh lướt qua, An Hạ giật mình lùi lại, tiếptheo đó những chiếc mô tô khác và chiếc mô tô ban nãy chạy đến An Hạ,cô lùi lại lên vỉa hè, một chiếc lại phóng lên vỉa hè….

Lo lắng, hoảng hốt An Hạ đứng im nhìn những người đó, bọn họ là ai? Tất cả những chiếc mô tô chạy xung quanh An Hạ tạo thành vòng tròn. LòngAn Hạ linh cảm chuyện không hay.

“Bốp!”

Một cái tát trời giáng lên khuôn mặt An Hạ, năm dấu tay in hằn rõ trênđó. An Hạ không kêu la, im lặng nhìn những người đó bằng đôi mắt lạnhlùng nhưng cũng chất chứa lo sợ.

Tiếp theo, một tên cần một khúc gỗ, sự lo lắng trong lòng An Hạ càng nhân lên sự lo lắng gấp bội.

Cô đã gây thù gì với bọn họ sao? Muốn mở miệng hỏi nhưng baonhiêu dũng khí đã được truyền xuống chân để còn đứng vững trên mặy đất.

Phải làm gì đây? Kêu cứu ư? Không được! Bọn chúng sẽ giết mình mất, An Hạ thầm nghĩ. Một vài tên còn cười một cách đểu giả.

“Bốp!”

Đau! Đó là tất cả những gì mà An Hạ đang cảm nhận lúc này, cô khuỵuxuống, đôi mắt đầy hốt hoảng, bọn chúng dùng khúc gỗ đánh vào chân cô,đôi chân nhũn ra và không thể đứng vững trên mặt đất, An Hạ vẫn khôngchịu thua, cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy phần vì đau và phần vì sợ. Chút dũng khí cuối cùng của cô đã bị bọn chúng đánh gục.

Bọn chúng lại cười lớn rồi lượn mô tô vài vòng quanh cô, khóibụi mù mịt. An Hạ nhắm mắt lại để bụi khỏi bay vào mắt, một tên trong bọn chúng lên tiếng bằng giọng ồm ồm:

- Chỉ là đòn cảnh cáo thôi đó, người đẹp à!

An Hạ vẫn khuỵu người xuống, cảm giác đau đớn lan tỏa khắpngười. Điều cô nghĩ đến bây giờ là phải tới được bệnh viện.

Phía xa,

Đôi mắt cô gái trong chiếc xe Audi vẫn tóe lửa, nhưng còn lẫn chút mãn nguyện.

Chỉ là đòn cảnh cáo cô thôi đó An Hạ à!

Nếu cô biết quý mạng mình thì nên thả những thứ không thuộc về cô đi!

Nếu không…

Tôi và cô, hãy cùng chơi trò Sinh- Tử để biết cuối cùng ai là kẻ mạnh nhất và ai là người tồn tại cuối cùng!

Cô nhếch môi nụ cười mị hoặc, miệng cô lẩm bẩm:

- Begin now! Chương 1: KHỞI ĐẦU CỦA MỘT CÂU CHUYỆN

Trương An Hạ: là một côgái của công việc, có một thân hình và khuôn mặt đẹp, với một trí thông minh khỏi chê. Rất bảo thủ, không thích các cải cách đi theo khuynhhướng châu Âu. Thường tìm hiểu do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào việc.Tiền bạc rất quan trọng đối với cô vì lý do muốn đời sống được vữngchắc hơn là hưởng lạc thú. Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ những sự thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương:

"thích thú trước việclàm.

" Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành độngbất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi các tổ chức và lãnh đạo cáccuộc chống đối có trật tự và áp bức bất công. Tính tình trầm lặng, ítbiểu lộ nhưng lại rất dễ hòa đồng vì khiếu nói hài hước. Là người cókhuynh hướng trả thù hơn tha thứ.

Lâm Vũ Nguyên: Boss của Trương An Hạ- CEO của công ty STC, một công ty chuyên đào tạo cho các người mẫu, ca sĩ. Tính tình lạnh lùng, quyết đoán, sáng trí hànhđộng mau lẹ, rất quý trọng tự do cá nhân, tính tình thay đổi thấtthường, lúc xuống tinh thần rất dễ trở nên cáu kỉnh. Rất cương quyết và nhiều nghị lực, ý chí. Ít khi phải ngập ngừng, đắn đo trước một vấn đề nào. Thường cảm nghĩ cũng như hành động đều là tùy hứng, có sở thích kì quặc: thích dồn An Hạ vào thế bí, là một người có nhân phẩm không chê vào đâu, rất quyến rũ người khác, tính thì vốn rất lãng mạn nhưng rấtngại biểu hiện.

Lâm Vũ Phong: em trai của Boss, có khuôn mặt trắng trẻo như búng ra sữa, nên lúc nào cũng bị nhận nhầm là học sinh phổ thông. Cũng là cấp trên của An Hạ, yêu An Hạ nên khong ít lần đối đầu, cãi vã với ông anh của mình. Tính tình hòa đồng, rất được các nữ nhân viên ngưỡng mộ yêu mến, chu đáo và rất giỏi thương lượng. Là em cùng cha khác mẹ với Boss.

Trịnh Ánh Nhi:một cô gái tài giỏi, được mời đi dự hội thảo rất nhiều nước, được ấn định là hônthê của Boss từ trước, là người cá tính, không thích sự ràng buộc, độcđoán trong công việc nhưng giàu lòng vị tha trong tình yêu. Sự xuất hiện của Ánh Nhi là một bước ngoặt cũng như là thử thách đối với An Hạ.

----------

Tháng Tám.

Cái nắng gay gắt như đổ lửa chiếu xuống thành phố, các tia nắng lăn tăn trên các cành cây, trong suốt chiếu qua các kẽ lá.

Trên đoạn đường tấp nập, có một chàng trai đang gục bên vệ đường với bộdạng thê thảm, mái tóc rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt, không ai cóthể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này. Dòng người lướt quađoạn đường đó trong vội vã, có vài ánh mắt nhìn cậu bằng nhiều biểu cảm. Thương hại có, khinh miệt có nhưng chẳng ai dám đưa tay ra giúp đỡ cậu.

An Hạ nhăn nhó bước đi trên đoạn đường, sáng giờ cô đã đi ba bốn cáicông ty rồi mà không có công ty nào chịu nhận cô cả. Đáng ghét, chỉ tạicô ra trường khá sớm và không có kinh nghiệm thực tập. Lê đôi chân mỏinhừ qua từng con phố dưới cái nắng gay gắt của tháng Tám khiến cô cảmthấy bức bối trong người. An Hạ cuốn sổ ghi chép của mình ra. Giờ chỉcòn một công ty nữa thôi- đó là TCB, công ty đó mà không nhận cô nữa thì chắc đời cô phải phụ thuộc vào bố mẹ thôi.

An Hạ không phải là không có chỗ làm, cô đã có một chỗ làm việc tốt hơnvà chẳng phải cực nhọc đi xin việc như thế. Ngay khi ra trường, bố cô đã xếp cho cô một vị trí tốt trong công ty ông nhưng vì không muốn phảiphụ thuộc, dựa dẫm vào bố mẹ nên An Hạ đã từ chối và đi xin việc làm. Cứ ngỡ chỉ cần có cái bằng là sẽ tìm được một công ty nhận… nhưng sự đờicó ai ngờ. Họ còn đòi thêm cả cái kinh nghiệm thực tập nữa.

An Hạ thở dài, đưa tay quệt mồ hôi đang vương trên trán. Mắt cô đập vàomột thân ảnh đang ngồi thê thảm, bê bết máu. An Hạ chạy tới hỏi:

- Này anh! Anh không sao chứ?

Chàng trai đó chỉ im lặng. Không phải vì cậu không muốn trả lời cô nhưng bởi vì đã quá kiệt sức cậu không thể trả lời hay làm được bất cứ hànhđộng nào cả. An Hạ lay lay người cậu:

- Này anh, anh ổn chứ?

Cậu ngẩng mặt lên một cách khó khăn. Khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, máutheo những kẽ hở mà chảy tuôn ra. An Hạ có chút hốt hoảng rồi nói:

- Anh ngồi đây…tôi sẽ đi mua thuốc về sơ cứu.

Nói rồi cô chạy vội đi không để cậu kịp mở miệng nói là không cần. Nhưng một cử động nhỏ cũng khiến khóe môi cậu đau nhức và bật máu, tứ chi như muốn nhũn ra thành những bộ phận độc lập. Cậu buông xuôi, mặc kệ.

Một lúc sau, An Hạ trở lại với túi cứu thương. Đôi tay cô linh hoạt rửavết thương trên mặt cậu. Dù đã cố thật nhẹ nhàng nhưng An Hạ vẫn thấycậu nhăn mặt vì đau. An Hạ thổi nhẹ vào vết thương rồi nói:

- Xin lỗi, anh chịu đau chút nhé! Tại cũng lần đầu tôi sơ cứu vết thương cho người ta.

Giờ cậu mới có thể nhìn rõ cô gái đang đối diện với cậu. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt như chưa một lần lăn xả dưới đời. Kiêu sa, mỏngmanh là cụm từ chung mà cậu có thể thốt lên khi nhìn cô gái này. Đôi mắt cô to tròn, ánh lên một niềm tin như không bao giờ tắt. Đôi mắt to tròn đó khiến cậu như tìm được một chút niềm tin nhỏ bé.

Sơ cứu xong, An Hạ lại nhìn cậu rồi nói:

- Xong rồi! Nhưng anh như thế này thì có thể về nhà được không?

Cậu mấp máy môi định bảo là không sao nhưng mỗi cử động nhỏ đều khiến khóe miệng đau rát, cậu bèn lắc đầu thay cho lời nói.

- Không được! Để tôi giúp anh về nhà, dù gì tôi cũng đi sáng giờ rồi,chẳng công ty nào chịu nhận. Thôi, quên đi! Nhà anh ở đâu, tôi đưa anhvề?

Cậu vẫn lắc đầu không nói, cả người cậu giờ đây chỉ còn mỗi cảm giác rã rời. An Hạ nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp:

- Tôi đành đắc tội vậy.

Cô đưa tay vào túi quần cậu để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Giúp cậu rồi lại tìm gì trong túi cậu?

Chẳng lẽ cô gái này định ăn cướp à?! Có loại ăn cướp nào mà vừa đánh vừa xoa như thế này không?

- A, tìm ra rồi! – An Hạ reo lên khi tìm ra thứ cần tìm.

Cô lôi ra, đó là điện thoại di động của cậu. An Hạ tìm trong danh sách,cô không biết nên gọi cho ai để thông báo tình trạng của anh chàng này.Cô đành chọn một số mới được liên lạc gần đây nhất và gọi. Không để đầudây bên kia kịp lên tiếng, An Hạ đã tuôn ra một tràng dài:

- Xin lỗi, tôi là người qua đường thấy anh này đang bị thương. Làm phiền hãy đến đường X để đón anh này nha.

Rồi cô dập máy, bỏ lại điện thoại vào túi áo cậu, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, tay xoa xoa bàn chân của mình, cô than thở:

- Híc, đau chân quá đi! Đi bộ sáng đến giờ. Thật là, sao chẳng công tynào chịu nhận mình chứ? Chẳng lẽ cả đời này phải dựa dẫm vào bố mẹ sao?

An Hạ thở dài, cô nhìn đi nhìn lại hồ sơ xin việc trên tay, thầm tặc lưỡi.

Một chiếc xe BMW màu đen sang trong đỗ phịch trước mặt cô và cậu. An Hạngước nhìn lên, từ trong xe một người con trai với dáng vẻ cao ráo,khuôn mặt tuấn tú nhưng cũng vô cùng chững chạc. Khuôn mặt anh không một chút biểu cảm, anh mang dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt. An Hạcó chút ngẩn người khi nhìn thấy anh. Anh- cái gương mặt góc cạnh đếntừng nét tưởng như người họa sĩ đã phải rất tỉ mỉ khi vẽ nên tuyệt tácnày.

Anh nhìn người con trai ngồi bên cạnh cô rồi cất tiếng, tiếng nói trầm nhẹ cũng kéo linh hồn cô về lại chính thân xác

- Phong!

Anh chàng tên Phong ngẩng lên nhìn người con trai đó, khóe môi vẫn cảmthấy đau nhức khiến cậu chẳng muốn cử động môi thêm lần nào nữa. An Hạthấy mình không còn việc ở đây nữa. Cô đứng dậy xem đồng hồ rồi cườinói:

- Nếu người thân của anh đã đến thì tôi đi đây. Tôi còn phải đi xin việc nữa. Tạm biệt!

Rồi cô chạy biến đi, mất hút trong biển người mênh mông.

o0o

Tại phòng phỏng vấn.

An Hạ nhăn nhó ngồi hí hoáy viết lại hồ sơ xin việc. Chỉ tại cô lơ đãngnên để quên mất cái hồ sơ xin việc trên đường. Giờ đành phải viết lại.Ngày gì mà sao xui xẻo đến thế chứ? An Hạ bực bội, trút giận lên câybút. Viết xong, cô mới ngẩng lên nhìn xung quanh. An Hạ ngồi thẳng lưng, mồ hôi nhỏ giọt xuống cô đau khổ cầm số báo danh trên tay An Hạ bấuchặt lại, từng người lần lượt ra vào. Có người đầy tự tin, vui vẻ còn có người thì ủ rũ, buồn bã. An Hạ thở dài, cô không biết số phận mình sẽtrôi về đâu đây. An Hạ lóng ngóng xem đồng hồ rồi lại nhìn người ra vào, cả không gian tràn ngập sự im lặng đến nỗi An Hạ có thể nghe thấy nhịptim đập của mình.

Số 56, Trương An Hạ.

Nghe đến tên mình, An Hạ vụt dậy, bước chân cứ loạn lên hết chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng này. Bước vào phòng,bên trong là ba người đangngồi phía trước, gồm có hai nam và một nữ, trong đó có một người nam còn khá trẻ, nhìn rất nhã nhặn, hiền hòa và rất đẹp trai, còn hai người còn lại trông có vẻ cũng đã ngoài ba mươi, người nam trông cũng rất hiền ,nhưng người nữ lại nhìn rất nghiêm túc, có chút làm cho người ta thấychột dạ. Người phụ nữ lên tiếng hỏi:

- Cô là Trương An Hạ?

- Vâng!

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười làm cho bà hiền hòa trái ngược với vẻnghiêm túc ban nãy, người phụ nữ nói với một thanh âm nhỏ nhẹ, dễ nghe:

- Chúng ta bắt đầu phỏng vấn! Đầu tiên tôi muốn hỏi tại sao cô lại chọn TCB để làm việc?

An Hạ mỉm cười, trả lời sau ít phút đắn đo suy nghĩ:

- Ai cũng biết TCB là một tập đoàn lớn mạnh vào đây làm là việc khôngdễ, nhưng một khi được vào làm thì có thể có kinh nghiệm tốt hơn, tiềnlương có thể làm cho cuộc sống trở nên rộng rãi, thoải mái hơn. Nơi đâycũng khiến tôi được tiếp xúc nhiều hơn và có thể nâng cao kinh nghiệmcủa mình, cũng vì tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về giới showbiz, muốn chocác ngôi sao có thể gần với fan của mình hơn tạo cho họ sự nổi tiếng vào tỏa sáng hơn nữa.Với lại, tôi ra trường sớm hai năm và cũng không cókinh nghiệm thực tập.

Ba người đều ngạc nhiên với cách trả lời đầy thẳng thắn, không chút ngượng ngạo của An Hạ, người phụ nữ mỉm cười và nói:

- Tốt lắm!

Tiếp theo người con trai trẻ tiếp tục hỏi cô:

- Tôi hỏi em? Em nói em không có kinh nghiệm thực tập vậy em nghĩ chúng tôi có nhận em không?

An Hạ cười một nụ cười tươi làm say đắm lòng người, cô nói nhỏ nhẹ nhưng trong đó chứa đầy vẻ tự tin:

- Tôi không biết bên công ty có nhận hay không? Tuy tôi chưa có kinhnghiệm thực tập nhưng với trình độ của tôi thì tôi tin chắc tôi có thểđược nhận vào công ty

- Cảm ơn em!

Cuối cùng là người đàn ông trung niên hỏi:

- Được! Vậy nếu cô được nhận vào làm thì cô sẽ muốn mình ở bộ phận nào?

- Đó là tùy quý công ty!

- Tôi có thể hỏi cô về một vài chuyện riêng tư?

An Hạ kiên quyết lắc đầu, giọng đanh lại:

- Tôi không có nghĩa vụ để trả lời và tôi cũng không thích ai hỏi về vấn đề riêng tư, và tôi nghĩ chuyện đó thì chắc không liên quan đến côngviệc.

Người phụ nữ mỉm cười, lòng thầm thán phục sự thẳng thắn của An Hạ, người phụ nữ dịu dàng nói:

- Được rồi! Cảm ơn em! Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với em sau.

An Hạ bước ra khỏi phòng, bao nhiêu cảm xúc lo sợ được dồn nén chợt ùavề, tự nhiên cô lại muốn khóc mà nước mắt lại không thể rơi được.

An Hạ lại thở dài rồi bước ra khỏi tòa nhà.

An Hạ lững thững bước đi trên phố, lòng ngập tràn lo âu, cô không biếtmình có được nhận không? Cô chỉ sợ mình trả lời quá thẳng thắn họ lạikhông thích. Sao lúc đó cô ngốc thế nhỉ? Giờ hối hận cũng đâu kịpnữa…đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe*