Bức Vẽ Của Gió

Table of Contents

# Bức Vẽ Của Gió

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Một cô gái mù lòa nhưng thánh thiện từ khuôn mặt đến tâm hồn. Cô khát khao một thứ ánh sáng…. ánh sáng của tình yêu bất diệt. Một chàng trai chỉ dùng hai từ “Tuyệt vời”để nói đến. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/buc-ve-cua-gio*

## 1. Chương 1 : Nụ Cười Của Bình Minh

Dưới bóng cây, thứ ánh sáng của nụ cười khi nãy lạibừng lên.Nhưng lần này không phải của cô gái nhỏ mà là một dáng ngườidong dỏng cao.

Tiếng đồng hồ báo thức vẫn vang lên như thường lệ.Hơi nắng ấm của một buổi sáng trong lành vương \*\*\*khắp căn phòng.Trên chiếc giường trắng tinh tươm, cô gái nhỏ nhíumày.Không phải vì nắng chiếu vào mắt mà vì cơn đau đầu bỗng ập đến….

Tất cả là tại Rain, mối hỗn độn về mấy cô bạn gái của anh bao giờ cũnglôi ra “thuyết trình” với cô em gái này.Dù mắt có mù lòa,nhưng tai vẫnhoạt động tốt đấy thôi.Đó là lý do tại sao mãi đến một giờ sáng Rain mới cho cô về phòng trước khi buông một câu : “Vân Linh à! Có mang tặng anh 10 cô chân dài cũng không bằng đứa em gái yêu quý này đâu!”

Biết là anh thương cô, nhưng cái tật “Tán gái” chuyên nghiệp vẫn khôngbỏ,lại mang cô so sánh với mấy nàng chân dài.Hazz…thật không nói nổi.

Lấy tay day day thái dương, Vân Linh chầm chậm bước xuống giường.Vì quá quen thuộc với căn phòng của mình nên cô không cần phải mò mẫm vất vảđể tìm lối đi.Không ai ngoài anh trai và bố cô biết được, tuy mắt không nhìn thấy nhưng Vân Linh có một trí nhớ rất tốt.Chỉ cần nghe qua mộtlần thì bất kể giọng nói, câu nói nào cô đều nhớ không sai một chi tiếtnhỏ.

Thế nên mọi người luôn nghi vấn rằng vì sao cô gái mù lòa như Vân Linhluôn đạt được thành tích xuất sắc nhất trong học tập và chính thức trởthành Sinh Viên ưu tú của Học Viện Richard.Họ cho là cô nhờ vào thế lựccủa gia đình.Vì ba cô,ông Hạ Vĩnh là Giám đốc của KT-Tập đoàn Kinh Tếlớn mạnh trong khu vực.Nhưng mặc kệ, hơn ai hết Vân Linh hiểu rõ chứngtỏ cho họ thấy mình giỏi cũng chẳng ích lợi gì.Cứ sống vì bản thân, quan tâm chuyện khác chỉ phí chất xám.

Thu lại suy nghĩ, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình.Cứ những lúc làm thế này, cô lại nhớ tới mẹ.Ngày trước mẹ cũng hay làm như vậy.Nhưng….kể từ ngày ấy.Cái ngày định mệnh cướp mẹ khỏi cuộc đời cô, nhẫn tâm lấy đi thứ ánh sáng quý giá ấy.Biến cô thành đứa trẻ mất mẹ , mù lòa.Vân Linhđau, rất đau.Nhưng nước mắt không mang về mẹ cho cô, không trả lại đôimắt sáng long lanh ngày nào.Thế nên cô không khóc,không một ai thấy côkhóc kể từ ngày đó.

Sau khi chắc rằng mái tóc xoăn tự nhiên của mình đã được gọn gàng vớimấy cái vuốt nhẹ.Linh chọn ình một chiếc váy.Có lẽ đây là chiếc váy mà Rain tặng vào sinh nhật 17 tuổi của cô ,vì lần đầu cô mặc cũng cócảm giác mát lạnh này.Rain nói đây là chiếc váy màu trắng đơn giản, rất phù hợp với làn da trắng sáng của cô .

Rain là kiến trúc sư có tài, được mọi người ngưỡng mộ đặc biệt là cáccô gái.Tên thật của Rain là Hạ Anh Du,nhưng chỉ riêng cô mới được gọianh là Rain.Cô tin vào mắt thẩm mĩ của ông anh “đại tài” nên rất thíchmặc chiếc váy này.

Có lần cô hỏi Rain : “Rain ơi! Em bây giờ trông có xấu xí lắm không?Emchẳng nhớ khuôn mặt mình thế nào nữa rồi!”.Chỉ nghe một tiếng cười rấtkhẽ, rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vân Linh đặt lên mắt,mũi, môi và cuối cùng là mái tóc cô: “Em gái ạ! Mắt em to lắm, xanh biếc cả mộtvùng trời.Chiếc mũi thẳng nhỏ xinh.Cái môi trái tim đỏ hồng cười rấtđẹp.Ôi, yêu nhất là mái tóc xoăn tự nhiên này đây”.

Nghe Rain tả mình đẹp như thiên thần, Vân Linh phì cười.Rain lại bồithêm: “Anh dám chắc em mà cười, có cả khối thằng xin nhập viện chứ chẳng chơi.Chỉ tại lúc nào em cũng mang bộ mặt lạnh đến đóng băng trướcngười khác thôi!”.Anh Rain bảo thế cũng có phần đúng, cô không bao giờnhếch môi chứ chẳng nói tới cười khi ra ngoài.Vì thế bố cũng bảo:” VânLinh của bố đẹp lắm!Con rất giống mẹ…Mẹ cười…bố còn phải ngất đấy!”

Cả ba bố con cười giòn sau câu nói đùa của bố,nhưng cô biết bố đang buồn khi nhắc tới mẹ. Vân Linh tìm cách lãng sang chuyện khác khi hỏi Rain : “Vậy anh trai yêu quý của em trông thế nào nhỉ?”.Cô cười lém lỉnh.Nhưng Rain lại cười to hơn ra chiều đắc thắng: “Thế mà cũng hỏi! Anh là chuẩn men.Đẹp trai, có tài, lại ga lăng chả trách con gái lằng nhằng bám mãi!Hazz chỉ trách ông trời thôi”.

Cắt đứt màn tự PR bản thân của Rain là tràng cười ngặt nghoẻo của cô và bố : “Anh/Con tự sướng vừa thôi chứ!”.

Đấy gia đình ba người của cô là thế, luôn tràng ngập tiếng cười.Nhưng từ một góc khuất nào đó trong tim mỗi người biết rằng niềm vui chưa thựcsự trọn vẹn khi không có mẹ…

Bắt đầu một ngày mới mà cô nghĩ sẽ tốt lành,Vân Linh xuống phòng kháchchào bố và Rain rồi đến trường.Ra tới cổng còn nghe tiếng Rain gọi với : “Vân Linh ,đợi anh chở đi,không nghe lời anh đánh đòn đấy…!”Lại cáigiọng xem cô như con nít ấy rồi.Năm nay cô 17 tuổi và cũng gần 2 thángđể cô ghi nhớ đường đến trường, từ khi vào học viện.Cô muốn mình tự bước đi trên chính đôi chân của mình, không phải dựa dẫm bất cứ ai.

Tin vào sự thông minh và suy nghĩ chính chắn của con gái.Bố đồng ý chocô tự đến trường nhưng ông vẫn âm thầm cử người bảo vệ Vân Linh24/24.Trên đường là vệ sĩ, ở trường là các thầy cô đặc biệt được ông nhờ chú ý đến cô.Có thể nói chỉ số an toàn của cô là 100%.Do vậy dù cókhiếm khuyết về đôi mắt nhưng bạn bè không ai dám trêu chọc bắt nạt VânLinh.Và một phần vì vẻ thánh thiện, thuần khiết của cô làm tất cả mọingười xao động.Họ yêu quý Vân Linh và mặc kệ tính cách lạnh lùng của cô.

Vậy mà ông anh “tự sướng” cộng “tự đại” kia suốt ngày một “nhóc con”,hai “ em gái bé bỏng” lại còn “em chưa lớn đâu!”.Cô chỉ mong trời thương mình, cho xuất hiện một cô gái nào đó trói chặc Rain lại để thế giớibớt đi những phần tử “náo loạn”….

Đang đi, bỗng Vân Linh bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.Khiến cô khựng lại.Là giọng nói của một bé gái :

-Chị ơi! Chị giúp em tìm mẹ được không? Mẹ bảo em ở đây chờ mẹ… nhưng mãi chẳng thấy mẹ đâu?”.

Thì ra là bị lạc mẹ.Đứa trẻ khóc ngày càng lớn hơn.Nhưng với đôi mắt mùlòa, làm sao cô tìm được mẹ cho em bây giờ.Khom thấp người xuống, VânLinh để tay mình chạm lên khuôn má nóng hổi lấm lem nước mắt của đứatrẻ.Nở một nụ cười thuần khiết nhất:

-Bé ngoan nín đi nào! Chị sẽ tìm mẹ cho em….

Ánh nắng từ đâu kéo về ngày nhiều hơn, hắt lên đôi mắt trong veo của côgái trẻ. Nụ cười như thu trọn tất cả những tia nắng để rồi tỏa ra thứánh sáng lấp lánh cho cả một vùng trời.Đứa bé nín bặt, bất động nhìn vào Vân Linh. Một lúc sau mới cất tiếng nói trong trẻo :

-Chị ơi! Bình minh lại xuất hiện rồi kìa…

Vân Linh khó hiểu, chẳng phải bình minh đã qua rồi sau.Nếu không nhầmlúc cô ra khỏi nhà thì đồng hồ đã điểm 6 giờ.Suy nghĩ chưa ra cái nguyên do của câu nói vừa rồi.Đứa trẻ bỗng đưa tay chạm vào má cô rồi cườikhúc khích:

-Chị ơi! Bình minh xuất hiện trên mặt chị đấy!Khi chị cười…em nhìn thấy có thứ gì đó vụt sáng..rất đẹp.

Ôi đứa trẻ này! Thật là….cô cười mà bảo là bình minh.Nhưng dễ thươngđấy chứ!Đúng là trẻ con…Chợt một tiếng gọi vang lên kèm theo đó là sựhốt hoảng:

-Na Na! Con ở đây rồi thật may quá! Mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi vì để lạc con….

Giọng nói có phần tự trách của người phụ nữ.Chắc là mẹ của đứa bénày.Vân Linh thật sự vui.Vì nếu mẹ bé không đến tìm cô cũng chẳng biếtphải làm sao.

-Mẹ ơi! Na Na không sao! Có chị gái xinh đẹp này giúp con rồi! Lúc nãycon sợ lắm nhưng gặp chị rồi còn không sợ nữa.Chị ấy là thiên thần phảikhông mẹ?

Người mẹ cười xòa trước câu nói ngây ngô của con mình.Lúc này bà mới đưa mắt nhìn cô gái trước mặt…Đúng là một thiên thần! Nhưng đôi mắt trongveo ấy hình như vô hồn…không lẽ:

-Cô gái! Cám ơn vì đã giúp con tôi nhưng mắt cô…

-Vâng.Mắt tôi không nhìn thấy…Vân Linh khẽ cười.

Thật ra cô cũng đã quen với việc người khác nói về mắt mình.Coi thườngcó, đồng cảm có nhưng cô chẳng mấy quan tâm.Cũng không còn cảm giác tựti hay buồn tủi nữa.Vả lại ,không phải lúc nào những người sáng mắt cũng tỏ tường mọi thứ.Có những góc khuất mà mắt có sáng tới đâu cũng chẳngbao giờ nhìn thấy được.

Sau khi tạm biệt cô bé dễ thương kia.Vân Linh nở một nụ cười thật tươi, đây là phần thưởng cô tự dành cho bản thân vì đã làm được một việctốt.Phải tiếp tục con đường đến học viện Richard thôi…chắc là trễ giờmất.

Một cơn Gió từ đâu thổi tới, cuốn đi những chiếc lá khô trên vỉa hè,như dọn lối cho bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước đi.Mùi gió rất đặc biệt, làmùi Cỏ may nhưng rất lạnh.Cái lạnh làm tan cả một góc nắng.Dưới bóngcây, thứ ánh sáng của nụ cười khi nãy lại bừng lên.Nhưng lần này khôngphải của cô gái nhỏ mà là một dáng người dong dỏng cao:

-Chờ nhé cô gái nhỏ! Anh sẽ mang đến ánh sáng cho em!

Nét vẽ đầu tiên của gió là hai nụ cười.Hai thứ màu sắc làm Bình minh xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian.Đó là nụcười của Bình minh hay nụ cười của định mệnh?

## 2. Chương 2 : Gió Lạnh!

Chính là mùi vị ấy, rất ngọt của Cỏ may, lạnh và thật nhẹ nhàng.Đi được khoảng hai mươi phút, Vân Linh đã nghe thấy tiếng cười giòn tan,tiếng động cơ êm tai của những chiếc ô tô đắt tiền.Vậy là đến trườngrồi! Đặc điểm để nhận biết Richard cũng khá dễ đấy chứ!

Ban đầu, lúc mới vào học viện…Cô còn lạ lẫm lắm với cái không khí Thượng lưu nơi đây.

Dù không nhìn thấy gì,nhưng qua tai và mũi ,cô cũng biết được đây làThánh địa của các “Hoàng tử”, “Công chúa”.Toàn mùi nước hoa, son phấnnồng nặc và cả những cuộc “diễn thuyết” về một mẫu thời trang mới ra nào đó.

Thật là khổ cho tai và mũi cô mà!

Đổi lấy những nhận thức phiền toái này, Vân Linh cũng đã chịu không ítnhững trò đùa lố lăng của bọn học viên nơi đây mà đa số là “nói móc”.

Trích dẫn một vài câu nói kinh điển mà cô đã được nghe trong số đó:

-Trời ơi !Đẹp thế mà bị mù.

-Con nhỏ mù khó ưa! Nghĩ sao mà vào đây học chứ…

-Nếu em không bị mù.Anh sẽ suy nghĩ cho em làm bạn gái đấy….

Thật trẻ con!Không biết bọn người này vào đây bằng cách nào khi HọcViện Richard nổi tiếng chỉ nhận nhân tài vào học.Chắc là cái cách“truyền thống” nhưng “hiệu quả” : đút lót đây mà!

Nhưng mọi việc sớm chấm dứt vào ngày thứ hai Vân Linh đến trường.Vì bố và anh trai cô.

Nghe thiên hạ kháo nhau: “Ông Hạ Vĩnh đã yêu cầu Hiệu trưởng của Họcviện đuổi học 30 học viên dám động vào cô con gái cưng của ông ấy!”.

Và đây chỉ mới là phần nhỏ trong số đó khi Rain ra mặt.Chỉ với một câunói đã khiến tất cả các học viên của Richard không bệnh mà nhập viện:

“Từ giờ phút này! Kẻ nào dám động đến Hạ Vân Linh…Làm phiền hãy đếntập đoàn Kiến trúc của Hạ Anh Du này nhận vé vào nhà xác do chính tôithiết kế! ”.

Sau đó là nụ cười nhếch môi mà theo các cô gái có mặt tại đó thì: “Emnguyện hy sinh cả tính mạng này để bảo vệ em gái của chúng ta”.Đe dọa mà cũng “sát được gái” thì độc nhất chỉ có Rain.

Thế là hoà bình đã được lập lại trong suốt hai tháng tính đến hôm nay!

Mỗi khi dáng người nhỏ nhắn ấy bước đi trên hành lang, trên sân trường, trong lớp học.Không khí nơi đó đảm bảo im lặng đến lạnh người…mọi hoạtđộng được dừng lại theo quán tính.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.Tiếng cười nói bắt đầu thưa dần khi VânLinh tiến vào cổng trường và thật sự im phăng phắt khi cô gái nhỏ vẫnlầm lũi đi đến phòng học.

-Vân Linh… đây này!

Tiếp sau lời gọi là cái nắm tay thật ấm áp…Lại nữa rồi.Sau người nàygiống Rain thế không biết.Luôn xem cô là trẻ con và cái hành động nắmtay cô dìu đi,đang là minh chứng sống cho nhận định đó.

-Nhã Nhi! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.Tớ có phải con nít đâu.Tớ nhớ đường vào lớp mà…sao cậu cứ cuốn mãi lên thế?

-Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà.Mắt cậu không nhìn thấy nên cẩn thận vẫn tốt hơn…

-Rồi…tớ biết rồi!Cậu đúng là con bạn ngốc của tớ!

Cả hai cô gái cười vang….Mà không biết rằng những cánh hoa xinh xắn chưa kịp nở bên bậu cửa đã phải rũ lại cánh vì một cơn gió.

Chính là mùi vị ấy, rất ngọt của Cỏ may, lạnh và thật nhẹ nhàng.Vân Linh khẽ run người, cái hương vị này bắt đầu từ lúc chào tạm biệt đứa trẻkia.

Cô thầm nghĩ chắc là gió đông sắp về, rồi bước theo Nhã Nhi đến bàn học.

Ngoài sân trường, những chiếc bóng đổ dài đang co ro ,mặc dù nắng sớmrất ấm áp.Có lẽ vì một tin tức chấn động: “Đình….Đình Hàn… Hàn Phong đãtrở về!”.Môi ai nấy mím chặt, đôi mắt ánh lên những tia phức tạp.

Thật không biết con người này thế nào mà làm tâm lý họ bất ổn như thế.

Nhưng đâu đó ,nơi những cơn gió lạnh đóng băng thứ ánh sáng ấm áp củamặt trời, con người ấy lại cười.Lãnh đạm. “Đừng sợ.Tôi chỉ là một cơngió lạnh thôi mà!”

## 3. Chương 3 : Nụ Hôn Bị Đánh Cắp….

Nụ hôn bị đánh cắp hay trái tim bị đánh cắp?Nạn nhân hay chính kẻ cắp thiệt hại trong vụ cướp thú vị ấy?

Sáng.Từng lớp nắng xuyên qua vòm lá.Con đường rộng đầy người qualại.Cũng đúng thôi! Hôm nay là Chủ Nhật.Ngày của những chuyến rong chơi.

Vân Linh ngồi co ro trên chiếcgiường trắng tinh tươm.Đối với cô hai từ “Chủ Nhật” dường như đã để quên lâu lắm rồi.Hoặc cũng có đôi lần xuất hiện rồi lại bị gạt vào một xóxỉnh nào đó.

Khép hờ đôi mắt, Vân Linh khẽ nhẩm theo một câu hát mà cô không nhớ rõ tên:

“Cầu vòng tan sau mưa..mình em đứng chờ

Vì Gió….mang anh về nơi chốn nào

Trong khoảnh khắc cố giấu vì lòng vẫn mong…mưa thật lâu…

Mưa….”

Câu hát tiếp theo chưa kịp thốt ra đã bị một kẻ phá đám chặn lại:

-Em gái à! Sao thế? Hôm nay là Chủ Nhật mà….em thử ra ngoài xem .Việc gì phải ngồi hát vu vơ thế này!

-Thế anh không đi sao Rain….

Đang nói ,Vân Linh bỗng nhăn mũi lại, ra chiều khó chịu khiến Rain hốt hoảng:

-Linh à !Em sao thế!Thấy khó chịu ở đâu à?

-Rain ! Em chết ngạt vì mùi nước hoa của anh mất.Đừng bảo với em anh lại có bạn gái mới nhé!

Thật ra , dù không thấy được mức độ “chải chuốt” của anh trai nhưng VânLinh lại hiểu quá rõ về “bản chất sát gái bậc thầy” của Rain.Mùi nướchoa nồng nặc thế này, chắc là vừa quen được em nào xinh lắm.Vậy mà hômtrước còn ca cẩm cái điệp khúc: “Thất tình tự cổ không nhưhận”.Hazzz….hết nói nổi.

Trước khuôn mặt đầy vẻ am hiểu của cô em gái, Rain phì cười:

-Thế em không muốn có chị dâu à? Anh đang “hy sinh” bản thân vì tươnglai của em đấy…..Vậy nhé, em cứ ra ngoài chơi với bạn đi! Anh đi đây!”

Tiếng bước chân đã nhỏ dần nhưng những âm điệu cực hứng khởi vẫn vang lên: “Ta mang cho em một đóa quỳnh….là lá la!”

Vân Linh khẽ cười rồi thở dài ngao ngán.Không biết ai sẽ là nạn nhântiếp theo trong trò đùa “tình ái” với anh trai cô đây.Dù biết những tình cảm này là phù phiếm và người trong cuộc sẵn sàng dừng chân khi cuộcrượt đuổi đã chán chường.Vậy mà con người ta cứ lao đầu vào đấy…

Vân Linh chợt lấy tay cốc vào đầu mình để ngăn cái suy nghĩ già nua ấylại.Tình yêu ư? Nó có thể xứng với người mà trước mắt chỉ là một mànđêm, có thể sao?

Mặc kệ Rain có đùa giỡn, mặc kệ sự mù quán vô hướng của người khác.Côlà ai chứ? Vân Linh cô độc và cô lập.Không một ai nhìn về hướng cô , côcũng chẳng cần điều đó.Cuộc sống của cô định sẵn đã là một màu đen,những thứ màu sắc khác chen vào chỉ làm hỗn loạn hơn mà thôi!

Cứ để yên như thế! Đó là điều cô cần .

Duỗi thẳng đôi chân gần như tê cứng.Vân Linh ngả người ra sau…Có lẽ nghỉ ngơi là công việc không tồi vào ngày Chủ Nhật với cô bây giờ. Nhưng ýđịnh mau chóng phá sản khi tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bêncạnh:

-A lô! Linh à..đi chơi đâu không?

Là Nhã Nhi…cái giọng nói lảnh lót không lẫn vào đâu được:

-À…Ở nhà thôi!Mình không thích ra ngoài!

Bỏ qua thái độ bất hợp tác của cô bạn.Nhã Nhi tuôn ra một tràng dài:

-Ối! Bạn tôi ơi! Cậu tính chết già ở đấy luôn sao? Phải ra ngoài vậnđộng thì cơ thể mới khỏe mạnh..mà cơ thể khỏe mạnh thì mắt cậu sẽ có cơhội phục hồi.Chẳng phải Bác sĩ bảo nếu rèn luyện cơ thể thật tốt, sẽ cócách chữa mắt cho cậu sao?

Nghe những lời lẽ đầy tính thuyết phục của của cô nàng.Vân Linh mỉm cười:

-Được rồi! Tớ chịu cậu rồi! Còn mắt của tớ …chỉ chờ đến người ấy trở về thôi! Nhưng cơ hội để gặp được thì…..

-Vân Linh! Lại nữa rồi....Thật không hiểu với cái vóc người nhỏ bé như cậu mà lôi đâu ra cả khối bi quan thế ?

Nhã Nhi cáu giận trước tính cứng đầu của Vân Linh.Cuối cùng, cô kết thúc cuộc hội thoại bằng một lời cảnh báo:

-Chuẩn bị đi, mười phút sau tớ đến mà cậu vẫn chưa xong…… Thì liệu hồn nhé!

Sau đó là nụ cười đầy ma mãnh mà Vân Linh vẫn kịp nghe được trước khi tiếng tút tút vang lên.

Vậy là cô gái nhỏ đành phải lê thân người đầy mệt mỏi xuống giường. Chuẩn bị tươm tất theo mệnh lệnh của cô bạn ranh mãnh kia.

Đúng như lời hẹn.Nhã Nhi đã đứng trước cổng nhà cô sau đó khoảng mười phút:

-Linh ơi! Đi thôi…Nhi tới rồi này!

Vân Linh bước đến cổng liền bị Nhã Nhi đẩy lên phía sau xe.À thì ra làxe đạp…Cô có đi xe này với Nhã Nhi khá nhiều lần rồi, cảm giác rất thoải mái.Không tù túng như ô tô, cũng chẳng phải mệt nhọc như đi bộ.

Nhiệm vụ của Vân Linh chỉ là ngồi yên để Nhã Nhi đèo.Mọi cảm giác rủrượi ban nãy hoàn toàn không còn, mà thay vào đó là sự phấn khởi của côgái nhỏ:

-Nhã nhi à! Đi xe đạp thích thật!

Hài lòng trước thái độ này của Vân Linh, Nhã Nhi đẩy nhanh tốc độ:

-Ngồi vững nhé ! Tớ sẽ mang cậu đến một nơi rất tuyện vời!

Con đường có vẻ xa… Vì ban đầu Vân Linh nghe tiếng xe, tiếng người rấtnhộn nhịp, rồi thưa dần …thưa dần.Bây giờ hoàn toàn im ắng.Chỉ còn tiếng xào xạt của những chiếc lá cọ xát nhau.

Xe chạy chậm dần và bắt đầu dừng hẳn.Nhã Nhi cẩn thận dìu Vân Linh xuống….rồi nắm lấy tay cô kéo đi.

Vân Linh cảm thấy rất êm dưới từng bước chân, có lẽ cô đang giẫm lênmột lớp cỏ dày. Gió về, từng ngọn cỏ nghiêng mình theo dáng người bé nhỏ ,cọ vào tay một cảm giác trơn láng, mềm mại.Vân Linh nghĩ thầm: “Cảmgiác này…không lẽ là cỏ lau?”

Trước đây, khi mắt sáng Vân Linh đã được mẹ dẫn đến một cánh đồng cỏ.Nơi đó có cỏ lau, cũng cảm giác như thế này khi đưa tay chạm lấy những cành lau nhỏ xíu, mướt và rất mềm.

Nhã Nhi bất chợt dừng lại…xoay người Vân Linh về hướng gió:

-Nơi đây rất đẹp! Trước mặt chúng ta là một đồng cỏ lau…Phía xa có những đóa hướng dương vàng óng.Tớ vô tình biết đến nơi này trong một lần cúphọc đi chơi đấy!

Ôi trời! Thật không ngờ cô bạn Nhã Nhi ngoan ngoãn của Học Viện Richardcũng cúp học cơ đấy! Nhưng nhờ vậy mới tìm được một nơi tuyệt vời nhưthế này…

Nhã Nhi tiếp tục công việc của một “hướng dẫn viên”:

-Nghe nói đồng cỏ này là của một người giàu có nào đó.Mảnh đất rộng mênh mông thế này mà chỉ để trồng cỏ thì thật phí…..Nếu là tớ, có xây cảmười căn villa ở đây vẫn còn rộng chán!

Vân Linh cười xòa, cô bạn này thật là không nói nổi.Nhưng bây giờ phải tận hưởng cái không khí này thôi!

Trong lành quá, phảng phất mùi cỏ lau rất nhẹ hòa với hương thơm đặc trưng của hướng dương.

Nhã Nhi chợt reo lên:

-Vân Linh à! Đằng kia có hoa hướng dương đẹp quá! Cậu đợi mình ở đây nhé!Mình sẽ hái về cho cậu…

-Ừ !Cậu đi đi.. Tớ sẽ đợi.

Tiếng bước chân của Nhã Nhi xa dần.Vân Linh khẽ mỉm cười-Nụ cười sáng cả một vùng đồng cỏ xanh rì.

Một mình đứng giữa cánh đồng rộng lớn, Vân Linh bất giác nhớ đến mẹ.

Khung cảnh của những ngọn cỏ lau mượt mà lại hiện ra.Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười hiền hậu: “Vân Linh! Đến đây với mẹ nào..”

Đứa trẻ vội chạy ào đến..nhưng không thấy mẹ đâu.

Một khung cảnh khác lại hiện ra.Chỉ nghe tiếng thét rất đau lòng bị ác đi bởi tiếng kèn xe đầy ghê sợ: “Tinnnn…….tinnnnn.Mẹ ơi! Đừng bỏ VânLinh, con sẽ ngoan mà.Mẹ ơi! Mẹ đừng…..chết….đừng…..

Mọi thứ bỗng chốc tối sầm …Lại có tiếng xe, tiếng bước chân vội vã của rất nhiều người.

Có giọng nói gấp gáp vang lên:

-Bác sĩ!Con gái tôi sao rồi?

-Rất may không đe dọa đến tính mạng của cô bé.Nhưng máu bầm ở não đãchèn lấy dây thần kinh mắt.Tôi e là….cô bé sẽ không thể nhìn thấy đượcnữa…..”

Giọt nước mắt nóng hổi….lăn dài trên khuôn má thiên thần kia….Tim VânLinh nghẹn lại.Cô đã hứa là không khóc.Vì cô sợ nước mắt làm mình yếuđuối.Cô không chấp nhận những việc làm thừa thãi đó.Nhưng cô gái nhỏkhông biết rằng người xem nỗi đau là cảm giác thừa thải nhất luôn làngười chịu nhiều đau thương nhất.

Một cơn gió từ đâu ùa về.Dịu dàng lau khô vệt nước mắt vừa rơi.Chính là mùi vị đó !

Giữa cánh đồng ngập hương cỏ lau , từ đâu đổ về cái vị Cỏ may ngọt ngàoquen thuộc.Gió ngày càng mạnh hơn, mang theo hơi lạnh khiến cô gái nhỏbất giác đưa tay lên má.

Một cái ôm bất chợt bao lấy cả thân người đang run lên vì lạnh khiến Vân Linh hoảng hốt.Không phải Nhã Nhi.Người này rất cao lớn,cảm giác ấm ápkhiến bộ não đang phân tích dữ liệu đình trệ.

Bỗng người cô bị xoay lại, một hơi thở nóng ấm phả vào mặt.Chính xác làcảm giác này rồi.Vị lạnh, ngọt của Cỏ may !Điều khiến cô bận tâm trongnhững ngày vừa rồi!

Mọi suy nghĩ của Vân Linh chính thức đóng băng khi một cảm giác ngọt ngào chiếm lấy đôi môi.

Không thể dứt ra được vì cái siết rất chặt của ai kia.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa đào đã dần tan ra dưới bờ môi mạnh mẽấy….Mất hết mọi cảm giác.Tai ù đi, mũi không ngửi được gì!Kết luận banđầu là nạn nhân đang trong trạng thái: Tê liệt lâm sàng!

Gió vẫn cứ nhởn nhơ dưới bóng nắng….Tiếng lá xào xạc không thể ác đinhịp điệu chếnh choáng của hai con tim.Tạo nên một bản giao hưởng vừahỗn loạn vừa lạ kì.

Không biết Vân Linh đã đứng bất động bao lâu….Chỉ khi nghe tiếng gọi của Nhã Nhi, cô mới bừng tỉnh:

-Vân Linh cậu sao thế?Gió nhiều quá…cậu lạnh à?Nhưng sao môi và mặt cậu đỏ thế!

Vân Linh giật mình.Những gì vừa xảy ra ,cô không thể xác định được mộtchi tiết nào cả.Chỉ còn vương lại hơi ấm rất nhẹ và vị ngọt của Cỏ maytrên đôi môi.

-Không sao? Nhưng Nhã Nhi à! Có lẽ tớ vừa bị vừa bị ảo giác.

Phủ định những việc vừa xảy ra.Vân Linh vội xếp nó vào một lí do hết sức phi lí: “ảo giác giữa ban ngày”.Dù cảm giác ấy rất thật!

-Cậu thật lạ đấy Vân Linh à! Nhưng gì trên tay cậu thế kia?

Bất giác cảm nhận được vật thể lạ trong tay mình, Vân Linh sữngngười.Thì ra là thật, người đó đã đặt cành hoa này vào tay cô khi nàothế?

-Ôi trời!Sao cậu hái được nó thế?Trong khi tớ phải vất vả lắm mới hái được một cành này thôi….

Nhã Nhi hết sức ngạc nhiên về đóa hoa rực rỡ trong tay Vân Linh.Nhưng cô bạn mau chóng lơ đi khi Vân Linh hối thúc:

-Nhã Nhi chúng ta về thôi! Có lẽ trời cũng chiều rồi phải không?

Thực sự là phải về mau.Nếu ở lại đây một giây nữa thôi cũng đủ làm VânLinh phát điên rồi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô chứ?

-Ừ! Về thôi!

Khi hai chiếc bóng nhỏ nhắn đã mờ dần dưới ráng chiều tím muộn.Màu vàng của đóa hướng dương vẫn rực lên thứ ánh sáng ấm áp.

Bức tranh thật đẹp với những nét chấm phá tinh nghịch của Gió.

Ở một góc nhìn khác.Nơi chiều muộn cuốn phăng dáng người cao to ấy.Cònlại những chiếc lá bị thổi bay trước ánh nhìn xa xăm của cơn gió lạnh:

“Em đúng là chất gây nghiện! Cô gái nhỏ ạ!”

Màu sắc cuối cùng đã được vẽ lên.Nụ hôn bị đánhcắp hay trái tim bị đánh cắp?Nạn nhân hay chính kẻ cắp thiệt hại trongvụ cướp thú vị ấy?Gió lại không công bằng trong bảng phối màu này rồi!

## 4. Chương 4 : Chạm Tay Vào Ánh Sáng.

Là thứ ánh sáng đó, cô đã chạm được rồi! Cảm giác như thu hết mọi nguồn sáng trên đời vào những ngón tay bé xíu.

Ngày vàng ươm một màu nắng ấm...Hơi thở thơm tho của cuộc sống vẫn đều đặn phả vào từng người trên mặt đất…

Mọi thứ tuần hoàn theo đúng quỹ đạo của nó.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang hơi lạnh và vị Cỏ may như thường lệ.

Nó thổi tung mọi trật tự, cuốn phăng cái vòng quay đều đều của cuộc sống.

Rain ngã người về phía sau, để vai tựa lên chiếc ghế xoay mềm xốp.Nụ cười đầy hứng khởi hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt:

-Cuối cùng cũng về rồi!

Màn hình laptop vẫn sáng, góc ảnh nhỏ của người con trai hiện lên ,sẵn sàng bóp ngạt hơi thở của người đối diện ngay khi nhìn vào.

Một sự kiện trọng đại vào một ngày hết sức bình thường đã diễn ra tạihọc viện Richard. Nơi thường ngày đã ồn ào nay lại yên tĩnh bất thường.

Nắng chói chang đổ lên những chiếc bóng bất động.Vài giọt mồ hôi đã kịp thấm vào lớp áo.Im lặng và lặng im.

Những sự việc đã đang và sẽ còn tiếp diễn nếu tin tức ấy không làm tâm lí họ chấn động:

-Từ hôm nay, Đình Hàn Phong chính thức trở lại Richard sau hai năm đi du học!

Ngay sau lời thông báo.Không khí im lặng khi nãy hoàn toàn bị phá vỡ…Đơn giản là họ đã nghe được những gì cần nghe.

Đình Hàn Phong! Cái tên làm nên lịch sử của Richard.

Con người với bộ óc siêu việt và vẻ ngoài bất phàm.Hai năm trước những đột phá trong học tập làm mọi người sửng sốt.

Không ai tưởng tượng được lượng chất xám chứa trong bộ não tài năng kia là bao nhiêu và hết thảy đều cho rằng nó vô hạn.

Nhưng điều làm người khác bấn loạn hơn cả không phải tài năng hiếm hoi hay lượng chất xám đáng kinh ngạc ấy.Mà chính là:

-OMG! Ánh mắt đó làm tôi ngạc thở! Phải làm sao đây?

- Không thể dứt mắt ra khỏi anh ấy được!Con người đó…Ôi!Chết mất thôi!

-Trên đời này không phải có người như thế chứ!

……………

Đó là phản ứng thường gặp khi Hàn Phong vô tình xuất hiện trước mắt họ.

Và một đút kết cuối cùng được đưa ra:

Đình Hàn Phong là một cơn gió lạnh nhưng không hề nhẹ nhàng .Cơn gió ấysẵn sàng rút cạn mọi hơi thở của bạn, đóng băng mọi cảm xúc và biến bạnthành nạn nhân của “tự kỉ cấp độ nặng” ngay từ lần đầu chạm phải.

Vậy nên khi tin tức Đình Hàn Phong đi du học được thông báo….mọi người chết lặng.

Điều duy nhất họ có thể làm là lẳng lặng cúi nhặt những mảnh tim vỡnát.Cảm giác của Trái Đất ngừng quay cứ lẩn quẩn, đè nặng lên những bóng dáng đáng thương.

Đến khi Cơn Gió ấy trở về, học viện Richard thực sự nổ tung.

Những con tim đầy vết cắt lại đập mạnh hơn bao giờ hết.Niềm hạnh phúc tràn ngập màu hồng dưới bóng nắng vàng hoe.

Tiếng ồn ào vẫn chưa dứt khiến Vân Linh khó chịu.

Richard hôm nay lạ thật! Hình như có điều gì đó khiến tất cả các học viên rất phấn khích.

Những cuộc nói chuyện rôm rã làm tai cô căng lên mệt mỏi.Lại có tiếng bước chân vội vã ,kèm theo hơi thở hổn hễn của ai đó:

-Vân Linh! Cậu biết gì chưa?

Là Nhã Nhi! Thật sự chuyện gì khiến mọi người lạ thường như vậy chứ, kểcả Nhã Nhi?Một chút tò mò lướt qua nhưng mau chóng bị gạt phăng:

-Có gì à ?Tớ không muốn quan tâm! Toàn phiền phức!

Vân Linh là thế bất cần và lơ đễnh.Cô không muốn quan tâm quá nhiềunhững việc không đáng quan tâm.Bản chất ấy tạo nên một Vân Linh có phầnlãnh đạm.

Chưa kịp thu lại hơi thở vội vã, cô bạn tỏ ý bất mãn:

-Vân Linh à! Chuyện này rất quan trọng đấy! Tất cả các Học Viên Richard đều biết…trừ cậu. Đó là anh Hàn….Ph….

-Reng………reng………

Tiếng chuông vào học vang lên ác đi giọng nói đứt quãng của Nhã Nhi.

-Vào học rồi cậu mau trở về lớp đi!Không thầy giám thị cho quét dọn toàn trường đó.

Rất muốn nói nhưng hình ảnh thầy giám thị hói đầu hiện ra làm Nhã Nhi rùng mình…Ôi thật đáng sợ.

Thế là cô bạn nhỏ lật đật chạy về lớp và không quên để lại lời đe dọa:

-Đừng hối hận nhé…..Cô bạn bất cần!

Vân Linh cười xòa, Nhã Nhi thật trẻ con!Nhưng đó cũng là thứ mà cô quý nhất ở người bạn này.

Vân Linh và Nhã Nhi quen nhau khi cả hai cùng là những ma mới của học viện Richard.

Ngày đầu đến trường với cô học viên khiếm thị thật quá khó khăn.

Mọi thứ đều lạ lẫm.Môi trường quý tộc của học viện không chấp nhận Vân Linh-cô gái mù lòa vô cảm.

Nhưng thứ ánh sáng duy nhất làm tan chảy khối vô cảm ấy chính là NhãNhi.Cô bạn nhỏ tốt bụng luôn giúp đỡ Vân Linh, người dang tay bảo vệ côkhỏi sự khinh miệt của bạn bè.

Đối với Nhã Nhi, Vân Linh là một thiên thần thuần khiết và trong sáng…

Ít ai thấy được sự mạnh mẽ của con người này.Với một đôi mắt dù khiếmkhuyết nhưng trái tim lại vô cùng hoàn hảo.Nơi mọi sự thánh thiện, chânthành được cất giấu sau khuôn mặt thờ ơ, bất cần.

Thế nên hai người trở thành bạn của nhau, họ thấu hiểu nhau dù chính Vân Linh cũng không biết Nhã Nhi trông như thế nào.

Điều duy nhất cô xác định được đó là tình bạn chân thành giữa họ.

Nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt cô gái nhỏ.Ít ra trong cuộc sống tẻ nhạt này màu đen chưa phải là sắc màu chủ đạo!

Vân Linh đưa tay lên khoảng không trước mặt, để những cơn gió luồn vào kẽ tay.

Là thứ ánh sáng đó, cô đã chạm được rồi! Cảm giác như thu hết mọi nguồn sáng trên đời vào những ngón tay bé xíu.

Nụ cười nhanh chóng vụt tắt.Đôi bàn tay đặt về vị trí ban đầu.

Vân Linh thở dài.Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cô thôi, có lẽ thứ ánh sáng ấy mãi mãi không dành cho cô, không thuộc về cô.Và dĩ nhiên khôngthể chạm vào!

Những đợt nắng bất chợt tràn về, rãi đầy căn phòng nơi chỉ có cô gáinhỏ…Hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra, xua tan những suy nghĩ có phần hỗn độn.

Ngoài khung cửa sổ, vài chiếc lá vàng đang chật vật bám víu vào cànhcây.Mây vội vã bay đi để lại một bầu trời đầy nắng…Đóa Tường Vy e dèkhép chặt những chiếc cánh mỏng manh.

Tất cả báo hiệu một trận Gió dữ dội sắp kéo đến…

## 5. Chương 5 : Gió Xoáy!

Nắng tắt.Những chiếc bóng liêu xiêu in trên nền đất mờ dần. Richard đã trở về sự yên lặng vốn có của nó.

Vân Linh nghiêng đầu.Không gian yên tĩnh vang lên hơi thở đều đều đầy mệt mỏi...

Tiếng giảng bài như hát ru của giáo sư Ngô cứ nhỏ dần, nhỏ dần…..rồi tắt hẳn.

Đến khi một tiếng động lớn chen ngang, hất văng sự yên tĩnh đến nhàm chán ấy,kẻ đang ngủ gục mới choàng tỉnh:

-Thưa thầy! Có chuyện gì sao ?

Cô gái nhỏ thắc mắc.Lớp học đặc biệt chỉ có hai thành viên: cô và vị giáo sư lớn tuổi.

Nhưng ngày thường, mỗi lúc cô ngủ thầy đều im lặng cho qua.Phần vì hiểukhả năng gây mê của mình, phần vì biết cô trò nhỏ rất thông minh khôngcần thầy giảng nhiều mà vẫn học rất tốt.

Vậy cớ gì thầy lại phá giấc ngủ quý giá của cô chứ ?

Một khoảng yên lặng đến trầm mặc.Giọng nói già nua vang lên kèm theo tiếng răng va chạm mạnh :

-Không….không… phải…thầy làm.

Thầy đang sợ ư ? Điều gì chứ? Vân Linh nhíu mày khó hiểu..

-Là ..là cậu ta.

Nụ cười đóng băng vị giáo sư quá tuổi…Đôi chân giẫm lên cánh cửa vừa bị đá văng:

-Một lời chào dành cho thầy! Giáo sư Ngô Mẫn!

- Sao cậu…cậu..lại vào đây?

Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên khuôn má đầy nếp nhăn, vị giáo sư nín thở sau khi lời nói được phát ra.

-Học thôi! Thầy không dạy?

-

Ôi vỡ tim mất! Con người này rốt cuộc muốn gì chứ.Học sao?

Hai năm du học với bản thành tích dày cộm.Hoàn tất trước thời hạn tất cả các giáo trình bậc cao tại Hoa Kì.Đứng vào top 5 Tài Năng Trẻ của toànThế Giới.Cậu ta còn gì cần học sao ?

Bỏ qua thái độ run sợ của người thầy già, chàng trai ngang nhiên bước vào lớp.

Đôi chân dài vắt chéo trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.Hai tay choàng saugáy, để chiếc đầu cư nhiên ngã vào. Tư thế của người đang chờ xem mộttiết mục thú vị.

Giọng nói lãnh đạm tiếp tục vang lên không thanh sắc:

-Bắt đầu đi chứ!

Vài phút bất động qua đi.Giáo sư Ngô quay trở lại công việc của mình. Hành động hệt như một chiếc máy đã được lập trình sẵn.

Vân Linh im lặng để lắng nghe cuộc hội thoại thật ngắn ngủi.Dù khôngthấy được vẻ mặt của hai người nhưng cô có cảm giác giáo sư Ngô hoàntoàn bất lực trước sự thao túng của đối phương.

Hương cỏ May quen thuộc ập đến khiến Vân Linh bất giác mím chặt môi. Côcảm nhận rất rõ có điều bất ổn đang diễn ra trong cơ thể.Mà chính xác là nơi có vật thể nhỏ bé đang đập loạn xạ .

Những trận Gió đổ về ngày càng dữ dội. Lớp học ba thành viên với ba trạng thái khác nhau.

Người thầy già siết chặt tay, giọng nói có phần lạc nhịp, gương mặt tái đi vì cái lạnh cắt da.

Cô gái nhỏ vẫn mím môi.Đôi mắt trong veo không chút biến động dù cảm giác quái gỡ ấy cứ đeo đẳng, bám riết.

Chàng trai phóng tia mắt lạnh lẽo về phía trước.Nơi dáng người bé nhỏđang biểu hiện những cử chỉ lạ lùng mà có quan sát kĩ mới thấy được. Nét cười bị gió cuốn đi nhưng vô cùng trọn vẹn…

Nắng tắt.Những chiếc bóng liêu xiêu in trên nền đất mờ dần.

Richard đã trở về sự yên lặng vốn có của nó.

Đừng vội tin điều đang xảy ra trước mắt.Bởi tất cả đã được sắp đặt sẵn.Sự im lặng này cũng là một trong số đó.

Gió xoáy đã cuốn đi mọi ồn ào ngay khi cô gái nhỏ nhíu mày khó chịu.

Thật ngu ngốc khi chạm vào trái tim của gió! Dù có bám chặt đến đâu, mọi thứ đều bị cuốn sạch trước cơn Gió Xoáy ấy thôi!

## 6. Chương 6 : Ánh Sáng Của Bóng Đêm.

Đó là ánh sáng của bóng đêm. Thứlàm thời gian chậm lại nhưng khiến tim đập nhanh hơn. Là bình minh củađôi mắt mù lòa…mặt trời của tâm hồn lạnh giá.

Nơi màn đêm ngự trị. Ánh sáng là một giấc mơ không thể với tới.Chỉ có lạnh lẽo và cô độc.

Hai thái cực tồn tại song song nhưng không bao giờ chạm vào nhau. Mộtquy luật tất yếu, mặc định hiển nhiên trong cuộc sống cô gái nhỏ.

Đó chưa phải là dấu chấm hết. Vì Gió .Kẻ bất cần rất ghét mọi khuôn khổ, kẻ sẽ phá bỏ thứ luật lệ cư nhiên ấy.Biến nó thành ý muốn, vẽ nó theosuy nghĩ của mình.

Vài chiếc lá vàng lặng lẽ rơi trên nền cỏ. Mưa rả rít.

Phóng tầm mắt đen láy qua cánh cửa kính bị mưa làm nhòe đi. Hàn Phongnâng cao tách cà phê trước mặt. Tay còn lại cho vào túi quần.

Nhiệt độ trong căn phòng độc nhất màu đen vốn dĩ đã thấp nay gần như đóng băng bởi hàn khí tỏa ra từ con người đó.

Hương cả phê đậm đặc không làm mất đi vị cỏ May quen thuộc.

Đôi mày đẹp nhíu lại rồi giãn ra. Nụ cười chợt xuất hiện làm bừng lên một góc tối…Nhiệt độ căn phòng thay đổi đột ngột.

Hàn Phong lại nhớ đến cô gái nhỏ thú vị đó!

Hai mươi năm tiếp tục sự tồn tại nhàm chán. Cái tên Hàn Phong làm ngườikhác run sợ, điên cuồng thật sự là một cái xác sống…Nhưng từ giây phútbắt gặp nụ cười như ánh bình minh, khuôn mặt thánh thiện của cô, anh đãtìm được lí do để biến “sự tồn tại” trở thành “sự sống”.

Lần thứ hai đầy trùng hợp trên cánh đồng cỏ lau. Khu đất anh mua cách đây hai năm, chỉ để cỏ và hoa dại mọc đầy.

Dáng người nhỏ bé như cô lập giữa không gian mênh mông của đồng cỏ.Những giọt nước mắt trong suốt chầm chậm rơi trên đôi má trắng hồng làmtim anh ngừng đập.

Đôi chân cứ thế mà lao đến ôm chầm lấy cô, muốn đem hết mọi ngọn gió trên đời đến lau khô khóe mi ướt đẫm.

Lí trí không đủ sức mạnh ngăn cản trái tim quá ngang ngạnh.

Hàn Phong cư nhiên cướp lấy nụ hôn của cô gái nhỏ.

Nhìn cô bất động trong vòng tay của mình anh không nén nổi tiếng cười, lại lo cô hoảng sợ nên nhanh chóng rời đi.

Từ đó, hình ảnh cô luôn choáng đầy tâm trí anh, thao túng mọi hoạt độngcủa bộ não đại tài và điều khiển cả con tim đang tan chảy.

Vân Linh! Cô gái bé nhỏ với đôi mắt mù lòa hẳn sẽ rất bất ngờ khi biết được điều này.

Nhưng bản chất của Hàn Phong không phải là con người bi lụy vì tình cảm. Khi hứng thú với một việc gì đó anh thường đặt nó vào bản vẽ của mìnhmà tùy ý vạch định.

Tình cảm này lại càng phải do anh chiếm lấy. Sắp đặt sẵn mọi thứ, dựngnên một khuôn mẫu hoàn hảo mà bước đầu tiên là tiếp cận và bảo vệ.

Anh sẵn sàng hất văng kẻ nào dám động đến cô, mang cô ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

Số phận đã cho hai người gặp nhau và giờ đây Hàn Phong là người quyếtđịnh tất cả.Mọi thứ sẽ chấm dứt khi Hạ Vân Linh là của anh. Và chắc chắn sẽ thuộc về anh.

Mưa không còn rơi. Gió bắt đầu thổi mạnh.Chàng trai thu lại ánh nhìn.

Tách cà phê vơi dần, vị đắng còn đọng nơi đầu lưỡi nhưng trái tim lại ngọt lịm.

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

Vân Linh dang rộng đôi tay, mặc cho gió tràn về. Cảm giác muốn gần bêngió, muốn ôm chặt hơi lạnh ấy dù kì hoặc nhưng là những gì đang diễn ratrong cô.

Không biết từ lúc nào, hương cỏ May trở nên thật quen thuộc.

Dường như nó chưa bao giờ rời khỏi cô, luôn đến quấy rầy chiếc mũi nhỏ xinh cả trong giấc ngủ.

Có nhiều mối hỗn độn trong suy nghĩ của Vân Linh bây giờ. Cô muốn biếtchuyện gì xảy ra trên cánh đồng cỏ ngày hôm đó? Cô thắc mắc về người con trai học cùng lớp với mình. Sự liên quan vô hình giữa hai điều nàykhiến cô gái nhỏ băn khoăn.

-Lại suy nghĩ vẩn vơ gì thế em gái?

Rain từ đâu xen vào, cắt phăng dòng suy nghĩ phức tạp ấy. Vân Linh khẽ cười:

-Chỉ là một vài thắc mắc về người bạn mới thôi!

-Bạn mới ? Chẳng phải em học lớp đặc biệt sao ?

Rain nhíu mày đầy nghi hoặc.

Anh đã bảo Hiệu Trưởng dành riêng cho Vân Linh lớp học đặc biệt. Chỉ có cô và các giáo sư.Không ai được phép bước chân vào nơi này trừ Nhã Nhi- cô bạn rất thân của Vân Linh.

Vậy ai có đủ khả năng sai khiến Hiệu Trưởng ngoài Hạ Anh Du này chứ?

Quan sát nét mặt có chút kì lạ của cô em gái. Rain vẫn chờ nghe câu trả lời.

-Một người vừa du học về từ Mỹ, các giáo sư có vẻ rất sợ anh ta.

Vân Linh nói rồi khuôn mặt lại trở về trạng thái ban đầu. Trầm mặc và đầy vẻ suy tư.

Rain xoay người bước đi. Cái nhíu mày vẫn chưa kịp giãn ra:

-Là cậu ta ư ?

Ở hai nơi khác nhau, hai con người cùng rơi vào một thế giới.

Tồn tại quanh họ là màn đêm đầy lạnh lẽo.

Có thứ ánh sáng chợt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

Đó là ánh sáng của bóng đêm. Thứ làm thời gian chậm lại nhưng khiến timđập nhanh hơn. Là bình minh của đôi mắt mù lòa…mặt trời của tâm hồn lạnh giá.

Màu sắc có phần sắc nét hơn dưới thứ ánh sáng ấy.Gió đã tạo một hiệu ứng tốt cho bức vẽ của mình.

## 7. Chương 7 : Phán Quyết.

Biển báo được dựng ngay trước mắt, chỉ trách sức hút chết người của cơn gió kia đã làm lơ đễnh việc chúý.Và kết quả hiển nhiên được định sẵn.

Ngày nắng ấm. Trời trong vắt một màu xanh.

Dãy hành lang dài chìm vào khoảng không vắng lặng. Vài tiếng bước chân vang lên vội vã rồi nhỏ dần.

Vân Linh bước thật chậm trên nền gạch. Cố gắng tập trung để tránh va vào người khác.

Sự lo lắng của cô gái nhỏ có lẽ đã dư thừa khi hành lang hoàn toàn vắng người.

Tất cả như nhường đường cho Vân Linh, hành động duy nhất họ có thể làm là dõi theo và im lặng.

Đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần phía cuối dãy, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên :

-Động vào Hạ Vân Linh nếu các cậu muốn biến mất khỏi Richard ngay lập tức!

Hơi thở nặng nề chưa kịp thoát ra lại phải nén chặt vào :

-Người này còn đáng sợ hơn Hạ Anh Du rất nhiều!

Cơ mặt tất cả co rúm, những trái tim bé nhỏ không giữ được nhịp đập bình thường.

Bản năng sinh tồn khiến họ hành động như những chiếc máy.Có trật tự vàkhuôn mẫu. Bất kì một sai phạm nhỏ có thể tước đi mọi thứ, kể cả mạngsống.

Nhưng đó là những trường hợp may mắn nhận được thông báo mang tính bắt buộc này.Số còn lại, thật khó tưởng tượng hậu quả.

Có tiếng giày cao gót nện mạnh lên nền gạch:

-Nhanh lên ! Nghe nói anh Hàn Phong vừa ở đây đấy!

Một top nữ sinh khoảng mười người có vẻ rất phấn khích, đôi mắt ánh lên những tia cuồng dại.

Họ lao về phía trước với tốc độ ánh sáng, không quan tâm đến bất kì thứ gì trên đường đi.

Cô gái đi đầu với chiếc váy ngắn củn vì mãi suy nghĩ mà đâm sầm vào Vân Linh.

Cú ngã khiến cô choáng váng, đầu gối cọ mạnh xuống sàn gạch rỉ máu. Chưa kịp xác định người va vào mình Vân Linh đã nghe tiếng \*\*\*\* như tátnước:

-Con kia! Đui hay sao mà không biết tránh hả?

Thấy cô im lặng, đám người phía sau bè thêm:

-Chị à, nó mù thật đấy! Mà… hình như nó là em gái của Hạ Anh Du, Hạ Vân Linh!

Nét mặt có phần xám đi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo khi nãy:

-Không thèm chấp với đứa mù như mày! Đi thôi,không gặp được anh ấy mất!

Tiếng cộp cộp lại vang lên mang theo sự ồn ào đến khó chịu.

Mùi tanh từ nơi vết thương đang không ngừng chảy máu , xộc lên cánh mũi khiến Vân Linh bất giác sợ hãi.

Hình ảnh của vụ tai nạn lại hiện về. Một tiếng thét gào lên trong màn đêm lạnh lẽo.

Trên dãy hành lang trống, gió ập tới dữ dội. Vị cỏ May đậm đặc hòa tan vào không khí, cuốn phăng mùi máu tanh kinh tởm.

Đôi mắt đen hằn lên những tia đáng sợ, dáng người cao lớn bước thật nhanh về phía cô gái nhỏ đang co ro.

Vân Linh thật sự hoảng loạn, thân người cứng đờ không cảm xúc.

Tiếng bước chân ngày một gần và cô nghe mọi thứ nhẹ tênh.

Vân Linh đang bị ai đó nhấc bỗng khỏi mặt đất. Hơi ấm mang hương vị quen thuộc làm cô cảm thấy bình yên, nỗi lo sợ mau chóng biến mất.

Đôi bàn tay bé nhỏ vô thức bám chặt vào vòm ngực to lớn .Nhưng chút ý thức còn sót lại ngăn cô tiếp tục hành động ngu ngốc ấy.

-Anh là ai ? Mau thả tôi xuống!

Đôi mày đẹp nhíu lại, cơn giận vẫn chưa qua đi. Chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ vết máu từ đôi chân trắng ngần đang cựa nguậy:

-Im lặng hoặc bị quẳng đi!

Sức đe dọa vô hình từ câu nói ngắn gọn khiến Vân Linh im bặt.

Mọi sự chống chế nhanh chóng thu lại ,mặc cho người kia muốn mang cô đi đâu.

Đôi chân sải những bước dài bất chợt dừng lại. Đã đến nơi cần đến!

Bước qua cánh cửa phòng y tế, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giọng nói đều đều phát ra không thanh sắc:

-Đợi ở đây! Y tá sẽ tới mau thôi.

Vân Linh cau mày. Gương mặt thánh thiện thường ngày có phần bất mãn :

-Anh là ai mà thích ra lệnh cho người khác vậy chứ! Việc gì tôi phải nghe theo anh.

Nụ cười mê hoặc nở trên cánh môi quyến rũ. Hàn Phong đưa khuôn mặt hoàn hảo lại gần người đối diện:

-Tôi không là ai cả. Nhưng em lại là của tôi! Hạ Vân Linh.

Vân Linh mím chặt môi.Cảm nhận rất rõ hơi thở thơm hương Cỏ may đang phả vào vành tai bé xíu.

Đôi tay bất giác đưa lên lồng ngực, nơi những nhịp tim không đều nhau vang lên ngày một dữ hơn.

Cánh cửa phòng y tế đóng lại. Hàn Phong xoay người bước đi, mọi cử chỉ đáng yêu của Vân Linh đã được anh thu hết vào tầm mắt.

Một cơn gió lạnh thoáng qua. Nụ cười vụt tắt. Ánh mắt trở lại vẻ vô cảmban đầu, tia giận dữ sẵn sàng giết chết kẻ đang nhìn vào nó.

Chiếc điện thoại trên tay có tín hiệu trả lời. Tiếng nói băng lãnh cất lên:

-Có người muốn biến mất khỏi Richard!

Phán quyết ngắn gọn được đưa ra thật nhẹ nhàng.

Đáng thương cho kẻ ngu ngốc đang cuồng dại lao đầu xuống bờ vực.

Biển báo được dựng ngay trước mắt, chỉ trách sức hút chết người của cơn gió kia đã làm lơ đễnh việc chú ý.Và kết quả hiển nhiên được định sẵn.

Gió đã đi qua nhưng dư chấn rất dữ dội. Cái lạnh vẫn ngưng động trongkhoảng không, sẵn sàng đóng băng bất kì hạt bụi nào vừa bay qua.

Thế nên không khí thanh sạch đến kì lạ!

## 8. Chương 8 : Bản Chất Của Gió Lạnh!

Bản chất của gió lạnh không phải đơn thuần là đe dọa, chẳng đơn giản là cảnh cáo. Mà là biến mất và chấm hết.

Trong căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc sệt.

Cô gái nhỏ ngồi bất động. Mọi cảm giác hầu như tê liệt…Giọng nói trầm trầm không ngừng vang lên bên tai :

“ Tôi không là ai cả. Nhưng em lại là của tôi! Hạ Vân Linh .

Là của tôi..Hạ Vân Linh….Hạ Vân Linh

Vân Linh…..Vân Linh…..”

-Vân Linh à ! Vân LinnnHHHHH…..

Bất lực khi cố sức lay cô bạn đang đờ ra như tượng. Nhã Nhi đành hét thật to vào tai Vân Linh.

Phương pháp này thật hiệu quả ! Bằng chứng là “vật thể” kia đã dần lấy lại ý thức.

Vân Linh giật mình:

-Nhã Nhi à ?

-Tớ đây ! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?

Vân Linh bất giác đỏ mặt , nét bối rối hiện lên qua đôi mắt trong veo.

Cô không biết phải nói với Nhã Nhi thế nào. Nói rằng cô bị người tađụng trúng, bị một kẻ bá đạo mang đến đây và khẳng định luôn cô thuộcquyền sở hữu của anh ta à ?

Vân Linh cố sắp xếp lại các dữ kiện có được. Bộ não hoạt động hết công suất, các dây thần kinh có dấu hiệu căng cứng.

Và kết luận cuối cùng được đưa ra : Không- bao –giờ! Lần này đành có lỗi với Nhã Nhi vậy.

-À ! Lúc nãy tớ vô ý va vào người khác nên bị ngã. Một người tốt bụng đã giúp tớ đến đây !

-Ôi bạn tôi ơi! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi…Có gì thì cứ gọitớ. Sao cậu bướng bỉnh mãi thế. Cũng may lần này không sao đấy!

Nhã Nhi tuôn một tràng dài…Cô thực sự lo Vân linh xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ thì có thể thở phào.

Nhìn xuống vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, Nhã Nhi cau mày.Thường ngày Vân Linh đi đứng rất cẩn thận. Khả năng vô ý va vào ngườikhác là không thể.

Vì mãi mê với mối nghi hoặc của mình , Nhã Nhi không biết Vân Linh đã rời giường từ lúc nào.

Thân người nhỏ bé đang chật vật với đôi chân đau rát.Đến khi bước qua cánh cửa phòng y tế, Vân Linh mới lên tiếng gọi :

-Nhã Nhi à ! Về thôi!

Bấy giờ cô bạn đã sực tỉnh, vội vã đỡ Vân Linh:

-Cậu thật là... đi từ từ thôi nhé!

Vân Linh chỉ biết cười khổ. Lúc nào Nhã Nhi cũng làm mọi chuyện quá lên!

Cô mới bị thương nhẹ mà đã thế này ,lỡ chân mà tàn tật không biết Nhã Nhi sẽ còn phản ứng thế nào nữa….

Nhưng đó là tất cả những gì khiến con tim cô ấm áp lạ kì.

Trên dãy hành lang vắng gió, hai giọng nói trong trẻo không ngừng vang lên phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ….

Sắc chiều loang vàng cả không gian, cái lạnh từ đâu đổ về nhấn chìm chiếc bóng lớn của Học Viện.

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

Sáng. Nắng hắt từng giọt ấm áp lên đôi má ửng hồng, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại vì cơn đau chân dữ dội.

Vết xước ngày một đỏ lên, sưng tấy. Chiếc băng trắng loang vết máu vẫn chưa khô.

Cô gái nhỏ mím chặt môi, cảm nhận đôi chân như không gượng nổi. Cũng do cô cứng đầu mới thế này.

Thấy vết thương của em gái khá nghiêm trọng, Rain một mực buộc Vân Linhđể anh chở tới trường. Nhưng vì một câu nói của cô, mọi dự định đều bịđập tan:

“ Em không muốn chấn thương luôn cả đầu đâu Rain ạ!”

Việc Vân Linh là em gái cưng của Hạ Anh Du thì toàn trường đều biết.Nhưng mỗi lần Rain đến trường cùng cô thì hậu quả khôn lường.

Một trong số đó là những pha tỏ tình gây bạo động. Những âm thanh ồn àomang tên : “ Hạ Anh Du!” không ngừng vang lên. Vài người vồn vã đến dìuVân Linh và tỏ ra thương cảm…

Cô không thích thế, ồn ào và giả tạo. Do vậy, tránh để thảm họa tái diễn Vân Linh đành cố sức lê thân người đầy chật vật đến trường…

Cuối cùng cũng đến lớp học đặc biệt của cô rồi! Vân Linh thở phào.

Quên mất sự có mặt của thành viên mới, cô gái nhỏ vô tư phồng má,hít vào, thở ra. Đây là cách cô giảm bớt căng thẳng khi mệt mỏi.

Hành động cực đáng yêu của Vân Linh khiến người ngồi phía sau không ngăn nổi tiếng cười…

Ánh mắt dán chặt vào đôi má đang đỏ ửng vì mệt…

Vân Linh nghiêng đầu, lắng nghe thật rõ tiếng cười vừa phát ra…Một cảm giác lạ kì bất chợt dâng lên khiến cô bối rối.

-Cười gì chứ !Ai thế ?

Khóe môi nâng lên vẽ ra một đường cong thật quyến rũ:

-Chân hết đau rồi à?

Giọng nói trầm trầm không thanh sắc khiến Vân Linh đờ người.

Nét mặt có phần biến động. Các tế bào thần kinh hoạt động hết công suất, lục lọi mọi dữ liệu có được về giọng nói quen thuộc này!

Và kết quả cuối cùng đã được đưa ra khi cô gái nhỏ hét lên đầy kích động:

-Ya……Tên bá đạo! Anh còn hỏi nữa sao? Hôm qua, ai cho anh bế tôi ! Ai cho anh cái quyền sở hữu Hạ Vân Linh này chứ? Anh……

Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra đã bị ngăn lại ngay lập tức.

Vân Linh từ trạng thái kích động chuyển sang bất động..

Hàn Phong rất ghét sự ồn ào…Thế mà con người trước mặt cứ không ngừnggây hấn. Phương pháp tốt nhất đã được thực hiện một cách nhanh chóng:

Hàn Phong nghiêng người một góc 45 độ, đôi bàn tay giữ chặt thân ngườibé nhỏ. Chiếc mũi hoàn hảo vẫn tiếp tục công việc lấy oxi và thải ra CO2 ¬.

Đôi môi áp chặt vào cánh môi đỏ hồng đang không ngừng gây náoloạn. Mạnh mẽ và dứt khoát chiếm hữu cái vị ngọt gây say, thuần khiết và trong lành.

Vân Linh đang bất động…Cảm nhận hương Cỏ may không ngừng phả vào mặt.

Thứ hương vị trên cánh đồng cỏ lau, thứ cảm giác tê dại luôn quấy rầy tâm trí cô gái nhỏ mỗi lúc đêm về ,giờ đây đang tái diễn.

Đến lúc này, Vân Linh chính thức tóm được kẻ cắp ma mãnh ấy.

Nhưng chẳng làm được gì khi tên tội phạm tiếp tục thực hiện hành vi đáng ghét này.

Vòng tay nới lỏng, Hàn Phong hài lòng khi đã trừng phạt được cô gái nhỏ.

Mặt Vân Linh nóng bừng, quả tim gần như nổ tung vì nhịp đập vượt quá mức kiểm soát….Thái độ điềm tĩnh của mọi ngày bị gió cuốn phăng.

Duỗi thẳng thân người cao lớn, đôi mắt đen thoáng tia cười :

-Chính tôi ! Đình Hàn Phong cho phép em thuộc về tôi!

Có tiếng bước đi rất nhẹ, mang theo cái lạnh buốt người hướng về phía cửa lớp.

Vân Linh mím chặt môi, cố xua đi cảm giác chếnh choáng đang tê rần khắpcơ thể. Trái tim trắng tinh khôi được vẽ một màu sắc mới.

Bướng bỉnh phủ nhận sự thay đổi khó chịu này, cô gái nhỏ tỏ thái độ bức xúc :

-Đình Hàn Phong! Tôi ghét anh..

Từng giọt nắng rơi đầy trên khuôn má thánh thiện, long lanh thứ ánh sáng diệu kì.

Gió đã đến và nhanh chóng rời đi. Sự bất định này vốn là một quy luật. Nhưng mục đích thực sự của nó chỉ có gió mới biết!

Đến Richard để trêu chọc cô gái nhỏ hay lí trí khôn ngoan không còn khảnăng khống chế con tim bất trị. Một hành động quan tâm tuy biểu hiện rất khác nhưng không khó để nhận ra.

Đó cũng là một trong những đặc tính của gió, thổi tình yêu của mình bằng hơi lạnh thấu xương. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kết luận con ngườilập dị này.

Khi phán quyết chính thức được thực hiện, bản chất tàn bạo ấy mới thực sự phơi bày.

Sân trường lại ồn ào. Sức nóng khủng khiếp của mặt trời không làm tan cảm giác lạnh lẽo đang trùm lấy họ.

Gương mặt nhợt nhạt, tái xanh của cô học viên sành điệu nổi bật trong số đó. Giọng nói vang lên đầy run sợ:

-Chị…chị hai Ngọc Chi đã mất tích rồi… Gia đình thì phá sản. Bố bị tống vào tù, mẹ chị ấy chịu không nổi cú sốc này nên ....tự tử….

Những câu chữ cuối cùng rơi vào khoảng không một cách nặng nề. Mọi người đồng loạt nhấn nút Stop.

Não liên tục vận chuyển thông tin. Tim co bóp dữ dội. Mồ hôi không ngừng tiết ra. Tất cả các cơ quan đều đẩy nhanh cường độ làm việc duy chỉ cóthân người là đông cứng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Chi, chị hai giang hồ khét tiếngcủa Richard. Cô học viên xinh đẹp luôn diện những bộ váy ngắn cũn cỡn,hay bắt nạt và ăn hiếp kẻ yếu thế.

Chẳng ai dám động vào Lâm Ngọc Chi vì cô ta là con gái rựu của Lâm Thanh Hùng- Ông trùm xã hội đen dưới cái mác doanh nhân ưu tú.

Thế nên khi tin tức được chính đàn em thân cận của Lâm Ngọc Chi nói ra.Cơn sửng sốt, bàng hoàng không ngần ngại choáng lấy những tâm hồn bénhỏ.

Một cậu bạn tò mò thay vì hoảng sợ, cố đến gần người đưa tin :

-Chắc là cô ta đắc tội với ai ghê gớm lắm ?

Thước phim quay chậm của ngày gió lạnh chợt hiện lên thật góc cạnh trước mắt cô gái:

-Con kia! Đui hay sao mà không biết tránh hả?

-Chị à, nó mù thật đấy! Mà… hình như nó là em gái của Hạ Anh Du, Hạ Vân Linh!

-Không thèm chấp với đứa mù như mày! Đi thôi,không gặp được anh ấy mất!

Đôi môi khô nhợt mím chặt, ánh mắt hoang mang tột độ :

-Là Hạ….Hạ Vân…Linh!

Một tiếng nổ rất lớn vang lên bên tai của tất cả các học viên có mặt tại đó. Cơn rét buốt kéo về ngày một dữ hơn.

Nguyên nhân đã quá rõ ràng. Phán quyết chính thức có hiệu lực!

Bản chất của gió lạnh không phải đơn thuần là đe dọa, chẳng đơn giản là cảnh cáo. Mà là biến mất và chấm hết.

Bức vẽ đã có những sắc màu mới, một vài sự phối trộn lạ mắt, những chi tiết dư thừa bị xóa đi. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!

## 9. Chương 9 : Kì Phùng Địch Thủ.

Nụ cười vô cùng trong sáng vẽ lên không trung một sắc màu tươi tắn khiến nhịp tim của kẻ ngồi sau đập loạn xạ.

Từng tia nắng lém lỉnh xuyên qua lớp mây xanh dày đặc. Để lại lỗ hỏng ngày một lớn hơn. Đến khi khoảng trống đủ lớn để mặt trờihiện diện, ngày mới đã bắt đầu.

Vân Linh đưa tay nhận lấy cốc sữa từ Rain. Hứng thú hít hà hương vị béo ngậy, thơm lừng.

Quan sát từng cử chỉ đáng yêu của Vân Linh, Rain khẽ mỉm cười. Em gái anh mạnh mẽ thật!

Dù cuộc sống có cướp mất tất cả của cô, mang đi người mẹ thân yêu ,chỉđể lại màn đêm lạnh lẽo và một vết cắt không bao giờ liền sẹo. Con người bé nhỏ ấy vẫn sống tốt, ngẩng cao đầu thách thức mọi khó khăn như mộtlời tuyên chiến : “ Cứ đến đây và đối mặt với Hạ Vân Linh này!”

Rain dồn mọi tình yêu cho Vân Linh và anh sẵn sàng bóp ngạt bất cứ kẻ nào tổn hại cô.

Nhưng càng yêu thương, càng cố bảo vệ, Rain vô tình tách cô khỏi thế giới xung quanh, mang cô đặt vào lớp kính dày cộm.

Đó là một sai lầm quá lớn khi Vân Linh hoàn toàn mất đi mọi cảm xúc, tựbiến mình thành trong suốt trong hàng vạn màu sắc của cuộc đời.

Một ước muốn, một niềm hy vọng chợt nhen nhóm trong tim chàng trai trẻ.Rồi em gái anh sẽ hạnh phúc, sẽ nở lại nụ cười thiên thần ngày nào.

Giây phút người đó xuất hiện, Rain đã không ngần ngại ủy thác tráchnhiệm cao cả ấy cho anh ta. Bây giờ thì chỉ việc chờ xem bộ dạng thấtbại của cô em gái cứng đầu.

Sữa trong ly cạn dần, Vân Linh ngạc nhiên vì sự yên lặng khác thường của anh trai :

-Hôm nay có chuyện gì sao Rain ?Anh im lặng quá, em sợ đấy!

Đối tượng bị công kích nhanh chóng phản đòn, cái cốc đầu rõ đau vang lên nghe thật tội:

-Ái da…. Anh dám đánh em. Rain à! Em thề là anh sẽ không lấy được vợ…

Kích trúng vấn đề nhạy cảm của con người đầy “ tự phụ” , Vân Linh nhanh chóng chuốc lấy hậu quả cực kì tồi tệ :

-Hạ Vân Linh! Anh cho em biết, Hạ Anh Du là cái tên có thể giết chết bất kì ai nghe thấy nó.Còn vợ à ! Đó là khát khao của hết thảy các cô gáikhi nhìn thấy anh đấy. Em không biết sức ảnh hưởng dữ dội của anh traiem đâu ! Anh có thể….bô lô ba la……

Vân Linh lắc đầu ngán ngẩm. Về khoảng tự sướng, Rain đứng số một đố ai bảo số hai.

Gian nhà yên ắng bỗng chốc náo động. Ánh mắt ngập niềm hạnh phúc của HạVĩnh hướng về khung ảnh nhỏ-nơi người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười phúc hậu : “ Em à! Anh Du và Vân Linh đã lớn thật rồi !”

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

Ngày không gió ! Trống trải đến kì lạ.

Tựa đầu vào cửa sổ, Vân Linh để mặc cái cảm giác bất ổn chạy khắp cơthể. Đôi khi cuồn cuộn ở tim, có lúc lắp đầy khoang miệng bằng hương cỏ may ngọt ngào.

Cố lý giải nguyên nhân gây ra hiện tượng không bình thường này, Vân Linh chợt nhớ đến lời nói đùa của Rain sau màn tự phụ ban sáng:

“Chờ đi em gái ! Anh cũng thề là sẽ có người trói được trái tim ngạo mạn của em!”

Cô mong Rain không lấy được vợ. Anh lại trả đũa cô bằng cách tìm người đánh bại trái tim bất trị này.

Nhưng sao cô lại nghĩ đến chuyện này chứ ? Liên quan đến cảm giác hiện tại của cô chăng ?

Gạt đi mớ lộn xộn trong suy nghĩ. Vân Linh quyết định dành một ngày để giải phóng bản thân khỏi tình trạng mất kiểm soát.

Khu vui chơi nghẹt người qua lại. Không khí náo nhiệt khiến Vân Linh có chút hứng khởi.

Giật giật vạt áo người bên cạnh đến nhàu đi, cô gái nhỏ tỏ thái độ phấn khích :

-Chúng ta chơi trò gì đi Rain!

Nhìn Vân Linh thích thú, Rain mỉm cười rạng rỡ. Anh đã vứt đống hợpđồng xây dựng cho thư kí, chạy ngay đến khu vui chơi chỉ vì một cuộc gọi :

“ Rain à ! Em muốn đi chơi!”

Vân Linh bé bỏng của anh đã trở về, điều anh cần là thế này. Nụ cườilãng tử đẹp ngất ngây, đám đông đồng loạt hướng ánh mắt mơ màng về phíachàng trai cao lớn .

Nhưng mộng tưởng nhanh chóng vỡ tan khi ánh mắt trìu mến ấy đã dành cho cô gái có khuôn mặt vô cùng thánh thiện bên cạnh.

-Ôi trời ! Đẹp đôi kinh.

-Sao thế ! Mình là kẻ đến sau ư ? Thật không cam tâm..

-Đó không phải kiến trúc sư đại tài Hạ Anh Du sao ? Ngoài đời đẹp trai hơn nhiều!

Không ít lời khen ngợi, ngưỡng mộ, bàn tán được đưa ra. Tất cả chínhthức rơi vào trạng thái “tự kỉ vô điều kiện”. Mà kẻ gây ra đang bày bộmặt dửng dưng bất cần.

Có dáng người nhỏ xinh lao thật nhanh về khu vực được chú ý, hơi thở chưa kịp điều chỉnh nhưng giọng nói vẫn rất vang :

-Vân Linh ! Tớ đến rồi đây…Ôi mệt thật! Phù phù…. nghe cậu bảo muốn đi chơi tớ cứ tưởng….

Câu chữ cuối cùng chưa thốt ra đã im bặt, Nhã Nhi vội hướng thái độ bất mãn về dáng người cao lớn bên cạnh :

-Anh cũng đến đây sao ? Già cả mà thích bon chen thế!

Thật là tức chết mà ! Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Richard, con người đanh đá này đã không ngừng công kích anh.

Việc đấu khẩu cứ thế trở thành lời chào hỏi bất cứ khi nào Rain và Nhã Nhi gặp nhau:

-Ồ ! Thế chỉ có nhóc mới đến đây được à ? Đồ con nít !

- Này! Đã bảo không được gọi là nhóc rồi mà ! Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ.

-Đủ cao hơn nhóc một cái đầu và thừa hai tuổi để lớn hơn nhóc đấy, nhóc con.

-Anh….

-Sao nào ?

Cứ thế kẻ tấn công, người đánh trả. Hai bên tiếp tục chỉa súng vào nhau mặc cho chiếc đầu ở giữa đã bốc khói nghi ngút.

Vân Linh thở mạnh, cơn giận chạy dọc cơ thể và cuối cùng nổ tung:

-Hai người có im không thì bảo ? Một là đi chơi ! Hai là đi về.

Rain im bặt. Nhã Nhi ái ngại quan sát thái độ bức xúc của cô bạn. Cứtưởng được đi chơi với mỗi Vân Linh , ai ngờ gặp kẻ đáng ghét này.

Nguyên nhân gây ra sự đối đầu nảy lửa bắt nguồn từ cô chị họ của NhãNhi. Yêu đơn phương Rain năm năm trời và bị anh lạnh lùng từ chối. Cônàng rơi vào trầm cảm nghiêm trọng mà đến nay vẫn chưa trở lại bìnhthường.

Nhã Nhi đổ lỗi cho thói trăng hoa của Rain và quyết định công kích anh trong mọi tình huống có thể.

Màn đấu khẩu kết thúc. Hai đối thủ chuyển sang bắn tỉa về phía nhau những ánh mắt chết người.

-Chơi tàu lượn nhé Rain! Nghe Nhã Nhi kể trò này rất vui.

-Ok thôi ! Nhóc con …dám thử chứ.

-Hừ ! Sợ anh à !

Thế là cả ba tiến về khu vực tàu lượn. Nhìn những vòng xoay lên cao rồi hạ xuống, Nhã Nhi bất giác mím môi.

Cô mắc chứng sợ độ cao. Nhưng lòng tự trọng không cho phép bản thân dừng bước, cô sẽ chấp nhận thách thức này.

Sau khi chọn ình và Vân Linh một vị trí thích hợp, Rain hất mặt đầy tự tin : “Đừng sợ, bám chặt vào anh nhé !”.

Anh là đang chọc tức Nhã Nhi, thấy khuôn mặt trắng hồng có vẻ xám đi khi nhìn về phía con tàu đang lượn vòng ,Rain thấy vô cùng hả hê: “ Lầnnày! Tôi sẽ cho nhóc biết tay!”

Có sự chuyển động chầm chậm rồi nhanh dần. Cảm giác đang lên cao , Vân Linh dang tay hét hết cỡ :

-AAAAAAA…..Thích thật!

Nụ cười vô cùng trong sáng vẽ lên không trung một sắc màu tươi tắn khiến nhịp tim của kẻ ngồi sau đập loạn xạ, ước muốn mang nụ cười ấy cất giấu cho riêng mình, muốn chiếm giữ đôi môi đỏ mọng, một lần nữa dâng lên.

Vòng quay dừng lại đồng nghĩa với cuộc chiến kết thúc… Nhưng kết quả diễn ra ngoài mong đợi..

Bước đi loạng choạng về phía gốc cây gần đó. Thân người cao lớn cuốigập, nôn thốc nôn tháo những gì tích tụ được trong ngày. Đôi tay lạnhngắt vuốt lấy gương mặt tái xanh, hơi thở dồn dập.

Tiếng cười đầy đắc thắng vang lên :

-Ôi trời ! Ahaha chết mất thôi . “Đừng sợ, bám chặt vào anh nhé”. Đúng là phong độ nhỉ ?

Rain cố gắng vớt vát chút danh dự còn sót lại của một người đàn ông:

-Nhóc con ! Chờ đấy…..

Thật là mất mặt mà! Cứ tưởng lần này được dịp hạ ván cô nhóc nghịch ngợm , không ngờ chính mình lại thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn nữa.

Cái vòng quay chết tiệt! Có cần phải chạy nhanh thế không, cảm giác nội tạng trong cơ thể đang rối tung lên khiến Rain bất giác rùng mình.

-Rain à! Anh thật thất bại…

Câu nói của Vân Linh làm Nhã Nhi phá lên cười ngặt nghẽo. Rain lắc đầuhối hận , anh bỏ hết công việc để đến đây rốt cuộc bị dìm hàng thế này.

Dòng người qua lại ngày một đông, vòng quay vẫn tiếp diễn.

Hai kẻ cứng đầu, hiếu chiến không chấp nhận thất bại. Gắng gượng lôi hết tuyệt chiêu từ gắp thú bông, trượt tuyết đến phóng phi tiêu….để hạ đován đối phương.

-Lần này nhóc thua nhé ! Đừng bảo là lớn ăn hiếp nhỏ..

-Hứ ! Anh may mắn thôi…đồ đáng ghét!

-Này ! Nói ai thế ?

-Còn ai vào đây, lêu lêu ông anh !

Kẻ hả hê, người ấm ức. Cứ thế quên mất nhân vật chính đang căng tai chịu trận.

Vân Linh khẽ cười. Rain gặp đối thủ mạnh rồi ! Hai người này đúng là oan gia.

Kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi gương mặt hoàn hảo, ánh nhìn dán chặt vào dáng người bé nhỏ :

-Đừng cười như thế! Có kẻ đau tim đấy .

Trời không còn tỏa cái nắng chói chang. Vài cơn gió thoáng qua dịu mát.

Gam màu nóng đã được vẽ lên chiếm chỗ khoảng không lạnh lẽo tạo nên sự tan chảy . Ngọt lịm.

## 10. Chương 10 : Tan Vào Gió…

-Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!

Bầu trời chỉ duy nhất một khối đen ngòm. Vài chiếc lá chao đảo rời khỏi cành, đáp đất nhẹ nhàng.

Chuyến đi chơi của Vân Linh đã trở thành cuộc đấu nảy lửa. Sức hiếuchiến tương đương, độ ngang ngạnh không hơn không kém. Vậy nên tỉ sốchưa phân rõ thì người trong cuộc sớm đã thương tích đầy mình.

Nhã Nhi và Rain vì quá khích mà từ động khẩu chuyển sang động thủ. Kếtquả Nhã Nhi trượt chân ngã nhào, bộ dạng thảm hại chẳng kém Rain.

Vân Linh không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng cô bạn la oai oái rồi như sắp khóc tới nơi :

-Ôi chân của tôi! Hạ Anh Du anh đúng là chết tiệt…

-Là nhóc tự ngã nhé ! Tôi đâu có cố ý…

Tiếng khóc nức nở vang lên như trẻ con đòi kẹo. Vân Linh phát hoảng, Nhã Nhi lại bắt đầu rồi. Mỗi khi uất ức quá mức, hành động duy nhất của côlà khóc và làm ồn.

Từ lúc cú ngã cực đẹp được diễn ra đến khi Nhã Nhi ngồi khóc thét, mặt Rain cứ nghệt ra rồi hoàn toàn bất động.

Tiếng khóc vẫn chưa dứt nhưng giọng cười sang sảng từ đâu nổi lên, lớn dần ,lớn dần cuối cùng ác đi tiếng khóc ban nãy.

Mọi người dừng lại một chút, quan sát cảnh tượng kỳ dị trước mắt.

Cô gái nhỏ ngồi lì dưới đất, khuôn mặt trắng ửng hồng vì tức giận, đôi môi đỏ mọng mím chặt trông rất đáng yêu.

Chàng trai cao lớn hai tay ôm bụng, cười đến quằng quại.

Cô gái ở giữa nhíu mày, vẻ mặt có phần ngô nghê vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi quan sát tận tường mọi chi tiết, họ rời đi. Vài người lắc đầungán ngẫm “thanh niên ngày nay chỉ toàn bắt nạt trẻ con”, số người kháclại bày ra sự tiếc nuối vô hạn: “ Đẹp trai thế mà thần kinh!”.

Rain vẫn không thể nhịn được cười, dáng người cao nghiêng ngả theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ:

-Đúng là trẻ con! Thế mà không cho gọi là nhóc…Hahaaaa.

Bị trêu tức, Nhã Nhi lấy tay quệt nước mắt. Cố gắng đứng lên để ăn thuađủ với kẻ trước mặt. Nhưng chưa kịp đứng , khớp gối sưng tấy do cú ngãlại đau dữ dội.

-Cậu không sao chứ Nhã Nhi ?

Vân Linh lo lắng. Nếu không đau, Nhã Nhi sẽ không khóc đến mức đấy.

Vội nhớ tới nhân vật vừa gây hấn, Vân Linh nghiêm giọng:

-Rain ! Đừng đùa nữa…Nhã Nhi xem ra đau lắm đấy. Anh đưa cậu ấy về nhà nhé ! Em sẽ tự bắt taxi về.

-Nhưng mắt em không nhìn thấy, như thế rất nguy hiểm.

-Đúng đó Vân Linh. Để tớ tự về được rồi !

Vân Linh kiên quyết, cô đã nói thì không bao giờ thay đổi. Nếu để Nhã Nhi thế này mà đi về thì thật không ổn:

-Hai người mãi xem tớ là trẻ con thế ! Chỉ là mắt không thấy thôi, bộ não vẫn hoạt động tốt mà.

Sau những lời lẽ đầy thuyết phục của Vân Linh, Nhã Nhi đành để Rain chởvề. Trước khi đi, Rain bắt Taxi cho cô còn căn dặn tài xế thật kĩ địachỉ nhà.

Yên vị trong xe, Vân Linh cảm thấy tâm trạng có phần tốt hơn. Không phải suy nghĩ vẩn vơ về con người đó, không bị hàn khí của anh ta bám víu,ám ảnh. Hôm nay cô thực sự rất vui.

Xe chạy chậm dần, rồi ngừng hẳn. Tiếng xình xịch vang lên. Người tài xế nói vọng về phía Vân Linh :

-Thật xin lỗi cô ! Xe hết xăng rồi, không thể chạy tiếp được nữa.

Lần mò mở cánh cửa để bước xuống. Vân Linh mím môi:

-Chú cho cháu hỏi, ở đây là đâu vậy ?

-À đây là đường XX .Rất gần với địa chỉ mà cậu trai lúc nãy đưa cho tôi. Cô chỉ cần đi qua đoạn đường phía trước là tới.

Vân Linh thở phào. Thật may, nhưng từ đây đến nhà phải đi qua một conđường vắng. Vì Vân Linh muốn tự đến trường nên Rain đã chỉ cô tên cácđường đi qua, nếu có đi lạc còn biết mà hỏi thăm. Bây giờ có dịp dùngtới rồi.

Cố gắng bước đi thật chậm trên con đường vắng, cô gái nhỏ tập trung nhẩm tính khoảng cách đến nhà.

Bất chợt một giọng nói ngang phè vang lên :

-Đi đâu thế em gái!

Trán Vân Linh đã lấm tấm mồ hôi, không phải cô gặp côn đồ đấy chứ.

Sự ồn ào bắt đầu kéo đến, những tràng cười cợt nhã, tiếng huýt sáo đầy phấn khích khiến cô gái nhỏ hoảng sợ :

-Xinh quá tụi bây ơi! Lần này anh em mình sướng rồi…Haha.

Đôi tay thô kệch đưa qua đưa lại trước mắt Vân Linh không nhận được bất kì phản xạ nào, tên đầu đàn mới phát hiện :

-Con này bị mù ! Càng tốt..dễ xơi …

Một tràng cười đầy kinh tởm vang lên, mặt Vân Linh trắng bệch. Sớm biếtthế này cô đã vứt bỏ cái thái độ cương quyết khi nãy rồi.

Bộ não thông minh lại vận động hết cỡ, cô làm sao thoát khi mắt khôngthấy gì. Mà lũ người này có vẻ rất đông, nguy cơ bị xơi tái là không hềthấp.

Mùi mồ hôi tanh tưởi ngày càng tiến gần, Vân Linh mím chặt môi, đôi bàntay nhỏ bé bám chặt gấu váy. Con tim bất giác run lên nhịp đập mang tên“Đình Hàn Phong”.

Giờ phút này, tại sao cô chỉ nghĩ đến mỗi anh?

Có lẽ vì đôi bàn tay dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên cánh đồng cỏ lau, vì khuôn ngực cô đã bám víu trên dãy hành lang dài của họcviện.

Vì nụ hôn ngọt ngào đầy bá đạo, vì câu nói chuyên quyền : “Em là của tôi, Hạ Vân Linh”.

Nhưng lí do thực sự là vì trái tim cô đã tan vào gió, quyện vào cái lạnh cô độc và bất cần kia.

Khi mọi xúc cảm được minh chứng một cách rõ ràng, cô gái nhỏ đã không còn đường thoát.

-Đi theo tụi anh nhé cô em, chúng ta cùng nhau vui vẻ nào!

Không để Vân Linh kháng cự, tên đầu đàn tóm chặt tay cô. Bàn tay dơ bẩn bịt chặt miệng tránh tiếng hét của cô gái nhỏ.

Thô bạo lôi Vân Linh vào con hẻm gần đó, bảo bọn đàn em canh chừng cẩnthận. Tên côn đồ hung tợn lao vào con mồi như loài sói đang khát máu,điên cuồn và mang rợ.

Chiếc áo khoác bị xé rách tả tơi, Vân Linh hoảng loạn cực độ. Hàng lệ dài lăn trên khuôn má trắng toát vì sợ hãi.

Tiếng la hét vang lên cắt ngang màn vờn mồi của tên dã thú. Mùi máu từđâu xộc lên tanh tưởi. Tiếng răng đay nghiếng va vào nhau:

-Mẹ nó! Mày là thằng nào ?

Nhìn lũ đàn em nằm bất động trên nền đất, máu nhuộm đỏ chiếc đầu cắt tỉa khác người. Tên đại ca bất giác lạnh người.

Dáng người cao lớn nhếch môi. Ánh nhìn đầy chết chóc chiếu thẳng vào kẻ xấu số :

-Yên tâm. Mày sẽ được biết khi hơi thở cuối cùng kịp trút xuống.

Âm thanh rợn người vang lên. Những cú va đập khiếp hãi vẫn tiếp diễn.

Đến khi bức tường đối diện còn lại vệt máu đỏ tươi, các khớp xương không còn khả năng gãy vụn.

Chàng trai buông tay để thân người mềm nhũn rơi tự do.Cú tiếp đất hoàn hảo.

Dáng người cao lớn đột ngột cuối xuống, giọng nói rất khẽ vang lên bên tai con người đáng thương:

-Nghe cho kĩ, tao là Đình Hàn Phong!

Hơi thở vội vã vừa kịp trút ra, chấm dứt khoảng thời gian tồn tại thật vô ích.

Hàn Phong đứng thẳng người, đôi mắt hằn lên những vằn đỏ ghê rợn. Cái lạnh đóng băng mùi hôi tanh đang bốc lên trong không khí.

Vân Linh co người, hai tay choàng lấy bờ vai đã đờ ra tê cứng. Mồ hôituôn như mưa trên khuôn má thánh thiện, bờ môi bị cô cắn đến bật máu.

Chiếc áo ấm áp choàng qua thân người bé nhỏ, hương cỏ may thoang thoảngkéo mọi cảm xúc về thực tại. Giọng nói cất lên đầy run rẩy:

-Hàn Phong! Là anh phải không ?

Vòng tay to lớn bất chợt bao trọn đôi bờ vai mỏng manh.

Cảm nhận sự hoảng loạn tột độ từ cô gái nhỏ, Hàn Phong siết chặt tay muốn ném phăng nỗi run rẩy đáng ghét này:

-Vân Linh à! Đừng sợ.

Giọt nước mắt lóng lánh phản chiếu dưới ánh trăng, sáng lên như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng lau khô khóe mi ước đẫm, ánh mắt xót xa nhìn vào gương mặt thiên thần trong vòng tay.

Đặt lên bờ môi đầy vết xước một nụ hôn thật nhẹ, nuốt trọn vị máu mà côgái nhỏ cắn đến ứa ra. Tim anh như bị xé nát, đau đớn tột cùng.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mơn trớn vài chiếc lá bên lề đường mang theo giọng nói khe khẽ:

-Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!

Cô gái nhỏ mỉm cười. Đúng như Rain bảo cô đã hoàn toàn thất bại.

Trái tim ương bướng đang tan ra.Quyện vào làn gió thơm mát kia. Trong suốt.

## 11. Chương 11 : Cáo Già !

Một lớp màn xám được kéo xuống, bức vẽ mờ đi.

Trên chiếc giường trắng muốt, Vân Linh liên tục thay đổi tư thế, tâm trạng ngổn ngang và cực kì hỗn độn.

Nỗi kinh hãi vừa qua đi, những nghi vấn, chếnh choáng lại xếp chồng, chằng chịt vây lấy tâm trí.

Đình Hàn Phong! Cái tên khiến cô rối bời.

Số lần tiếp xúc, chạm trán tỉ lệ với những nụ hôn, những câu nói bá đạo đầy tính sở hữu. Rốt cuộc anh ta thuộc thể loại gì ?

Hôn cô, giúp cô là vì thương hại cô gái có đôi mắt mù lòa này chăng ?Hay anh ta thích bỡn cợt , vui đùa với người không có khả năng khángcự…Hay vì anh ta…..

Một loạt những giả thuyết được đưa ra và mau chóng bị gạt phăng. Cô có lẽ đã nghĩ quá nhiều.

Hơi ấm từ chiếc áo ngập mùi cỏ may không ngừng tỏa ra, Vân Linh vô thức đưa lên mũi.

Cảm giác an toàn của cái ôm khi nãy lại ùa về làm nhịp tim mất kiểm soát mà nện thìch thịch vào lồng ngực.

Trong cơn hoảng loạn cực độ, khi mọi thứ dường như đổ sụp xuống. Anh làngười đầu tiên mà Vân Linh nghĩ tới, xúc cảm chỉ chực trào để thốt lênba chữ “Đình Hàn Phong”.

Thế nên khi giọng nói trầm trầm vang lên, thế giới quanh cô bỗng chốcbừng sáng, sự vững tin cuốn trôi nỗi sợ hãi, khuất lấp cảm giác bất an.

Anh luôn xuất hiện khi cô cần, dang đôi tay rộng lớn che chở thân người nhỏ bé.

Rắc rối dần được tháo bỏ, Vân Linh để mặc dòng chảy mãnh liệt của thứtình cảm không tên. Nồng đậm như loại rựu vang đỏ được chôn cất từ rấtlâu.

Khuôn má thiên thần chợt điểm hồng, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhịp thở điềuđặn đưa cô vào một giấc mơ đẹp. Giấc mơ có những cơn gió ấm áp, tronglành.

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

Dưới bóng trăng mờ nhạt. Hai chiếc bóng lớn đổ dài lên nền đất.

Cho tay vào túi quần, chàng trai có mái tóc xoăn nâu cá tính nhếch môi:

- Xóa sổ Đại ca Lâm Thanh Hùng và con gái ông ta, cho tụi côn đồ đườngXX vào viện với chấn thương nghiêm trọng, nhẹ nhàng tiễn luôn tên cầmđầu chào Vương phủ….Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy.

Bản thành tích rợn người được tóm lược rất chi tiết nhưng đối tượng có liên quan vẫn dửng dưng:

- Quá khen! Theo tôi, anh làm thám tử sẽ có tiềm năng hơn kiến trúc sư đấy, Hạ Anh Du.

Rain cười to. Không ngờ trình độ đá đểu của tên này chẳng thua kém mình.

Nhưng trời sinh ra anh ngoài đôi tay tài hoa còn có một tố chất rất đặc biệt : Một tầm nhìn sâu.

Xuyên thấu những suy nghĩ và hành động đầy mờ ám của chàng trai trẻ,không khó để con cáo già như anh hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

-Anh đoán được tôi sẽ trở về ?

Chàng trai nhướn mày, đôi mắt đen lạnh hướng về Rain.

Nụ cười rất khẽ thoáng qua gương mặt lãng tử, Rain xoay người về phía đối phương ra chiều biết rõ mọi chuyện:

-Cũng dễ thôi mà ! Chẳng phải cậu còn nợ tôi một lời hứa đó sao ? Tôi không nghĩ cậu sẽ quên.

Thật không thể không thán phục người này, chỉ hơn anh hai tuổi nhưng khả năng quan sát của Rain rất chuẩn xác.

Nắm bắt được bản chất của đối phương để định hướng mỗi bước đi cho riêng mình, anh ta đã quá già so với độ tuổi.

-Tôi đã tìm được người mà anh cần! Vậy điều kiện của tôi anh đã thực hiện xong chứ ?

-Tiến độ rất tốt, thời gian hoàn thành sẽ sớm thôi!

Cuộc hội thoại mập mờ diễn ra. Có sự giao dịch nào đó đang được cả hai thực hiện.

Tiêu chí đặt ra là hợp tác và hai bên cùng có lợi. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi nếu kẻ chuyên quyền ấy không phá rối:

-Nhưng trước đó, tôi cần mượn người mà anh muốn tìm !

Im lặng quan sát thái độ của Rain. Chàng trai rõ thấy môi anh ta giậtgiật, vẻ mặt trầm ngâm nhưng sau đó mau chóng trở lại bình thường.

Rain không nói gì, mũi giày chậm rãi rời khỏi vị trí hiện tại, bước về chiếc Vovol bóng loáng.

Tiếng động cơ vang lên rất êm, cánh cửa kính sẫm màu được kéo xuống.

Nhích người về phía khoảng trống vừa được tạo ra, Rain mỉm cười đắc chí:

-Haaa…chúng ta có cùng mục đích đấy. Cậu cứ sử dụng người đó thoải mái, “em rễ tương lai”.

Bóng xe và người nhanh chóng mất khuất. Để lại chàng trai với vẻ mặt phức tạp.

Con đường vắng lấp đầy những cơn gió. Kẻ vô cùng thông minh dường như đã hiểu ra vấn đề quá đơn giản :

-Hạ….. Anh Du ! Hạ Vân Linh…..tại sao mình không nghĩ ra chứ! Giỏi lắm ông anh vợ “cáo già”.

Một lớp màn xám được kéo xuống, bức vẽ mờ đi.

Vì những uẩn khuất, những bí mật có vẻ rắc rối, người xem tranh cảm thấy hỗn loạn vô cùng.

Đừng vội phức tạp hóa mọi vấn đề ! Chỉ đơn giản là Gió quá quỷ quyệt thôi!

## 12. Chương 12 : Mảnh Ghép Được Lật Mở.

Đã đến lúc mang em về bên tôi !

Khu cao ốc 40 tầng chót vót. Ở độ cao này, mọi thứ trở nên bé nhỏ qua lớp kính trong suốt.

Căn phòng được thiết kế hài hòa. Mảng màu kem ấm áp choáng lấy không gian vắng lặng.

Chồng văn kiện, các kế hoạch thiết kế ngày một dày. Tất cả đang đợi con người thảnh thơi ngắm cảnh ấy phê duyệt.

Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh ương bướng phủ xuống, che đi ánh mắt phức tạp.

Nở một nụ cười đầy vững tin, vụt sáng niềm hy vọng nhen nhóm bấy lâu.

Hai năm trước.

-Cậu biết bác sĩ Khắc Minh ?

Chàng trai có vẻ kích động. Suốt mấy năm trời lục tung mọi ngóc ngách,điên dại lao vào tất cả các bệnh viện, quăng hết tiền bạc vào đám thámtử vô dụng chỉ để tìm ra người này.

Lâm Khắc Minh, bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng khắp thế giới. Thiên tài y học với những phương pháp rất hiệu quả , người đã đem lại ánh sángcho nhiều bệnh nhân khiếm thị.

Anh đang rất cần ông ta, vì thiên thần bé nhỏ của anh. -Cô em gái mà anh yêu thương nhất.

Anh muốn lại nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, tròn xoe những hạt nước trongveo. Qua đôi mắt ấy, thế giới là một màu hồng chỉ tràn ngập tiếng cườivà niềm hạnh phúc.

Nhưng ông trời thật bất công, nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.

Dù giờ đây đôi mắt đen láy vẫn nhìn anh, hướng về phía anh. Vẫn trong veo nhưng hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến vô hồn.

Dưới hàng mi dài cong vút, cảm xúc tựa hồ đóng băng, xoáy sâu như vực đen tăm tối.

Lòng anh đau nhói , anh bất lực và quá vô dụng để tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ ấy...

Đến khi cái tên Lâm Khắc Minh được nhắc đến với những ca phẩu thuật mắt thành công, anh đã bất chấp tất cả để tìm ra ông ta.

Thấy người đối diện có vẻ mất bình tĩnh, Hàn Phong nhíu mày:

-Lâm Khắc Minh, ông ấy đã từng điều trị ẹ tôi! Nhưng giờ thì không.

Chàng trai có cảm giác cơ thể đang nóng lên, ý thức dần mất kiểm soát mà hung hăng lao tới túm lấy cổ áo Hàn Phong:

-Cậu chắc chắn phải biết ! Có người nhìn thấy cậu và ông ta gặp nhau cách đây hai ngày.

Bị tấn công bất ngờ, Hàn Phong nổi cáu, vung tay xô ngã kẻ xất xược :

-Anh có thấy mình quá vô lí không ? Tôi gặp ông ta và chuyện anh muốn gặp ông ta không hề liên quan!

Mái tóc nâu bết vào khuôn trán đẫm mồ hôi, chàng trai buôn thõng đôi tay, thân người không chút sức lực.

-Đình Hàn Phong ! Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác, tôi xin cậu hãy cho tôi biết bác sĩ Lâm Khắc Minh ở đâu…

Ánh mắt đen lãnh đạm xuất hiện vài tia khó hiểu.

Anh đã từng rất ngưỡng mộ người này! Những công trình tuyệt vời do anhta thiết kế, xây dựng luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tin, báo chí.

Chiếc đầu thông minh đã đưa công ty kiến trúc non nớt của mình vào giới kinh doanh chỉ ở tuổi hai mươi.

Con người xuất chúng ấy vì cớ gì mà kích động và bi lụy thế này.

Một ý nghĩ vừa vụt qua: “Biệt thự ánh sáng!”.

Đình Khiêm, ba của Đình Hàn Phong là một kiến trúc sư đại tài. Ông đã qua đời lúc anh chỉ mới 10 tuổi.

“Ánh sáng” căn biệt thự do chính ông thiết kế tặng vợ mình là một bảnvẽ tuyệt vời. Lối kiến trúc độc đáo, chất liệu xây dựng chủ yếu là loạikính trong suốt.

Đây là một công trình rất khó. Ngoài tài năng, người muốn xây dựng “Ánhsáng” cần hiểu được mục đích và ý nghĩa của căn biệt thự .

Không đon giản là căn biệt thự xa hoa, “Ánh sáng” là tất cả tình yêu mà Đình Khiêm dành cho vợ.

Ông muốn đem hết mọi màu sắc của cuộc sống vào nơi này vì tin rằng một ngày nào đó bà Đình sẽ nhìn thấy.

Để hoàn thành tâm nguyện của Đình Khiêm, Đình Hàn Phong đã mời nhiềukiến trúc sư lừng danh trên thế giới đến xây dựng.Nhưng không một aihiểu được ý tưởng của ba anh. Họ lắc đầu và tự nhận mình không đủ khảnăng.

Hàn Phong nhếch môi, sao anh không nghĩ đến người này sớm hơn chứ.Với tài năng của anh ta, có lẽ sẽ làm được.

-Được. Tôi sẽ tìm bác sĩ Lâm Khắc Minh cho anh. Đổi lại anh phải giúp tôi một việc.

Nét cười rạng rỡ rực lên dưới ánh mặt trời, thái độ bất lực mau chóng được rũ bỏ:

-Chỉ cần tìm được ông ta, cậu muốn gì tôi đều đồng ý.

Khép lại dòng hồi tưởng. Dáng người cao lớn nhã nhặn đi về phía bàn làm việc.

Ánh nhìn sắc bén lướt trên bản vẽ đang được lật mở.

Đúng là Đình Khiêm. Lối thiết kế độc đáo đòi hỏi nét sáng tạo, tỉ mỉ khiến anh khá đau đầu.

Hai năm miệt mài nghiên cứu, vừa tìm kiếm vật liệu phù hợp, vừa đi sâuvào ý tưởng của bản vẽ để hoàn thiện công trình.Bỏ qua nhiều hợp đồnglớn với mức lợi nhuận béo bở chỉ để tập trung vào “Ánh sáng”.

Thời hạn giao dịch đã kết thúc. Người đã tìm, nhà đã xây.

Nhưng mối liên quan giữa hai bên vẫn chưa kết thúc. Vì họ hiện nay đangcó cùng một mục tiêu: Tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ.

Không khó để kẻ Cáo già như anh nhận ra ngày nào đến trường em gái mình cũng bị bám đuôi.Đe dọa Hiệu trưởng Richard để vào lớp học đặc biệt. Xử lý sạch sẽ những ai động vào cô.

Anh cười thầm. Kẻ ngang ngược, vô cảm như cậu ta mà cũng thành ra thế này thì đúng là “thiên hạ đại loạn”.

Làm ra vẻ chán chường vô đối, bệnh nhân lại “tự kỷ” với chính mình:

-Hazz….đã tới lúc ông anh “già nua” này về hưu rồi ! Thôi thì giao lại sứ mệnh bảo vệ “thiên thần nhỏ” cho cậu ta vậy.

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

Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp khi nhìn vào khung ảnh nhỏ.

Nụ cười rực rỡ che lấp mọi thứ xung quanh, khuôn mặt thánh thiện vàthuần khiết đến động lòng. Dưới ánh nắng ban mai, chiếc váy trắng tungbay theo làn gió đem lại góc ảnh đầy cuốn hút.

Cố dứt mắt ra khỏi dáng người bé nhỏ, nhưng nhịp tim lại níu giữ nhữngxúc cảm mãnh liệt muốn rời đi. Hàn Phong khẽ cười, có lẽ gió lạnh đangbiến tính.

Quyền lực và trí tuệ giờ đây không còn khả năng khống chế bản thân anh.

Đôi chân mất kiểm soát mà bước theo dáng người quen thuộc ấy.

Bàn tay bất giác giơ lên để chạm vào làn tóc xoăn đen mượt mà.

Cánh môi đỏ xinh cứ hiện lên trước mắt anh, huyễn hoặc một cảm giác rất ngọt ngào.

Lẩn quẩn trong thứ xúc cảm gây say khiến Hàn Phong đánh mất lý trí. Cuối cùng trở thành cây bút chì màu trong bản vẽ của Hạ Anh Du.

Thật không thể xem thường con người này! Anh ta quá cao tay.

Dời mắt khỏi khung ảnh trước mặt, Hàn Phong ngã người vào ghế xoay,khuôn mặt trở về trạng thái mặc định.Lạnh băng không xúc cảm.

-Đã đến lúc mang em về bên tôi !

Những thắc mắc dần được tháo gỡ. Màn đêm liệu có qua đi, ánh sáng rồi sẽ trở lại ? Chỉ chờ vào bàn tay kì diệu của gió mà thôi.

## 13. Chương 13 : Kẻ Phá Đám…

ần này chết thật rồi ! Cái tên rắc rối ấy sao lại về lúc này chứ ?

Bầu trời cao trong vắt. Từng đám mây cuộn vào nhau như lớp kem xốp trắng mịn.

Khuôn mặt mê người đầy uy quyền, đôi chân thon dài vắt chéo. Tư thế dù lạnh lẽo nhưng cuốn hút một cách ma mị.

Đối mặt với con người đáng sợ này, vị bác sĩ có tuổi vô cùng e dè. Mặcdù chỉ đáng tuổi con trai ông nhưng mỗi câu nói của cậu ta không khácgì mệnh lệnh của đấng tối cao, khiến người khác chấp hành vô điều kiện.

Cũng vì lẽ đó mà Lâm Khắc Minh đã dốc hết sức chữa bệnh ẹ cậu. Phunhân của Đình Khiêm, một người phụ nữ mù lòa nhưng rất thuần hậu.

Sau thành công của ca phổ thuật mắt cho bà Đình , Hàn Phong đã giúp ông sang Mỹ,thực hiện mơ ước nghiên cứu của mình.

Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, vẻ kính cẩn như đối với bề trên :

- Cậu gọi tôi về có việc gì không, cậu Đình!

Hàn Phong lãnh đạm đứng thẳng người, hướng về phía chậu hướng dương nơicửa sổ. Đôi tay thon dài mơn trớn những cánh hoa vàng óng, ban tặngchúng cái nhìn dịu dàng chưa từng có:

-Giúp tôi chữa khỏi mắt ột người!

Câu nói có vẻ là nhờ vả nhưng thực chất là một mệnh lệnh, một trách nhiệm không thể thoái thác. Lâm Khắc Minh cúi đầu :

-Tôi sẽ làm hết khả năng của mình, thưa cậu.

Thu lại ánh mắt dịu dàng ban nãy, Hàn Phong xoay người về phía kẻ đối diện. Đuôi mắt cong lên cái nhìn sắc lạnh:

-Không phải hết khả năng mà là tất cả những gì ông có!

Cơn gió khô khốc chen qua kẽ hở của ô cửa.Cọ vào làn da nhăn nheo. Rát buốt!

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

Trên sân thượng. Thân người bé nhỏ đung đưa chiếc xích đu xinh xắn.

Nhịp nhịp đôi chân, mái đầu khẽ cúi xuống để tóc che đi khuôn mặt vô cùng bối rối.

Cánh môi hồng đáng yêu cứ lẩm bẩm :

-Cám ơn hay im lặng…..

-Im lặng.

-Cám ơn.

-Im lặng.

…………..

-Azzz…..phải làm sao đây ?

Từ ngày được Hàn Phong giúp đỡ. Vân Linh đã suy nghĩ rất nhiều.

Cô nhớ rất rõ thứ xúc cảm chạy trong cơ thể mình lúc ấy, vô thức gọi tên anh và ôm chầm lấy anh.

Những hành động đáng xấu hổ khiến cô ngượng đỏ cả mặt. Cô rất ghét tênbá đạo đó, ghét cách anh thị uy, ghét anh vô cớ hôn cô, ghét những câunói mang tính chiếm hữu…..

Nhưng cô không phủ nhận mình rất thích vị có may nhẹ nhàng, thích vòngtay ấm áp luôn che chắn cô , thích đôi môi đê mê chuyên quyền ấy…..

Cô phân vân với hai xúc cảm trái chiều, đôi khi biểu hiện rõ ràng củadấu hiệu “Say nắng”, đôi khi mơ hồ rồi lướt qua trong phút chốc.

Vân Linh muốn cảm ơn anh, muốn biết được những gì anh nói hôm ấy là thật:

“Hãy nhớ rằng ,Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!”

Khi quyết định chưa kịp đưa ra, lý trí cứng rắn đã bác bỏ tất cả: Chắc anh ta tốt bụng, tình cờ nhìn thấy và giúp đỡ cô gái yếu thế là mình.Vì anh ta thích bỡn cợt, trêu đùa.

Cuộc đấu tranh tư tưởng thế này đã diễn ra rất nhiều lần và bây giờ vẫntiếp diễn. Đó là lý do tại sao cô gái nhỏ cứ lẩm ba lẩm bẩm suốt cả buổi thế kia !

Rain đứng dựa lưng vào tường. Anh thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại của em gái.

Cô đã đánh mất bản thân mình quá lâu, khéo léo chui vào lớp vỏ bất cần,vô cảm. Vân Linh biết nổi giận, biết bối rối và hay “tự kỷ” của bây giờmới chính là em gái anh, là thiên thần bé nhỏ ngày nào.

Khẽ nở nụ cười lãng tử , Rain xoay người bước đi. Bỗng điện thoại đỗ chuông, số máy ngoại quốc rất lạ:

-Hạ Anh Du nghe đây !

Đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích, giọng nói cực baby văng vẳng vào tai Rain:

-Anh à ! Vợ yêu có khỏe không ? Em nhớ cô ấy chết mất !

Mặt Rain xám xịt rồi tái mét, khóe môi giật giật nỗi sợ hãi:

-Cậu đang ở đâu thế ?

Sớm biết được thái độ này, chàng trai tíu tít:

-Huuu…em vẫn đang ở Canada, cách Việt Nam cả vòng Trái Đất ấy !

Hơi thở nhẹ nhỏm vừa thoát ra, vài giọt mồ hôi sắp rơi may mắn được níulại. Nhưng tất cả đã có dịp thi nhau rơi xuống khi kẻ kia ma mãnh nóitiếp:

-Anh buồn sao Rain ? Đừng buồn ! Em sắp về rồi, em đang ở sân bay đây. Hehe. Bảo vợ yêu chuẩn bị đón em nhé…

Rain buôn thõng tay. Tiếng tút tút ngân dài vọng vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Lần này chết thật rồi ! Cái tên rắc rối ấy sao lại về lúc này chứ ?

Với tay vò lấy đám tóc nâu bù xù. Gương mặt lãng tử nhăn nhó đến mức rất khó coi:

-Một Đình Hàn Phong là quá đủ, thêm tên này nữa mình đúng là tiêu thật rồi !

Cảnh tượng “hãi hùng” của buổi “chia ly” ào về khiến Rain rùng mình.

Cậu nhóc 10 tuổi cực dễ thương, chiếc mũ lưỡi trai quay ra sau rất cátính. Đôi môi đỏ mọng không ngừng la hét, nước mắt nước mũi lấm lem cảkhuôn mặt.

Một tay nắm chặt cô bé cũng trạc tuổi, tay còn lại bị một người phụ nữ quý phái lôi đi.

-Mẹ à, con không muốn đi. Hức hức. Con muốn ở lại với vợ bé nhỏ….con không đi đâu.

Tuy tội nghiệp con trai nhưng vì tương lai sau này , bà đành cố hết sứckéo cậu đi. Đứa trẻ thông mình này cần điều kiện phát triển và Canada sẽ làm được điều đó.

Bàn tay nhỏ bé gần như bật máu làm người mẹ đau xót. Bà buông tay con ra, dịu giọng:

-Nghe lời mẹ nhé! Chúng ta sẽ trở về mau thôi, con sẽ được gặp lại vợ bé nhỏ. Mẹ hứa đó.

Đôi mắt đầy nước hướng về cô bé xinh xắn. Rồi nhanh chóng xoay sang người bên cạnh:

-Rain à ? Khi em về Vân Linh sẽ là vợ bé nhỏ của em chứ ?

Rain chỉ biết mỉm cười. Con nít gì mà mới chín mười tuổi đầu đã đòi có vợ.

Dù hai gia đình là bạn thân của nhau, dù thằng nhóc này có vẻ rất thíchem gái mình ,nhưng lời hứa này nếu nói ra sẽ rút lại được chứ.

Mười lăm tuổi vẫn còn quá non nớt để Rain suy nghĩ như thế, nhưng ai bảo cậu già trước tuổi làm gì.

Thấy ông anh đang là “niềm tin” duy nhất của mình im lặng, vẻ không đồng ý. Cậu nhóc lại khóc thét.

Rain hốt hoảng, sức công phá của tiếng hét thật ghê gớm! Đành lừa trẻ con một lần vậy.

Gật đầu đầy chắc chắn, Rain cười méo xệ :

-Ừ…sau này Vân Linh sẽ là…là vợ bé nhỏ của em.

Tiếng kim loại va chạm nhau nghe choang choang. Có lẽ là mấy sợi thần kinh thép trong đầu anh đang rất căng,Rain cắn môi:

- Kẻ phá đám này sao lại xuất hiện lúc này chứ ? Em gái à. Em hại chết anh rồi !

## 14. Chương 14 : Sunshine !

Bao nỗi nhớ mong cứ thế kéo dài, thứ xúc cảm bé nhỏ lớn dần theo tháng năm và cư nhiên trở thành tình yêu.

Sân bay đông nghẹt người.

Bịn rịn những cái nắm tay, giọt nước mắt ly biệt. Vài cái ôm thắm thiếttrao nhau, dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ của những cuộc hội ngộ.

Tất cả làm không khí sánh đặc, cô đọng thứ xúc cảm khó tả.

Thân người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ánh nhìn lãng tử sẵn sàng “hạ gục” những trái tim bé nhỏ.

Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên chợt vang lên, thức tỉnh kẻ đang “mê sản” giữa ban ngày:

“Chuyến bay Canada-Việt Nam đã hạ cánh….Xin thông báo Chuyến bay Canada-Việt Nam đã hạ cánh..”

Rain đảo mắt tìm kiếm, đôi tay thong dong cho vào túi quần.

Phía xa bỗng trở nên ồn ào. Tiếng nhịp tim va vào nhau nghe thình thịch, vài cô gái bất động hướng ánh nhìn về vật thể đang bị vây kín.

Đám đông dần tản ra, chừa lại lối đi có phần eo hẹp cho vật thể lạ vừa nãy.

Dáng người cao cao hiện ra ngày càng rõ trước mắt Rain. Chỉ thấy thứ ánh sáng lấp lánh từ chiếc khuyên bạc ở vành tai. Mái tóc đen đậm chất Việt Nam không thể làm mờ gương mặt Tây chính hiệu.

Đôi mắt nâu ấm áp thu hút mọi điểm nhìn, chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc làm bật lên làn da trắng đến lóa mắt.

Nụ cười cực dễ thương khẽ nở trên cánh môi quyến rũ:

-Anh à !

Rain ngẩn người “ Cậu ta gọi mình sao?”.

Ý thức được người kia đang lại gần , Rain cố lục tung hình ảnh cậu chàng trong danh sách những người anh quen biết.

Dòng chữ “ERROR” nhấp nháy trong đầu báo hiệu tình trạng “ thông tin không xác nhận”. Rain nhíu mày nghi ngại:

-Chúng ta quen nhau sao ?

Tiếng cười khanh khách vang lên, chàng trai nhè nhẹ nghiêng đầu, lém lỉnh :

-Haha…em thay đổi nhiều lắm à ? Chắc đẹp trai hơn trước thì phải! Nhưng Rain ơi ! Mau về nhà thôi, em muốn gặp vợ yêu lắm rồi này.

Luồn điện phóng loạn xạ trong mắt Rain. Xâu chuỗi những gì vừa diễn ra : “Rain ơi”, “Vợ yêu”, “về nhà”.

Cơ mặt thư thả thường ngày chợt căng cứng:

-Dương….Dương Thiên Bảo!

Thấy vẻ mặt không thể bất ngờ hơn của ông anh tinh quái. Thiên Bảo phấnkhởi đi nhanh về phía cửa, bỏ lại con người đang đứng với những thắc mắc chồng chất lên nhau.

Chiếc Vovol lướt êm trên con đường vắng gió, Rain quay sang kẻ đang thừ người bên cạnh:

-Này! Tại sao cậu trở về ? Chẳng phải cô Dương không cho cậu về à ?

Khuôn mặt tinh nghịch có vẻ trầm xuống, giọng nói đều đều:

-Em đã hoàn thành những gì mẹ yêu cầu. Đạt được mọi thứ với kết quả hoàn hảo. Và bây giờ không còn gì ngăn được Thiên Bảo này về bên cô ấy !

Ánh mắt nâu lóe lên niềm hạnh phúc sặc sỡ sắc màu.

Bảy năm là quá đủ cho cuộc sống thiếu thốn ánh sáng. Từ ngày rời VânLinh, cậu nhóc mười tuổi như cái xác vô hồn. Lao đầu vào học và máy mócvận hành cuộc sống.

Mỗi lúc chợp mắt, hình ảnh cô bé có đôi mắt to trong veo lại hiện lên.Khuôn miệng xinh xắn không ngừng gọi cậu : “ Bảo Bảo à! Chúng ta xây lâu đài cát nhé !”, “ Vân Linh không thèm chơi với cậu nữa, Bảo Bảo ngốc”.

Bao nỗi nhớ mong cứ thế kéo dài, thứ xúc cảm bé nhỏ lớn dần theo tháng năm và cư nhiên trở thành tình yêu.

Cậu nhóc ngốc nghếch nay đã trưởng thành. Dù khuôn mặt dễ thương đến mê hoặc ấy chưa bao giờ đổi thay, dù tính tình trẻ con vẫn đáng yêu nhưngày nào. Nhưng có một thứ đã thay đổi!

Đó là tình cảm của cậu dành cho Vân Linh. Nó đủ lớn để dìm chết cậutrong nỗi nhớ nhung, vô hình cắt vào tim cậu những vết cắt có hình thùkỳ dị.

Tất cả mang Thiên Bảo trở về, gieo rắc niềm hy vọng vào tâm hồn trẻ dại.

Rain nhếch môi.Tên nhóc này đã lớn thật rồi!

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính ô tô, rọi vào khuôn má thiên thần của chàng trai ấy.

Nụ cười răng khểnh cực duyên cuốn bay những phân tử khí, nhường chỗ chothứ màu sắc ngọt ngào : “ Chờ nhé vợ bé nhỏ, anh sẽ mang cho em ánh sáng ấm áp nhất !”.

Góc vẽ rõ nét những gam màu tương phản.Màu đen lãnh đạm và vô hồn của gió lạnh.Màu vàng nồng ấm và rực rỡ của mặt trời.

Sắc màu nào sẽ nổi bật trên bức vẽ ? Hãy nhắm mắt lại và nhìn chúng bằng trái tim như cô gái ấy.

## 15. Chương 15 : Tương Phản !

Hai thái cực đối đầu và nhanh chóng tuyên chiến. Gió lạnh hay mặt trời sẽ chiến thắng ?

Vệt nắng trải dài, ngoằn ngoèo trên nền trời trong vắt. Không khí trở nên tinh khiết và thanh sạch lạ thường.

Richard vẫn yên ắng như mọi ngày. Không ồn ào, không gấp gáp.

Guồng quay đều đều của những tiết học, những bài giảng cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt.

Nhưng tất cả chỉ là một lớp ngụy trang, một màn sương được ai đó khéo léo giăng mắc.

Sau sự tĩnh lặng đáng sợ, từng đợt sóng ngầm vẫn âm thầm khuấy động thế giới nội tâm của tất cả các học viên ở Richard.

Cuộc nói chuyện không mấy thoải mái, âm giọng thoát ra khó khăn và vô cùng dè dặt:

-Đình Hàn Phong đang học ở lớp “đặc biệt” !

Vài ánh nhìn sửng sốt, nghi ngờ hướng về kẻ vừa phát ngôn:

-Không thể được ! Anh ấy là ai mà học ở cái lớp đó chứ, chỉ có những đứa khuyết tật như Hạ….

-Xuỵt !

Đôi tay nhanh chóng đưa lên, bịt chặt cái tên sắp được nói ra. Nét hoang mang lẫn khuất trong đôi mắt :

-Đừng nói là tôi không nhắc nhở. Đình Hàn Phong đã đưa ra cảnh báo, động vào cô ta đồng nghĩa với…..

Câu nói bỏ lửng được thay thế bằng hành động, kẻ buôn chuyện giơ tay xoẹt ngang cổ mình, chiếc lưỡi thè ra trông đáng sợ.

Cố sức chen vào tin tức chấn động này. Cô bạn có cặp mắt kính to đùng lên tiếng:

-Nghe đồn chị hai Ngọc Chi mất tích. Mà ngay hôm trước chị ta bắt nạt Hạ Vân Linh. Không lẽ có liên quan tới Đình Hàn Phong ?

Nhận đuợc cái gật đầu đồng tình của những người xung quanh, cô bạn im bặt.

Thì ra là vậy! Gần đây học viên Richard ngày càng tránh xa con nhỏ mù đó . Là vì có anh bảo vệ.

Ánh mắt không cam tâm được che giấu kỹ lưỡng dưới cặp kính, đôi môi nứtnẻ mím chặt: “ Đình Hàn Phong không thể thuộc về bất kì ai ngoài mình!”.

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

-Anh à ! Nhanh đi em muốn gặp vợ yêu lắm rồi đấy.

Rain hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày. Thật không chịu nổi với con người này mà! Có cần nóng lòng thế không ?

Suốt quãng đường, sắc mặc Thiên Bảo thay đổi liên tục. Đôi lúc trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, khi lại nhảy chồm lên giục anh chạy nhanh hơn.

Cậu ta không mệt nhưng Rain sớm đã tai ù , mắt hoa với những hành động thái quá này.

-Vân Linh bây giờ đang ở trường. Cậu về nhà trước rồi tối hẳn

sang gặp nó.

Không đợi Rain nói thêm, Thiên Bảo đã hí hửng:

-Vậy thì đến trường thôi, em cũng rất muốn biết trường học của cô ấy thế nào!

Đoàng! Đoàng! Có tiếng súng hướng vào Rain mà kích đạn.

-Không được! Tuyệt đối không được!

Rain kêu lên thảng thốt. Bây giờ cậu ta đến trường khác nào châm ngòicho “Thế chiến thứ III”. Hai kẻ này mà đụng độ, người thiệt thòi khôngai khác ngoài em gái anh.

Thấy Rain phản đối quyết liệt, Thiên Bảo tức giận đòi dừng xe.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Rain hừmũi, cười thầm: “ Đã vậy thì anh cho cậu đi bộ, xem cậu gặp Vân Linhbằng cách nào”.

Nhưng ngay sau đó, anh đã phải đút kết ình một kinh nghiệm để đời : “ Đừng quá xem thường đối thủ!”

Hậm hực đá bay hòn sỏi dưới chân, Rain ấm ức nhìn theo bóng chiếc Vovolcủa mình khuất dần. Tên nhóc ranh đáng ghét, dám dùng bạo lực ép anhxuống xe:

-Dương Thiên Bảo ! Cậu bị trừ một điểm .

Học viện Richard hiện ra đồ sộ trước mắt. Thiên Bảo nhếch môi : “ Trường của vợ yêu cũng tuyệt đấy chứ!”.

Chiếc Vovol sang trọng đỗ xịch trước cổng trường. Cánh cửa bật mở thu hút mọi ánh nhìn.

Dáng người cao lớn bước ra, vẻ thư sinh hút hồn. Gương mặt bừng sángche lấp ánh mắt trời rạng rỡ, góc cạnh hiện lên nét tinh nghịch nhưng ấm áp lạ kỳ.

Nở nụ cười răng khểnh cực duyên, giọng nói cất lên hết sức nhẹ nhàng :

-Bạn ình hỏi, Hạ Vân Linh học ở lớp nào vậy ?

Không thấy gì ngoài cánh môi nhếch lên rất quyến rũ, kẻ đối diện trả lời như bị thôi miên:

-Lớp học đặc biệt ! Đi thẳng, rẽ trái.

Bỏ qua thái độ đờ đẫn của con người bé nhỏ, Thiên Bảo cám ơn rồi nhanh chân rời đi.

Đôi chân thon dài chợt dừng lại, mắt hướng về chiếc bảng phía cửa lớp.

Đúng là đặc biệt! Lớp học này như tách khỏi thế giớ bên ngoài, độc lập đến trơ trọi. Một căn phòng yên ắng và đơn giản.

Trên bậu cửa vài chậu tường vi được đặt nghiêng nghiêng, cánh hoa rũ xuống.

Nhẹ nhàng bước đến cửa lớp, Thiên Bảo đưa mắt tìm kiếm.

Ngay lập tức đôi mắt nâu sững lại, ngây dại nhìn vào thân người bé nhỏ trước mặt.

Mái tóc xoăn xõa dài ôm lấy bờ vai thanh mảnh. Hàng mi cong khẽ khép lại, cánh môi hồng ngọt ngào mím vào nhau.

Thiên Bảo ngừng thở, các mạch máu co thắt chèn ép dòng chất lỏng này chảy về tim.

Là cô ấy, “vợ bé nhỏ” của cậu, thiên thần với đôi cánh trắng vỗ về cậu trong mỗi giấc mơ.

Tám năm để con tim rung lên nhịp đập vì Hạ Vân Linh và cũng ngần ấy năm Dương Thiên Bảo chờ mong có được khoảnh khắc này.

Cô ở ngay trước mắt cậu, rất gần để chạm đến niềm mơ ước nhỏ bé kia.Nhưng cơ thể cậu giờ đây lại bất động, muốn bước đến ôm cô vào lòng,muốn chiếm lấy đôi môi thuần khiết ấy sao lại khó khăn đến vậy.

Vân Linh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hé mở. Mùi oải hương vừa xa lạ nhưng rất đỗi thân quen cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đôi mày đẹp nhíu lại:

-Ai thế ?

Giọng nói trong veo, thanh khiết như làn suối vừa cất lên thì hương vị nồng đậm ấy bất chợt đổ ập tới, khiến Vân Linh đờ người.

Siết chặt vòng tay đầy nhớ thương, vùi mặt vào làn tóc mềm mượt để tham lam hít hà mùi thơm dịu ngọt.

-Vợ yêu à ! Anh rất nhớ em.

Đôi tay đưa lên định kháng cự bỗng chốc khựng lại. Giọng nói quen thuộcmang về một chuỗi những hình ảnh trong miền kí ức xa xôi.

Cậu bé phụng phịu đôi má hết sức dễ thương. Chu chu chiếc môi làm nũng với cô bé mặc váy hồng:

-Vợ bé nhỏ ! Rain ăn hiếp anh, anh ấy bảo không cho em chơi với anh.

Cô bé phì cười, đưa đôi tay bé nhỏ vỗ vào khuôn má đỏ lên vì tức giận :

-Bảo Bảo ngoan ! Em sẽ về mách mẹ, để mẹ đánh đòn Rain . Hì hì Khi đó chúng ta lại được chơi với nhau.

Đôi mắt nâu sáng rực, vội vã lau đi những giọt nước còn đọng lại trênkhóe mi, nắm chặt bàn tay của cô bé và mỉm cười thật tươi :

-Vân Linh ! Sau này Bảo Bảo lớn, em làm vợ anh nhé ?

Cô bé vùng vằn, vừa chạy vừa quay ra sau trêu :

-Xí! Ai thèm ! hihi.

-Vợ yêu ! Đứng lại đó. Anh mà bắt được, em chết chắc.

Khoảng vườn xanh mát vang lên những tiếng cười giòn tan. Hai chiếc bóng bé xinh rong đuổi nhau nhạt dần, nhạt dần.

Mùi oải hương quanh quẩn tỏa ra đưa Vân Linh về thực tại. Cánh môi mềm mại khẽ mấp máy, âm vực nghẹn ngào vang lên:

-Bảo Bảo….

Thiên Bảo bất động. Niềm hạnh phúc len lõi trong từng thớ thịt. Cô ấy vẫn còn nhớ cậu, vợ bé nhỏ chưa bao giờ quên cậu !

Đôi mắt nâu thoáng trầm xuống, ngập tràn những xót xa, đau khổ.

-Vợ bé nhỏ, anh xin lỗi ! Bảo Bảo xin lỗi vì không ở cạnh em, không thểgiữ được đôi mắt sáng trong này. Anh ước người không nhìn thấy là anh,là anh……

Nắng âm thầm xuyên qua ô cửa, rọi vào những giọt nước mặn đắng trên khóe mi. Nỗi đau đớn không ngừng dày xéo, xoáy vào tim Thiên Bảo từng vếthằn sâu khoắm.

Ai nói con trai không được khóc! Thiên Bảo không yếu đuối mà cậu đã quámạnh mẽ. Gồng mình chống chọi với nhớ thương suốt tám năm trời, tháchthức với những ảo ảnh về bóng dáng bé nhỏ.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổ sụp. Dòng chảy yếu đuối đang ngự trị, lấn chiếm sức kháng cự mạnh mẽ ấy.

Cậu đã khóc, mặc kệ thứ chất lỏng đắng cay đang lăn dài, thấm tháp rồi ăn dần vào tâm hồn bị mòn rỉ.

Thiên Bảo bất chấp tất cả, chỉ xin một lần được mềm yếu trước người con gái cậu yêu thương dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tiếng đồng hồ gõ từng nhịp êm êm, lớp học tĩnh lặng để khung cảnh thật ngọt ngào tiếp diễn.

Ánh mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn vào những gì trước mắt. Những tia đỏ vằn lên đáng sợ. Bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh hiện rõ.

Nhanh chóng tiến về phía trước, thô bạo xốc ngược chiếc áo trắng rất ngứa mắt.

Chưa để đối phương định hình chuyện xảy ra, nấm đấm đầy phẫn nộ đã giáng xuống không thương tiếc.

Vân Linh bàng hoàng. Vì quá vui mừng khi gặp lại Thiên Bảo mà cô quênmất kẻ bá đạo kia. Có lẽ anh ta đã chứng kiến tất cả, từ cái ôm thắmthiết đến những câu nói sặc mùi ngọt ngào của hai người.

Hàn Phong đã nổi điên, lao vào Thiên Bảo đánh tới tấp. Tên nhóc con chưa vắt sạch mũi này từ đâu chui ra mà cư nhiên ôm Vân Linh trước mặt anhchứ, lại còn khóc lóc, tình tứ như đang yêu nhau.

Dù cố gắng kiềm chế , nhưng cơn giận này anh không thể nuốt trôi. Động vào người của anh thực sự kẻ này không muốn sống.

Thiên Bảo bất lực, không thể chống đỡ những cú ra đòn như lấy mạng, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với anh ta chứ ?

Tiếng binh bốp khuấy động căn phòng vốn yên lặng. Cái rên đau đớn, tiếng hự hự của kẻ chịu đòn khiến Vân Linh sợ hãi.

Đầu óc nhanh nhạy sớm đã đoán biết chuyện gì đang xảy ra, cô gái nhỏ vội vã hét to:

-Thiên Bảo ! Hàn Phong! Dừng tay.

Đôi chân giơ lên chuẩn bị bồi vào thân người đã quằn quại trên nền đất bỗng khựng lại, đôi mắt đen láy ngập tia lãnh khốc.

Thiên Bảo ôm bụng đau đớn. Chán ghét đưa tay quệt lấy vết máu trên miệng :

-Khốn kiếp ! Tôi có thù gì với anh ?

Bị đánh bất ngờ mà không kịp phản kháng, Thiên Bảo tức giận quát vào mặt kẻ kia.

Đôi môi hoàn hảo nhếch lên rất khẽ, giọng nói không xúc cảm muốn đấm thủng khuôn mặt đáng ghét :

-Cách xa Hạ Vân Linh trong bán kính 10 mét!

Cơn gió rét buốt ập vào khoảng không đầy căng thẳng.

Mùi chết chóc thoát ra từ thân người cao lớn. Chiếc áo đen nhuốm vị lạnh rùng rợn, hương cỏ may phả ra như thứ axit bào mòn tất cả.

Khuôn mặt thư sinh cũng dần đanh lại.Đôi mắt nâu bùng lên ngọn lửa đỏrực, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ, kể cả tảng băng ngàn năm trước mặt.

Vị oải hương lẫn vào cỏ may, ngột ngạt.

Hai thái cực đối đầu và nhanh chóng tuyên chiến. Gió lạnh hay mặt trời sẽ chiến thắng ?

Trận đấu kịch tính và cam go chính thức bắt đầu.

## 16. Chương 16 : Mưa Cũng Thật Đáng Yêu !

Rào. Rào. Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, xua tan cái nóng khắc nghiệt, xoa dịu những giận dỗi, xóa sạch mọi hoài nghi.

Khi cục diện “cuộc chiến” ở Richard vẫn chưa dàn xếp, thì tại một nơi khác tình hình chiến sự lại bắt đầu!

Xa lộ vắng tanh, cái nắng chói chang đổ lên thân người cao lớn.

Rain bực bội đưa tay quệt lấy giọt mồ hôi vừa đổ xuống. Chết tiệt ! Anh phải đi bộ về nhà dưới “cơn lửa” gay gắt này sao ?

Thế là hình ảnh hiếm hoi xuất hiện trên con đường không một bóng người.Chàng trai lịch lãm thong dong sải từng bước dài, mái tóc nâu bị gióđánh tung trông quyến rũ.

Ánh nhìn bất cam hằn lên sự bực tức, Hạ Anh Du đường đường phong độ cũng có ngày thảm hại thế này!

-Mưa rơi nhẹ rơi tí ta tí tách ta tí tách…la ….la.

Tiếng hát trong veo vút lên khiến Rain ngẩn người. Tên dở hơi nào lạivui vẻ đến mức trời nắng như thiêu đốt mà lại hát về mưa chứ, mà còn vào lúc tâm trạng anh đang rất rất không tốt.

Máu chiến nổi lên, đã vậy thì cho hắn một trận xem như xả cơn tức lúc nãy.

Rain quay phắt người, đôi mắt nheo lại bỗng chốc mở to, mồm há ra rất mất hình tượng.

Không hề phát hiện sự tồn tại của ai kia, cô gái nhỏ vẫn đều đều đạp xe, đôi môi đỏ xinh vô tư “hét”:

-Và em sao hồn nhiên ! Xinh như nàng tiên ! Cho bao chàng trai ngẩn ngơ thẩn thờ xin làm quen.

Ừ thì hồn nhiên đấy nếu không nói là hơi điên. Cũng rất xinh nhưng “xinh không đúng lúc”!Và điều quan trọng là đã có một chàng trai ngẩn ngơ,thẩn thơ bên lề đường.

Sau vài phút đứng hình Rain lao như bay, mục tiêu hướng đến là cô gái nhỏ.

Bị phục kích bất ngờ, Nhã Nhi không kịp trở tay, cả người và xe ngã nhào xuống đường. Đôi mắt ngây thơ đã long lên sòng sọc, ngẩng cao đầu đểnhận diện kẻ gây chiến.

Khuôn mặt đáng ghét phóng to hết cỡ , nụ cười nửa miệng cực gian xảo đang lờn vờn trước mắt Nhã Nhi.

Khói từ tai bốc ra nghi ngút, tiếng “tu tu” báo hiệu bộ máy “hủy diệt” được kích hoạt :

-Yaaa. Hạ Anh Du ! Anh đúng là sao chổi, vô duyên vô cớ từ đâu chui ra,làm tôi thành ra thế này ! Grừ rừ…. tôi thề, hôm nay không giết chết anh tôi không phải là Cao Nhã Nhi !

Thân người nhỏ bé hùng hổ lao tới, đầu tóc rối bù, bộ đồng phục nhăn nhúm chẳng khác dân đàn chị.

Giở hết các chiêu từ cào cấu, cắn xé đến đấm đá loạn xạ, Nhã Nhi mặc kệ kẻ kia đang kêu la thất thanh.

-AAA…Này nhóc dừng tay, dừng tay !

Cơn rát buốt toàn thân khiến Rain phản công, ra sức giữ chặc cánh tayđang không ngừng “hành hung” của cô gái nhỏ. Không ngờ cô nhóc này nổigiận kinh khủng như thế, từ nay anh không dại mà động vào nữa.

Dù cánh tay đang bị kiềm cứng nhưng đôi chân vẫn cứ nhằm phía trước mà đá, mà đạp. Đã thế còn luôn miệng mắng \*\*\*\* :

-Đi chết đi sao chổi, tôi xem anh còn dám động vào tôi nữa không….Azzz.

Cơn nắng nóng chưa hề hạ nhiệt. Không gian yên tĩnh ban nãy bị phá vỡ bởi trận chiến nảy lửa.

Hai con người đang ra sức giằng co rất dữ dội, chàng trai cao lớn có vẻchịu đựng khổ sở còn cô gái nhỏ nhắn lại hăng say ra đòn.

Sau khi trả được thù, Nhã Nhi chống tay thở hồng hộc, khuôn má đỏ lên khiến Rain bật cười :

-Đủ chưa ! Bây giờ thì cho tôi biết, tại sao nhóc lại ở đây ?

Đôi môi đẹp mím chặt. Ánh mắt láo liên bắt đầu che đậy những âm mưu.

Thật ra Nhã Nhi đã cúp học, cô không phải học sinh cá biệt nhưng cũngchẳng ngoan hiền gì cho cam. Tại sao phải nhốt mình trong cái đống chữnghĩa nhàm chán kia mà không đi chơi chứ.

Khó khăn lắm mới trốn được ông giám thị hói đầu. Ai dè tránh tà lại gặp sao chổi. Nghĩ đến cảnh Hạ Anh Di sẽ túm cô về trường rồi bảo Hiệutrưởng kỷ luật mình ,Nhã Nhi khóc thầm:

“Tên này quen rất thân với Hiệu trưởng, lần này mình dại dột quá!”.

Nghĩ thế nhưng cô vẫn gắng hếch mặt, đâm lao thì phóng theo luôn cho chắc :

-À…tôi..tôi. Mà liên quan gì đến anh. Du công tử không cần bận tâm đâu, lo cho anh trước đi.

Nhìn Rain chằm chằm từ trên xuống dưới, Nhã Nhi bắt đầu bày ra bộ mặt láu cá hết mức có thể:

-Ha ha. Chắc là bị cô nào đá rồi! Thất tình nên đến nơi vắng vẻ này đểâm thầm “kết liễu” đời mình chứ gì ? Thôi nể tình anh là anh trai củabạn thân tôi, nên tôi khuyên anh việc gì cũng phải nghĩ cho thông.

Rain xám mặt. Cô gái này miệng lưỡi đúng là chanh chua, đá xoáy người khác chuyên nghiệp hơn cả anh.

Nhưng anh là ai chứ, Hạ Anh Du tài ba đã sớm đoán được cô bỏ học đichơi rồi. Muốn hạ đo ván anh ư, cô vẫn còn non kém lắm cô bé ạ:

-Vậy thì cảm ơn lòng tốt của nhóc nhé ! Bây giờ tâm trạng tôi quả làkhông tốt, tôi đang nghĩ mình có nên đến tìm Hiệu trưởng Riachard để tâm sự không ? Ông ấy chắc sẽ có cách giúp tôi đấy!

Mặt Nhã Nhi méo xệ, anh ta đúng là “Cáo già”, “Hồ ly ngàn năm” có vẻngoài hại người, đã nhìn thấu những toan tính của cô. Nhưng chuyến đichơi này, cô quyết không từ bỏ.

Thoáng thấy nét lưỡng lự trên gương mặt trắng hồng, Rain cười thầm. Anh đã bắn trúng tim đen của cô nhóc rồi.

-Vậy bây giờ, anh muốn gì ?

“Cùng là kẻ khôn ngoan, tốt hơn hết nên cho nhau một cơ hội. Anh nắmđược tẩy của tôi nhưng chắc chắn anh có điều kiện. Vậy thì ngại gì màchúng ta không trao đổi.” Nhã Nhi tự tán dương suy nghĩ thấu đáo củamình mà không biết cái giá sắp trả thật quá đắt đỏ.

Cá đã cắn câu, Rain liếc nhìn chiếc xe đạp nằm dưới chân. Ánh mắt sáng lên tia gian xảo:

-Chở tôi về !

“Nơi ngõ cùng hẻm vắng này một bóng người cũng chẳng có. Để về nhà chỉcòn cách cuối cùng này thôi, ai bảo nhóc tự sa vào bẫy làm gì.” Bày rabộ mặt đắc thắng vô đối, Rain vênh váo ra lệnh cho Nhã Nhi.

Cô gái nhỏ nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp phun trào.

Cuối cùng Nhã Nhi cũng chấp nhận, khom người dựng lại xe. Mắt căm phẫn nhìn Rain như muốn ăn tươi nuốt sống :

-Vì mục đích “đi chơi” cao cả! Tôi sẽ nhịn anh lần này. Nhưng bây giờ anh phải chở tôi !

Mặt Rain biến sắc, cánh tay đưa lên mái đầu rối bù gãi gãi :

-Hì hì, tôi…tôi không biết đi xe đạp !

Nhã Nhi nắm chặt tay, đôi mắt to tròn đã đỏ ngầu. Ngẩng mặt lên nhìn Rain, giọng Nhã Nhi run run có vẻ rất kiềm chế :

-Hạ Anh Du xem như hôm nay tôi xui xẻo gặp phải sao chổi như anh !

Trận chiến kết thúc trong sự thỏa hiệp không mấy êm đẹp.

Thân người bé nhỏ gồng mình, cố hết sức để chở vật thể có tải trọng to lớn phía sau. Trong lòng không ngừng mắng nhiếc, rủa xả.

Rain cười ha hả, cơn bực tức đã cuốn phăng theo những trận cãi nhau, nhường chỗ cho những niềm vui thật giản dị.

Từng vòng quay đều đều của bánh xe đang vận động, hàng cây bên đường như chạy ngược. Im ắng và bình yên.

Chất giọng trầm ấm vang lên khe khẽ phá vỡ không khí có phần nặng nề:

-Nhã Nhi, chuyện của bạn nhóc, thực sự tôi không cố ý. Tôi không ngờ vì lời từ chối đó mà cô ấy thành ra thế !

Xe bỗng chạy chậm hơn, từng nhịp đạp không còn khó nhọc, thong thả như một cuộc dạo chơi.

Nhã Nhi mỉm cười, mắt thấp thoáng nét ấm áp. Thái độ chân thành này côchưa từng thấy qua. Con người cao ngạo, đào hoa như Hạ Anh Du cũng đểtâm tới những chuyện này ư?

Có lẽ cô đã quá vội vàng khi đinh ninh mọi chuyện đều do anh ta, sự phẫn nộ nhất thời đã khiến cô rối trí. Cô từng chán ghét anh, từng khinh bỉtên công tử trăng hoa như anh.

Nhưng Nhã Nhi chưa bao giờ thấy được người anh trai hết lòng vì em gái, không tìm ra những chân thành và nồng ấm của anh.

Thấy cô im lặng, Rain lo sợ cô lại nghĩ mình biện bạch. Anh biết cô ghét mình, biết cô tổn thương khi nhìn bạn mình như thế.

Nhưng đó là sự thật, anh không muốn vì hiểu lầm này mà họ cứ đấu khẩu, mãi xem nhau như kẻ thù:

-Tôi nói thật đấy! Nhóc có quyền không tin. Nhưng Hạ Anh Du này chưa hề giải thích với ai về những việc tôi đã làm.

Giọng nói trầm trầm vẫn vang lên rất rõ nhưng thanh âm của nhịp tim hỗnloạn đang dần lấn áp. Đôi má trắng xinh bỗng chốc đỏ lên, mái tóc lòaxoa che đi gương mặt đang bối rối.

Rào. Rào. Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, xua tan cái nóng khắc nghiệt, xoa dịu những giận dỗi, xóa sạch mọi hoài nghi.

Nhã Nhi tăng tốc, nhịp đạp trở nên hối hả. Trong màn mưa, nụ cười thật tươi lóe sáng :

-Mưa cũng đáng yêu đấy chứ !

Rain nghiêng đầu, giọng nói lảnh lót thường ngày bị tiếng mưa làm ù đi:

-Nhóc nói gì ? Tôi nghe không rõ !

Nhã Nhi mím môi, cũng may anh ta không nghe:

-Tôi bảo mưa rồi, chúng ta mau về thôi!

Có những nụ cười là định mệnh ,những hiểu lầm thật rắc rối.

Nhưng nếu chúng ta kiên trì tháo gỡ thì sau hiểu lầm chính là nụ cười trong sáng ấy!

## 17. Chương 17 : Tôi Yêu Em !

Cô muốn biết tại sao vậy thì anh sẽ cho cô biết. Đôi mắt không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng trái tim cô có thể cảm nhận tất cả.

Trên dãy hành lang vắng, Giáo sư Ngô bước từng bước nặng nề.

Không biết nghĩ gì mà Hiệu trưởng Richard bắt ông dạy ở cái lớp quái quỷ đó. Vốn dĩ ban đầu ông rất hài lòng. Lớp có duy nhất một học viên. Côbé tuy ít nói, thờ ơ nhưng khả năng tư duy rất tốt, thuộc dạng ngườithông minh hiếm gặp.

Nhưng từ khi con người ấy xuất hiện ở lớp học đặc biệt, áp lực bỗng dưng dồn về đến ngạt thở.

Cậu ta không phải người bình thường mà là một ác ma. Sở hữu bộ óc thiên tài , Đình Hàn Phong chỉ việc đưa tay và thao túng mọi thứ ở Riachard.

Hai năm trước mọi người đua nhau giành giật cậu con trai 18 tuổi đầy tài năng. Bởi lẻ số ngày đến trường của cậu ta chỉ bằng một phần mười những thành tích mà cậu đạt được.

Thế nên việc Đình Hàn Phong có mặt ở Richard sẽ là một hiện tượng. Người ta chỉ biết cậu như một sự tồn tại tuyệt vời và không ai dám thể hiệnthái độ quá khích, vì họ hiểu rất rõ bản chất của Gió lạnh.

Nhưng giờ đây, điều mà vị Giáo sư già phải chịu đựng thật sự khó có thểhình dung. Con người ấy trở về với quyền lực vô hạn, là người thừa kếduy nhất của nhà họ Đình.

Tất nhiên Đình Hàn Phong không coi ai ra gì, sẵn sàng đá văng kẻ ngáng đường, mang đến sức hủy diệt đáng sợ.

Không thể tin được con người như thế lại muốn vào lớp học đặc biệt, im lặng lắng nghe những bài giảng tẻ nhạt.

Dù lớn hơn cậu ta rất nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm dày dặn không đủ đểkhống chế nổi sợ hãi trong lòng ông. Dáng người cao lớn dửng dưng thoátra luồn khí lạnh lẽo, lãnh đạm khiến người khác chỉ nhìn đã run rẩy.

Vì thế vị giáo sư già không nghi ngờ khi khẳng định ánh mắt ấm áp màcậu hướng về cô trò nhỏ bị ông vô tình bắt gặp, chỉ là ảo giác.

Vài giọt mồ hôi chạy dài trên khuôn trán đầy nếp nhăn, Ngô Mẫn bước nhanh hơn về phía trước.

Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến ông bất động.

Cậu trai trẻ mặt mũi sưng đỏ, khóe môi đầy máu, mắt không ngừng phóng lửa điện về phía kẻ đối diện.

Đình Hàn Phong mặt tối sầm, đôi mắt đen láy lốm đốm những vằn đỏ chếtchóc. Hai tay nắm chặt. Dáng vẻ như ác ma trở về từ địa ngục.

Cô trò nhỏ mím chặt môi, khuôn má đỏ hồng dần tái xanh. Mái tóc xoăn mượt bết chặt vào vầng trán ướt đẫm đang nhíu lại.

-Các…. Các …em đang làm gì..vậy..?

Câu nói lọt thỏm vào khoảng không hết sức căng thẳng, mau chóng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đang phun trào.

Hàn Phong ngang ngược vác Vân Linh lên vai, bước đi trong sự sửng sốt của tất cả những nhân vật đang có mặt tại hiện trường.

Thiên Bảo vội lao đến, tóm lấy cánh tay bá đạo. Tên khốn khiếp dám cướpVân Linh ngay trước mặt cậu, lần này cậu sẽ liều mạng với anh ta.

Ánh mắt không xúc cảm nhìn vào bàn tay đang giữ anh , đôi môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

-Muốn đấu ư, cậu cơ bản là không có cửa!

Xoay người rất điệu nghệ, Hàn Phong nhắm ngay bụng đối phương đạp mạnh.

Thiên Bảo ngã khụy, đau đớn đấm mạnh tay xuống nền gạch. Bất lực nhìntheo bóng Vân Linh đang không ngừng giãy giụa trên vai Hàn Phong.

Giáo sư Ngô đã chết lặng từ lúc nào, khiếp đảm chứng kiến những hànhđộng tàn bạo của Gió Lạnh. Mọi việc dường như đã rõ ràng, mục đích cậuta đến đây, bộ óc già dặn có thể đoán ra được.

Nụ cười an ủi hướng về phía nạn nhân đáng thương, Ngô Mẫn nói có phần run rẩy:

-Bỏ cuộc đi cậu trai trẻ ! Cậu không bao giờ thắng nổi Đình Hàn Phong đâu !

Thiên Bảo nghiến răng, bao năm chờ đợi để được về bên Vân Linh. Cậukhông ngờ người con gái mình yêu thương lại bị kẻ khác mang đi ngaytrước mặt .

Đôi mắt nâu lộ rõ tia phẫn nộ : “ Đình Hàn Phong ,anh chờ xem “vợ bé nhỏ” nhất định phải thuộc về Dương Thiên Bảo này!”

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

-Thả tôi xuống ! Đình Hàn Pong, mau thả tôi xuống…

Vân Linh cố hết sức vùng vẫy, đôi tay bé nhỏ không thương tiếc đánh mạnh vào tấm lưng rộng lớn.

Sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo, cô định hôm nay sẽ cảm ơn anh vì chuyệnlần trước đã giúp cô. Nhưng mọi ý định mau chóng bị dập tắt vì hành động bá đạo của ai kia.

Anh vì cớ gì mà đánh Thiên Bảo ? Vì cớ gì mà thô bạo vác cô đi như thế ?

Có lẽ cô quá lầm tưởng ! Bao lần con tim ngu ngốc đã hình dung về mộtHàn Phong có khuôn mặt dịu dàng, một ánh nhìn ấm áp và nụ cười tỏa nắng.

Cô chưa từng nghĩ về anh như một vị hoàng tử, không cần anh có bề ngoàihoàn hảo hơn người. Mà tất cả chỉ có thế, đơn giản là những cử chỉ nhẹnhàng, một Hàn Phong ấm áp.

Vân Linh có cảm giác nhói đau, không hiểu vì sao nhưng giọt nước mắt vừa chậm rãi rơi xuống đã nói lên tất cả.

Cảm nhận được vết ướt nóng hổi trên vai, Hàn Phong dừng lại. Nhẹ nhàng đặt Vân Linh xuống.

Đôi mắt to tròn đỏ hoe, nước mắt thi nhau lăn dài :

-Đình Hàn Phong ! Rốt cuộc anh xem tôi là gì ? Cưỡng hôn tôi, cứu tôirồi ngang ngược mang tôi đi. Anh nghĩ Hạ Vân Linh này là một con ngốcmặc cho anh trêu đùa ư ?

Nhìn vẻ mặc ấm ức nhưng rất đáng yêu của cô. Cơn giận đến đỉnh điểm bỗng dịu xuống, hàng mi nheo lại che lấp ánh nhìn phức tạp.

Mọi việc anh làm vì hai chữ “trêu đùa” của cô mà tan thành mây khói. Côkhông phải rất thông minh, tại sao tất cả những người xung quanh đềuthấy rõ mà cô thì không ?

Hàn Phong là đang ghen ! Ghen với tên nhóc có dáng vẻ thư sinh kia.

Anh luôn ra sức bảo vệ cô, che chắn cho cô. Dõi theo bóng hình bé nhỏ ngay cả trong giấc mơ.

Lần đầu tiên nếm trải cảm giác ngọt ngào của đôi môi thuần khiết,nỗi nhớ da diết trong những đêm dài lạnh lẽo bất chợt kéo về. Cô không biếtngay từ lần đầu nhìn thấy cô, Đình Hàn Phong đã không còn là chính mình.

Thứ xúc cảm kỳ lạ được dịp khống chế lý trí, huyễn hoặc con tim băng giá phải tan chảy.

Thân người cao lớn cúi xuống, đôi tay lạnh toát áp vào khuôn má trắngmịn. Cánh môi hoàn hảo nhanh chóng nuốt lấy đôi môi đỏ mọng của VânLinh.

Cô muốn biết tại sao vậy thì anh sẽ cho cô biết. Đôi mắt không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng trái tim cô có thể cảm nhận tất cả.

Một xúc cảm mãnh liệt dâng lên, Vân Linh bị nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng cuốn lấy. Hơi thở thơm hương cỏ may phả ra mát lạnh.

-Em thật sự rất ngốc Hạ Vân Linh ! Tất cả vì….. tôi yêu em.

Làn gió lướt qua khoảng cách rất gần còn sót lại giữa hai người.

Đôi má trắng hồng đỏ bừng khiến Hàn Phong vô thức mỉm cười.

Bức vẽ được phác họa bằng những chi tiết thật khác biệt. Hai mảng màu nóng lạnh đan xen hài hòa, gió hẳn đang rất hài lòng đây !

## 18. Chương 18 : Gió Mang Về Giấc Mơ

Hàn Phong ! Hãy cuốn em vào anh. Xin đừng mang giấc mơ này rời xa em!”.

Vài cơn gió êm êm lướt qua. Cái nắng xượt ngang ấm áp. Khoảng không im ắng vang lên nhịp thở có phần gấp gáp.

Vân Linh vẫn bất động. Khuôn má trắng hồng thoáng nét bối rối.

Anh đang tỏ tình với cô. Đình Hàn Phong cao ngạo, băng lãnh nói yêu cô. -Một cô gái mù lòa ,vô cảm.

Vân Linh im lặng, lý trí liên tục phủ nhận những gì xảy ra. Từ ngày mấtđi thứ ánh sáng quý giá ấy, niềm tin trong cô sớm đã không còn. Tồn tạitrong người cô là sự thờ ơ, một Vân Linh luôn ngờ vực.

Cô không phải chưa nghĩ anh có tình cảm với mình và đôi lần ngốc nghếchcho đó là sự thật. Nhưng giờ đây, khi nghe anh nói :”Tôi yêu em !” Bảntính ấy lại được dịp phát tán.

Cô gái mù lòa như cô có thể xứng sao ? Tình yêu chỉ mãi mang màu đen trong thế giới của Hạ Vân Linh.

Vân Linh cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:

-Xin lỗi ! Tôi không phải đối tượng đùa giỡn của anh.

Khuôn mặt hoàn hảo bỗng chốc tối sầm lại. Ánh mắt đen láy xoáy sâu vào biểu cảm trên người cô gái nhỏ.

Tim Vân Linh đang vô cùng hỗn loạn, từng nhịp đập bất ổn cứ thế vang lên, nện thình thịch vào tâm trí.

Cô lo sợ những gì anh nói, những việc anh làm chỉ là bỡn cợt. Đình HànPhong đối với cô quá mờ ảo, mọi thứ về anh khiến Vân Linh không thể điều khiển được bản thân.

Anh thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của cô những màu sắc thật đẹp, luôn ở phía sau để bảo vệ cô, mãi che chắn cho cô.

Đình Hàn Phong bước vào bóng tối, nơi Vân Linh cuộn mình cô độc. Lặng lẽ gieo rắc thứ ánh sáng diệu kỳ, mang về những giấc mơ ngọt ngào và ấmáp.

Cô có quyền phủ nhận sự thật, có quyền vứt bỏ con tim không còn khả năng kiểm sóat của mình. Nhưng nếu Gió Lạnh là một giấc mơ, cô sẽ mơ, VânLinh nguyện không tỉnh giấc, sẽ mãi chìm đắm trong màn đêm tăm tối ấy.

Hàn Phong nghiến răng, kéo Vân Linh vào lòng:

-Được.Em có thể nghĩ tôi đang đùa giỡn với em. Nhưng con tim tôi em hãy tự mình nghe lấy.

Là những thanh âm quen thuộc, tiếng thình thịch nhanh chậm đan xen rồilẫn vào nhịp đập đang không ngừng hỗn loạn của cô gái nhỏ.

Từ đỉnh đầu , chất giọng trầm trầm vọng xuống:

-Ngay từ lần đầu gặp em, con tim này đã rời bỏ tôi!

Nắng hững hờ rũ xuống dáng người cao lớn, đậu vào vòng tay vững chãi ôm lấy người con gái mà anh yêu nhất trên thế gian này.

Vân Linh cảm giác mình đang vỡ tan, hòa mình vào dòng chảy mạnh mẽ kia.Đây chính là tình yêu mà cô mong muốn, thứ ánh sáng mà Vân Linh luônkhát khao.

“Hàn Phong ! Hãy cuốn em vào anh. Xin đừng mang giấc mơ này rời xa em!”.

Dũng khí để nói ra những lời này vốn dĩ không có, nhưng giọt nước mắtlăn dài trên khuôn má trắng hồng đã nói lên tất cả. Tuôn xuống vòm ngựcrắn rỏi bao tình cảm, len lõi vào tim Hàn Phong một tình yêu thật thuầnkhiết.

Không gian lắng đọng những hương vị ngọt ngào. Trên nền trời xanh biếc, gió nấp sau mây. Lén lúc phác thảo bức vẽ tuyệt đẹp này.

Nhưng gió chưa phải là kẻ cuối cùng nhìn thấy mọi thứ. Ở cuối dãy hànhlang tĩnh mịch, tiếng lộp bộp của thứ chất lỏng sánh đỏ rơi xuống nềngạch lạnh lẽo.

Chiếc kính đáng thương bị đôi bàn tay nhỏ nhắn bóp đến nát vụn. Mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào da thịt, đau nhói.

Đôi mắt ngập đầy căm phẫn nhìn về nụ cười hạnh phúc của Hàn Phong. Xuyên thủng thân người bé nhỏ trong vòng tay anh.

-Hạ Vân Linh, cô sẽ không yên với tôi !

Cái đẹp tồn tại song song với cái xấu.Nét vẽ hoàn hảo không thể thiếunhững lấm lem, nguệch ngoạc . Và tình yêu niếm trải mọi đắng cay, sónggió sẽ là tình yêu bất diệt.

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

Thiên Bảo bước thẩn thờ, đôi mắt nâu vô hồn nhìn vào dòng người qua lại tấp nập.

Câu nói chân thành của giáo sư Ngô : “Bỏ cuộc đi cậu trai trẻ ! Cậukhông bao giờ thắng nổi Đình Hàn Phong đâu !”,dáng vẻ cao ngạo đáng ghét của tên ấy:“Muốn đấu ư, cậu cơ bản là không có cửa!” cứ tua đi tua lạitrong đầu cậu.

“Vợ bé nhỏ” đã hứa với cậu, đã nói sẽ chờ cậu nhưng cô ấy không giữ lời. Thiên Bảo đau, cơn đau từ vết thương còn sưng đỏ, từ con tim đã rỉ máu.

Có phải cậu đã sai lầm, sai lầm khi luôn nhớ Vân Linh, khi quay về tìmcô ấy. Cậu ngu ngốc ôm những mộng tưởng, dại khờ giữ lấy cô bé hồn nhiên ngày nào.

Để rồi hôm nay, Thiên Bảo hoàn toàn đổ sụp, cậu ngã khụy trên chính con đường mình bước đi.

Không biết vào đây bằng cách nào, điều duy nhất cậu chú ý là loại thứcuống hấp dẫn này. Vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi kích thích cậu không ngừngnuốt lấy.

Dòng chất lỏng vừa vào khoan miệng đã cay nồng, càng tiến sâu càng mặn đắng. Thiên Bảo nhếch môi, chua xót nhấp từng ngụm rựu.

Tiếng nhạc xập xình, choang choang vỗ vào màng nhĩ. Bóng đèn lóe lên đủ sắc màu rồi mờ đi. Vài cô nàng uốn \*\* thân người, tiến về phía cậu đềubị đuổi đi ngay lập tức.

Thanh toán xong tiền rựu, Thiên Bảo loạng choạng bước ra khỏi vũ trường, mặc cho người khác va vào mình. Cậu muốn cơn đau về thể xác có thể thay thế cho vết rách rát buốt trong tâm hồn mình.

-Nè ! Đi đường không có mắt sao ?

Một người phụ nữ bị cậu đụng trúng lớn tiếng quát nạt, nhưng chàng traitrẻ chẳng quan tâm, dáng người cao lớn liêu xiêu bước tiếp.

Chiếc bóng cô độc mờ mờ in lên mặt đường, đổ dài nỗi chua xót đang trào dâng.

Đang đi, Thiên Bảo bỗng va vào một bức tường thịt “đồ sồ”. Cú va chạm khiến thân người say xỉn ngã nhào.

Cảm nhận cơn chuyển động dữ dội đang hướng về mình, Thiên Bảo cố nheo mắt nhìn rõ.

Tên mập ú mặt mày bặm trợn đang hung hăng nhìn cậu, máu nóng bốc lên phừng phừng qua đôi mắt híp gian xảo:

-Thằng chó ! Mày dám đụng trúng tao. Mày hết đường sống rồi con ạ !

Thiên Bảo hừ mũi, “hết đường sống” ba chữ này nghe thật vui tai. Tốtthôi, vốn dĩ cậu đang muốn chết đây. Sống để đau khổ dày vò, chồng chéonỗi thất vọng thế này thì cứ giết quách cậu đi.

Thấy thái độ dửng dưng của tên nhóc trước mặt, “khối thịt” hất hàm ra sau, dữ tợn quát:

-Tụi bây mau cho nó một trận, lần sau xem còn dám nhắm mắt ra đường không!

Năm sáu tên to con lao vào Thiên Bảo, kẻ đá, người đạp. Lôi hết sức trút giận thay đại ca.

Thấy thân người cao lớn co quắp quằn quại, “khối thịt” hả hê bước đến, ghì mũi giày dày cộm lên cánh tay đầy vết máu.

-AAAA

Thiên Bảo đau đớn hét lên. Toàn thân cứng đờ mất hết sức lực, dù vậy nụ cười mỉa mai vẫn kịp nhếch lên.

Hạ Vân Linh! Tôi sống là vì em. Nếu em là của người khác, cuộc sống nàytôi cũng chẳng thiết tha. Dương Thiên Bảo về đây là sai lầm và yêu em là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Đường cong dần hạ xuống, đôi mắt nâu từ từ khép lại. Cậu mệt mỏi ! Thậtquá mệt mỏi, phải ngủ thôi. Ngủ sẽ không đau khổ nữa, sẽ mãi mãi bìnhyên.

-Nè! Các người làm gì vậy? Tính giết người giữa chốn công cộng sao?

Cả đám sững lại, im lặng nhìn vào người vừa hét vào mặt họ.

Ánh mắt trợn lên chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang cái nhìn vô cùng nham nhở:

-Cô bé ! Đừng có lo chuyện bao đồng...hay em muốn gây sự chú ý với anh đây.

Mái đầu cắt ngắn rất chất nghiêng nghiêng, đôi môi đỏ xinh cười như không cười:

-À! Đợi lát nữa tôi sẽ cho anh một bất ngờ, đảm bảo từ nay về sau anh luôn chú ý đến tôi.

Đám ria mép trên khuôn miệng đầy nốt rùi không tự chủ giật giật. Khoáitrá đến gần con mồi béo bở trước mắt. Giọng nói khàn khàn, nhày nhụavang lên:

-Thật chứ ?

Không để kẻ địch có cơ hội mơ tưởng viễn vông, đôi tay thon dài nhanh chóng chộp lấy cánh tay béo ú, quật mạnh xuống nền đất.

Sáu tên hung hãn ban nãy sửng sốt, há mồm nhìn đại ca bị hạ gục quá dễ dàng.

Khuôn mặt lém lỉnh quay về sáu bức tượng xấu xí, vỗ vỗ vai kẻ đứng gần mình :

-Nè ! Bất ngờ không? Tôi bảo làm mấy người chú ý tôi mà. Sao lơ tôi luôn vậy ?

Ra vẻ giận dỗi rất đáng yêu khiến cả đám ngu đần lúng túng, thân ngườinhanh nhẹn lướt qua. Đá mạnh vào chân, bụng và đầu của từng tên.

Thuần thục nắm chặt bả vai, cánh tay của đối phương, khom người 1350quật ngã hết thảy. Động tác chuẩn xác, thế võ đẹp mắt vô cùng.

Khoanh tay hài lòng trước thành quả mà mình vô tình “thu nhặt”, cô gái sực nhớ đến vật thể bị đánh đến bất động dưới nền đất.

Lay lay cánh tay sớm đã cứng đò, khuôn mặt tròn tinh nghịch ra chìu nhăn nhó:

-Anh gì ơi ! Đừng chết , tôi không muốn bỏ công tình la hét, đánh đấm của mình để cứu được cái xác “cồng kềnh” thế này đâu nhé !

Thấy người kia không có phản ứng, cô cuống quýt vác cậu lên vai. Miệng không ngừng lảm nhảm, than trách :

-Ai bảo trời sinh Đan Đan tôi tốt quá làm gì, đành đưa Phật về Tây Thiên luôn vậy!

Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua. Thiên Bảo mơ hồ nhìn thấy khuôn má lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt to tròn, trong veo.

- Vân …Lin…h.

## 19. Chương 19 : Nguy Hiểm!

Con người này qúa tàn độc. Cô ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để loại bỏ kẻ ngáng đường.

Khu vườn đầy nắng. Dưới vòm lá xanh mát, cô bé mặc váy hồng giận dỗi hết sức dễ thương.

Cậu nhóc cười khì, lay lay bờ vai đang run lên:

-Nè! Đừng khóc chứ. Bảo Bảo xin lỗi mà !

Gương mặt đỏ hồng cáu kỉnh gắt :

-Tớ bắt đền cậu đấy! Tại cậu mà Rain không thèm chơi với tớ nữa.

Đôi mắt nâu lóe sáng. Khóe môi mím lại tỏ vẻ ăn năn nhưng thực chất cậu đang rất vui sướng.

Rain đáng ghét không cho cậu đến gần “vợ bé nhỏ”, thế là Thiên Bảo giở tuyệt chiêu“ăn vạ” và la hét.

-AAAA…..hu..UUU. Hạ Anh Du …hức..Vân Linh là của Bảo Bảo, của Bảo Bảo..Anh giành cô ấy với em, không chịu đâu !AAAA.

Ầm ĩ, náo loạn và hết sức ồn ào là tất cả các tính từ nói về tên nhóc ma mãnh này.

Rain sau màn vò đầu, bức tóc cũng hậm hực đưa ra quyết định khó khăn:

-Cậu muốn làm gì mặc kệ, tôi không quan tâm đến Vân Linh nữa, hứ!

Thiên Bảo cười thầm, Rain quả nhiên trúng chiêu. Những ngày tiếp theoanh không nói chuyện, không tíu tít bên Vân Linh như mọi khi.

Khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng cau có, nhăn nhúm như ông cụ non.

Kế hoạch thành công khiến cậu nhóc vô cùng đắc chí nhưng kết quả không ngờ là Vân linh giận cậu, cô bé ấm ức vì bị Rain lơ.

Thiên Bảo cố sức dụ dỗ, lôi hết kẹo, đồ chơi từ nhà sang mà không có tác dụng.

Cùng đường, cậu nhóc mượn tạm phương pháp cũ, sục sịch chiếc mũi cao cao.Mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt bắt đầu đáng thương hết cỡ.

-Hic…hic. Vợ bé nhỏ lại bỏ mặt Bảo Bảo… Tớ…tớ…

Chưa để Thiên Bảo nói hết câu, Vân Linh đã đứng phắt dậy, nắm tay cậu lôi đi.

-Bảo Bảo ! Lần trước cậu mang đến chú búp bê xinh lắm, mình vào xem đi!

Thiên Bảo cười toe toét. “ Mít ướt” là vũ khí có tính “sát thương” rất cao.

Bức tranh của cậu nhóc thích “mít ướt” và cô bé hay“giận dỗi’ mờ dần.

Bóng đêm lạnh lẽo ập đến ,chóng khuất lấp khoảng nắng yếu ớt còn sót lại.

Đôi mắt nâu hằn lên tia đau đớn, bàn tay bé nhỏ xa dần, xa dần rồi đan vào một bàn tay to lớn khác.

Thiên Bảo đứng đó, bất động.

Cậu muốn chạy đến, muốn giành lại cô, sẵn sàng cho kẻ có nụ cười huyễn hoặc kia một cú đấm.

Thiên Bảo sẽ khóc, sẽ mít ướt để “vợ bé nhỏ” quay về phía cậu, chú ý đến người con trai đã yêu cô tám năm và có lẽ đến suốt cuộc đời.

Vân Linh nhìn Thiên Bảo, nụ cười thuần khiết mờ ảo nở trên cánh môi, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm hạnh phúc:

-Bảo Bảo, tớ yêu Hàn Phong ! Chúng ta chỉ mãi là bạn.

Hai người nắm tay nhau, màu hồng ngập đầy trên từng nơi họ đi qua. Đểlại cuối con đường, chàng trai ôm trái tim đang vỡ nát, một tâm hồnchằng chịt những vết rách.

Đan Đan ngẩn người nhìn dòng lệ chạy dài trên khuôn mặt thiên thần. Đôi môi đỏ không ngừng mấp máy cái tên Vân Linh.

Cô gái nghiêng mái đầu ngắn củn, quan sát thật chi tiết biểu hiện của kẻ lạ mặt mà mình vô tình cứu vớt.

Đằng sau những vết bầm đỏ là làn da trắng rất thư sinh, hàng mày rậm colại mệt mỏi. Dáng người cao lớn có vẻ lạc lỏng, hơi thở bất ổn phả vàophòng bệnh yên ắng.

Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như thôi miên kẻ đối diện, bàn tay vô thức chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Một cảm giác xót xa tỏa ra từ tim cô gái trẻ, hình ảnh chàng trai quằnquại trên nền đất, khuôn mặt phảng phất sự đau khổ tột độ cùng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài, luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Đan Đan thực sự tò mò, cô muốn biết điều gì khiến anh chàng có bộ dạngthế này, buông xuôi tất cả như một kẻ cùng đường khốn khổ.

Cô nhìn thấy anh yên lặng, từ bỏ mọi phản kháng, để mặc cho đám côn đồđánh đấm rất dã man. Nếu lúc đó cô không đi qua, không vô tình nhìn thấy mọi chuyện thì có lẽ anh ta đã chết.

Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì ? Đan Đan nghi ngại hướng về thanh âmyếu ớt vừa phát ra. Người mang tên Vân Linh có lẽ là mối liên quan lớnnhất.

Cái cựa mình làm Đan Đan giật thót người, vội vã rụt tay lại.

Hàng mi nhẹ nhàng cử động, hé mở đôi mắt nâu cuốn hút. Thiên Bảo nhíumày cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, cơ thể như bị xuyên thấu bởi hàng ngànmũi tên.

Cậu vừa mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng làm tim cậu rách toạt, hình ảnh“vợ bé nhỏ” cứ mơ hồ hiện ra trước mắt nhưng cảm giác đau đớn lại rấtthật.

Phát hiện có người đang nhìn mình, Thiên Bảo ngẩng mặt. Một cô gái vớimái tóc ngắn tinh nghịch, đôi mắt to tròn chằm chằm hướng về phía cậu.

Đan Đan vẫn đứng yên, mọi giác quan bị đôi mắt nâu đông cứng. Khóe môi giật giật không nói nên lời:

-Anh….anh tỉnh rồi à ?

Chiếc đầu quấn băng trắng xóa khẽ gật, giọng nói ấm áp vang lên:

-Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

Đầu óc Thiên Bảo trở nên trống rỗng, thước phim cuối cùng hiện lên chầmchậm. Có tiếng ai đó hét rất to, tiếng đánh nhau và cả âm thanh inh ỏicủa còi xe cấp cứu.

Gương mặt tươi tắn tỏ vẻ ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi mái đầu, bộ dạng thật đáng yêu.

-À…ừ. Tôi ..tôi thấy anh bị người ta đánh mà cứ đơ ra…nên hì…giúp đỡ thế thôi !

Đan Đan xin thề đây là lần đầu tiên con người ngỗ ngáo như cô nói năng thẹn thùng, răng môi đá nhau rồi cứ lắp ba lắp bắp.

Rõ ràng cô là “người hùng”, là “Đại Bồ Tác” đã cứu giúp một số mệnhđáng thương. Thế mà nhìn cô giờ đây chẳng khác tên trộm vừa bị pháthiện.

Thiên Bảo dường như không quan tâm, vươn bàn tay đầy vết xướt tháo bỏđám dây truyền chằng chịt. Đôi chân khập khiễng bước xuống giường.

Cơn đau về thể xác chẳng thể chạm vào một góc của tâm hồn đã mất đi mọicảm giác. Trước mắt Thiên Bảo, đâu đâu cũng ngập đầy đôi mắt trong veobiết cười của Vân Linh.

Đan Đan sững sờ khi chứng kiến hành động ngang ngược của kẻ trước mặt.Hoảng hốt cản anh lại trước khi thân người cao lớn xông cửa bỏ đi.

-Nè ! Vết thương của anh không nhẹ đâu, bây giờ mà đi anh sẽ chết đấy.

Thiên Bảo dừng lại, nhẹ nhàng xoay người ra sau.

-Tôi vốn dĩ muốn chết, lẽ ra cô không nên cứu tôi.

Đôi mắt nâu phẳng lặng, khuôn mặt đẹp biểu hiện một thần thái hoàn toàn tuyệt vọng.

Đan Đan hít vào thật sâu, cơn giận phừng phừng bốc lên qua ánh mắt đỏ ngòm.

-Nếu biết thế này tôi đã chẳng phí công cứu anh làm gì ? Cứ để tên mậpbéo đánh chết anh cho xong. Nhưng mọi người đều nhìn thấy tôi đưa anhvào đây, bây giờ anh mà chết thì chẳng phải tôi gián tiếp giết người à ?

Thiên Bảo vẫn quay về hướng cửa, đôi môi nhếch lên lạnh lùng:

-Yên tâm. Lúc nãy tôi quả thật muốn chết, nhưng có kẻ “phá đám” làm tôi mất hết cả hứng.

Dáng người cao gầy xa dần rồi mất hút, thông tin trong đầu cô gái đangchạy lung tung. Tiếng “đinh đong” báo hiệu cơ thể đã trở lại trạng tháibình thường.

Đan Đan méo xệch khuôn mặt trông đến ngớ ngẩn:

-Nhưng anh chưa cho tôi biết tên…vậy tiền viện phí..?

Một cuộc gặp gỡ tình cờ và không kém phần ồn ào. Hai con người có nhữngnét tương đồng về tính cách. Một tâm hồn ngây thơ, một trái tim ấm ápcùng nhau lật mở những mảnh ghép vô cùng mới mẻ.

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

Trong căn phòng thiếu ánh sáng. Luồn khí u ám, lạnh lẽo lan tỏa mùi vị nguy hiểm.

Cặp kính to được tháo xuống hiện ra đôi mắt sắc bén của loài cáo. Ánh nhìn chán ghét hướng về cô gái trong bức ảnh:

-Cô ta cũng bản lĩnh đấy chứ ! Khuôn mặt thiên thần này làm Gió Lạnh phải chao đảo à?

Phía đối diện, sắc mặt cô gái chợt tái đi khi nghe đến hai từ “GióLạnh”. Anh ta đúng là ác quỷ, một nỗi kinh hoàng bám riết cô trong mỗigiấc mơ. Người lấy đi mọi thứ của cô kể cả trái tim.

-Cô định làm gì Vân Linh. Đừng dại dột! Tôi thế này đã là quá đủ.

Lời khuyên chân thành của “kẻ đi trước” trở nên thật nực cười, khuôn miệng cợt nhã nhếch lên cay độc:

-Ha ha. Ngọc Chi, cô đừng so sánh cô với tôi. Cô quá ngu xuẩn nên giờđây phải sống chui nhũi như con chó, mẹ tử tự, bố ngồi tù. Cô rốt cuộccũng chỉ là con rối dưới bàn tay của anh ta. Nhưng tôi thì không. ĐìnhHàn Phong sẽ phải quỳ dưới chân tôi, Hạ Vân Linh cùng Hạ gia sẽ mauchóng biến mất thôi. Ha ha…

Tràng cười thâm độc kéo dài. Căn phòng lại chìm vào khoảng không u tối.

Ngọc Chi mím môi, cuối đầu để giọt nước mắt lăn dài. Chỉ một cú va chạmvô tình, Gió Lạnh đã thi hành cái phán quyết tàn khốc đó. Khi mất hếttất cả, Chị Hai đanh đá như cô mới cảm thấy trân quý mọi điều giản dịquanh mình.

Gia đình, bạn bè và cả ánh nắng ấm áp của mặt trời sớm mai đều khiếnNgọc Chi thèm khát. Cơn khát mau chóng biến thành nỗi đau, dằn xé tâmtrí cô trong từng nhịp thở.

Cô ta nói cô ngu xuẩn. Cô không phủ nhận. Cô thực sự quá ngốc nghếch, mà điều ngu ngốc nhất cô làm là yêu Đình Hàn Phong.

Nhưng giờ đây, có người lại đi vào vết xe mà cô tự mình “đá đỗ”. Cùngmột mục đích chiếm đoạt trái tim của Gió Lạnh, cô ta nghĩ rằng mìnhthông minh, nghĩ rằng những âm mưu thâm hiểm này có thể thay đổi tất cả.

Hơn ai hết, Ngọc Chi hiểu rõ bản chất xấu xa của người con gái này. Côta cứu cô cũng chỉ lợi dụng cô hại Vân Linh, để cô đóng tròn vai phảndiện. Nhưng đáng tiếc Lâm Ngọc Chi này chỉ là một diễn viên quần chúng

Không chú ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Ngọc Chi, giọng nói ngang ngang gằn mạnh :

-Anh ta đã tìm được Lâm Khắc Minh. Muốn chữa khỏi đôi mắt mù lòa đó sao? Không thể nào! Số mệnh đã định sẵn, thế giới của Hạ Vân Linh mãi mãikhông có ánh sáng!

Cơn gió khô khốc bất chợt tạt vào khiến Ngọc Chi rùng mình. Con ngườinày qúa tàn độc. Cô ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để loại bỏ kẻngáng đường.

-Tìm ngay tên Bác sĩ già đó và cho ông ta xuống mồ!

Cánh cửa đóng lại cùng lúc với cuộc đối thoại đáng sợ vang lên.

Âm mưu bắt đầu được thực hiện, những nguy hiểm đang gần kề. Gió Lạnhliệu sẽ đủ sức bảo vệ cô gái nhỏ của chúng ta ? Tất cả vẫn là một ẩn số !

## 20. Chương 20 : Vào Cuộc.(1)

Trên dãy hành lang dài, đôi mắtthân thiện ban nãy chợt tối lại. Bàn tay với vết sẹo dài nắm chặt, những vệt đỏ đã hiện lên sau lớp kính.

Nắng nhè nhẹ rũ dài trên hàng mi đang cong lên. Đôi mắt phẳng lặng như nước hồ mùa thu, thỉnh thoảng lăn tăn những tia phức tạp.

Bước từng bước thật chậm, Vân Linh mải mê đắm chìm trong cảm giác ngọtngào hôm nào. Từ ngày Hàn Phong tỏ tình, cô gái nhỏ cứ như bay trên mây, vừa bối rối vừa hạnh phúc lạ kỳ.

Lần đầu tiên nếm trải hương vị của tình yêu, Vân Linh không tránh khỏinhững biểu hiện bất thường. Hạ Vĩnh là người nhận ra điều này trước hếtnhưng ông chỉ mỉm cười, con gái ông đã khôn lớn, Vân Linh cần có ngườibảo vệ và yêu thương.

Cặp mắt tinh ranh của Rain cũng rất tài tình. Nhìn thấy em gái suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, uống nước đánh vỡ cả ly, ai gọi cũng thần người rađến mức phải hét lên: “Vân Linh! Cậu điếc à !”. Đấy là phản ứng của cônhóc Nhã Nhi. Nhưng Rain thì khác, anh tặc lưỡi vài cái rồi vẻ mặt trởnên nghiêm trọng tuyên bố: “Tình yêu có sức mạnh phi thường thật !”.

Vân Linh cười khổ, chả lẽ cô thay đổi sao? Từng câu nói, nụ hôn, cái ômcủa ai kia không ngừng len lõi, ngập đầy trong tâm trí cô.

Vài tia nắng thích thú đáp xuống đôi má hồng đang ngượng ngùng, lờn vờnchiếc mũi nhỏ xinh, mái tóc xoăn bồng bềnh trên bờ vai mảnh khảnh. Tấtcả những gì trên người cô trở nên thật cuốn hút, nét trong sáng, thánhthiện khiến mọi người xung quanh không thể dứt mắt ra khỏi.

Cô gái nhỏ cứ mãi suy nghĩ mà không biết có người đang tiến về phía mình.

Một cú va chạm khá mạnh diễn ra, tiếng tập sách rơi xuống nền đất,tiếng xì xầm của vài người xung quanh và tiếng kêu khe khẽ của ai đótrộn lẫn vào nhau.

Vân Linh nhíu mày. Vết sẹo do cú ngã lần trước để lại vẫn chưa liền hẳn, lần này không may đụng trúng, chỗ đau bắt đầu chảy máu. Cơn đau kéo vềlời mắng chữi hung hăng của cô gái đó, “Chị Hai” mà Vân Linh nghe một cô gái khác gọi và cũng là kẻ mà mọi người đồn thổi rằng đã mất tích.

Chuyện cũ làm Vân Linh có chút lo lắng, sự việc sẽ không tái diễn lầnnữa chứ? Đến khi giọng nói ngọt ngào vang lên rất nhỏ, cô mới thở phàogạt bỏ những nghi ngại vừa rồi.

-Thật xin lỗi! Tớ bất cẩn quá. Cậu không sao chứ ?

Âm điệu nghe ra rất chân thành và có phần hoảng hốt. Vân Linh đứng thẳng người, cố xua đi cảm giác đau mặc cho dòng chất lỏng ươn ướt chảy ởgối.

-Không sao đâu !

Định xoay người bước đi, nào ngờ bị một bàn tay lạ lẫm kéo lại, giọng nói nhỏ nhẹ khi nãy lại lí nhí:

-Trời ạ! Chân chảy máu thế này mà bảo không sao. Cậu lại không nhìn thấy, để tớ đưa cậu vào phòng y tế.

Trước thái độ vô cùng thành tâm và khẩn trương của cô bạn, Vân Linh cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi băng bó, cô gái nhỏ vội vã về lớp. Mọi chuyện xảy ra lấy của côkhông ít thời gian, ít nhất là một tiết học. Hôm nay Vân Linh đến trễ,“bạn cùng lớp” chắc sẽ không điên lên tìm người đánh như Thiên bảo hômnọ chứ, mà họa chăng nạn nhân là lão sư đáng kính Ngô Mẫn.

Không thể loại trừ bất kì khả năng nào vì người đang được nhắc đến là ai, bản chất lãnh khốc của Gió Lạnh cô hiểu quá rõ rồi.

Thấy đối phương có vẻ luống cuống mò mẫm đường đi với chiếc băng quấntrắng toát ở chân, cô bạn tốt bụng khi nãy vội vã đến dìu Vân Linh.

-Này ! Cậu có thể đi được chứ.

Vân Linh mỉm cười. Người này thật tốt, lúc nãy là cô vô ý đụng trúng ,thế mà cô bạn lại cuống quýt xin lỗi còn đưa cô đến phòng y tế.

-Ừm. Tớ tự đi được mà. Thật sự hôm nay phải cảm ơn cậu rồi!

Phía đối diện, cô gái cũng tỏ vẻ bối rối:

-Đừng nói thế là tớ bất cẩn trước. May mắn là vết thương không nặng lắm. À quên, tớ tên là Diệp Khanh. Còn cậu ?

-Tên tớ là Vân Linh !

-Vậy chúng ta làm bạn nhé!

Nhận được lời đề nghị rất chân tình từ Diệp Khanh, một cô bạn hòa nhã, tốt bụng. Vân Linh không nghĩ ngợi mà nhanh chóng đồng ý:

-Rất vui được làm bạn với cậu, Diệp Khanh.

Vân Linh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Cô thật sự rất vui vì ngoãi NhãNhi, Diệp Khanh chính là người bạn thứ hai của cô. Dù sự quen biết nàythật tình cờ và mau chóng nhưng Vân Linh có thể cảm nhận được sự thânthiện, hiền lành từ cô bạn mới.

Diệp Khanh cũng mỉm cười. Một niềm vui dâng lên nhưng không cùng mụcđích với cô bạn Vân Linh ngây thơ. Dưới cặp kính to bản, đuôi mắt xếchlên nét hài lòng.

Vân Linh mang tâm trạng vui vẻ trở về lớp học đặc biệt, con đường đếnlớp đã quá quen thuộc dù cô không hề nhìn thấy. Từng bước chân là một sự chờ mong, cảm giác bồi hồi tỏa ra từ con tim bé nhỏ.

Đáp trả bao hy vọng của cô gái nhỏ là một khoảng vắng lặng, tiếng đồnghồ khô khốc gõ vào không khí. Hương tường vi nhàn nhạt khuất lấp vị cỏmay dịu ngọt thường ngày, phả vào cảm giác trống trãi, lạnh lẽo.

Giọng nói già nua ồm ồm vang lên:

-Thật không nói nổi. Cả lớp có hai người. Một kẻ học cũng như không,muốn đến là đến, muốn đi là đi. Một kẻ chẳng nói chẳng rằng, đến trễ vềsớm. Đúng là lớp học đặc biệt, chỉ khổ cho thân già Ngô Mẫn này thôi!

Kể từ giây phút kẻ thứ hai của câu nói trên xuất hiện, giáo sư Ngô bắtđầu than van, tự kỉ vì số xui xẻo, được chọn vào dạy cái lớp quái đảnnhất Richard. Hai học viên này không thể phủ nhận là nhân tài hiếm gặp,đầu óc có khi còn hơn cả mấy chục năm tuổi nghề của ông.

Bất quá quái đản ở chỗ, chàng trai với khuôn mặt đẹp như tạc kia suốtbuổi học chỉ hướng mắt về cô gái. Mặc ông nói đến khản cả cổ, anh tacũng xem như tiếng muỗi vo ve nhưng nếu lên tiếng nhắc nhở, đảm bảo NgôMẫn là cái tên vinh dự liệt vào danh sách “tử mạng” vì “tai nạn laođộng”.

Niềm an ủi nhỏ nhoi đặt vào cô gái khiếm thị đáng yêu, luôn im lặng lắng nghe bài giảng. Đôi khi khe khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu khiến kẻ già cảnhư ông cảm thấy rất vui lòng.

Nhưng dạo gần đây, cô trở nên mất tập trung, khuôn má thỉnh thoảng đỏlên vô cớ. Thế là mọi niềm tin yêu hoàn toàn sụp đổ. Thêm vào vụ ẩu đãkịch liệt vài hôm trước, vị giáo sư già chỉ biết hãi hùng, khiếp đảm rồi im lặng ôm mối thất vọng tràn trề.

Thở một cái rõ dài, đầu ngước lên trần nhà như cầu khẩn. Lại gục xuốnglắc lắc vài cái. Hazz. Richard có hơn năm trăm lớp học, tại sao ông lạirơi vào đây chứ ?

Sau màn than thở của giáo sư Ngô, Vân Linh khẽ hỏi:

-Thưa thầy, hôm nay Hàn Phong không đến lớp ạ?

“Tại sao các cô, các cậu không nghĩ cho thân già này chứ? Lớp học đặcbiệt tính luôn ông là ba thành viên, nhưng hai người kia nếu thiếu mộtlà vội vã hỏi ngay.”

Thấy thầy im lặng, Vân Linh kiên nhẫn hỏi lại:

-Thưa thầy…Hàn…

-Cậu ta sẽ nghỉ học hai tuần. Bây giờ em mau vào lớp cho tôi.

Vân Linh ảo não. Nặng nề lê đôi chân bị thương, đầu rối mù với hàng ngàn câu hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đi đâu”, “Không có chuyện gì xảy ra với HànPhong chứ ?”,…….

Thời gian tuần hoàn trôi qua, đã ba ngày Hàn Phong không đến lớp. Khôngđến tìm Vân Linh, cả hai người cũng không có số điện thoại của nhau,hoàn toàn không có cách để cô gặp được anh.

Vân Linh bắt đầu cảm nhận nỗi nhớ dày đặc trong tim mình, không cònkhoảng trống để vui hay buồn. Mọi thứ trong cơ thể cô gần như tắc nghẽn, hoạt động vô cùng khó khăn.

Một điều đặc biệt, ba hôm nay Diệp Khanh đều đến lớp của Vân Linh. Sángcô mang đến đồ ăn sáng, trưa lại cùng Vân Linh trò chuyện. Diệp Khanh có khiếu kể chuyện cười, chuyện cô kể quả nhiên rất hài hước nhưng tâmtrạng của Vân Linh vẫn không khá hơn.

Hôm nay Diệp Khanh lại đến như mọi hôm, tay phải mang vài quyển sách dày cộm, tay trái khệ nệ đống bánh mì và nước trái cây. Vất vả đến được lớp học đặc biệt lại thấy Vân Linh ngồi thừ , Diệp Khanh đưa tay vỗ vỗ lênvai cô bạn:

-Vân Linh ! Tớ đến rồi đây !

Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc, Vân Linh mỉm cười:

-Ừ! Cậu ngồi cạnh tớ này.

Diệp Khanh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng gọi lảnh lót ở cửa:

-Vân Linh….Nhớ cậu quá !

Với tốc độ ánh sáng, Nhã Nhi từ cửa đáp thẳng đến chỗ Vân Linh. Tíu ta tíu tít như đưa trẻ được nhận kẹo.

Vân Linh phì cười, không phải nụ cười gượng gạo mà cô nặn ra với nhữngcâu chuyện của Diệp Khanh, không là nụ cười nặng nề cô thường lệ đáp trả người khác. Là nụ cười xuất phát từ tâm hồn, từ con tim thuần hậu.

-Cả tuần rồi, cậu đã đi đâu thế ? Điện thoại cũng gọi không được. Tớ lo cho cậu lắm đấy.

Thấy vẻ trách móc đáng yêu của cô bạn, Nhã Nhi không nói gì. Im lặng một chút, giọng nói bỗng thấp xuống vẻ ăn năn:

-Thật ra..tớ..tớ bị cảm.

Ngay khi lời thú tội được đưa ra, quan tòa đã gắt gao phán xét:

-Nhã Nhi, cậu thật là. Thế mà chẳng báo cho tớ, cậu có biết chuyện củacậu lại thêm chuyện….nhiều chuyện khác làm tớ phiền lòng lắm không hả?Nhưng sao cậu ốm nặng thế ?

Không để ý đến câu nói bỏ lửng, thiếu mạch lạc của quan tòa, phạm nhânban nãy có vẻ mặt hối lỗi giờ đây hai má đỏ lên như gấc chín.

-À…ờ…thì tại…tại tớ trúng mưa ! Điện thoại cũng hỏng mất rồi.

Lời nói ấp úng, âm giọng ỉu xìu, Nhã Nhi thành thật khai báo nguyênnhân. Nhưng nếu suy xét một cách tường tận gốc rễ sự việc, xin thề cóđào sâu năm mét hướng lòng đất, cô cũng sẵn sàng chui xuống.

Vân Linh trầm mặc, nghĩ ngợi gì đó rồi bật ra một phát hiện rất “hay ho”:

-À! Vài hôm trước Rain cũng bị cảm. Lúc anh ấy về nhà cả người không một chỗ khô, xe cũng không thấy đâu.

Nhã Nhi sớm đã bất động. Mắt sững sờ trợn lên, cơ mặt co dãn không đềuđộ, khóe môi giật giật. Ngay tại thời khắc “cam go” đó, đôi mắt to trònbất chợt thu được một hình ảnh xa lạ, dây li tâm liên hệ ngược đến não,nhạy bén xử lí tình huống mang tính “chết chóc” này.

-A ! Vân Linh cậu chưa giới thiệu với tớ. Ai đây ?

Vân Linh bối rối, mãi nói chuyện với Nhã Nhi mà quên mất Diệp Khanh, cô bạn mới thân thiện này sẽ không giận cô chứ ?

-Cậu ấy là Diệp Khanh. Một người bạn tớ mới quen. Diệp Khanh, đây là Nhã Nhi, bạn thân nhất của tớ.

Quan sát thật kĩ cô bạn quá “mới mẻ” này của Vân Linh, Nhã Nhi tỏ vẻ niềm nở:

-Chào cậu Diệp Khanh!

Diệp Khanh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khuất sau chiếc kính to nheo lại:

-Rất vui khi được làm quen với cậu, Nhã Nhi.

Nhã Nhi liếc nhìn những quyển sách dày cộm trên bàn và chiếc kính to bản của Diệp Khanh, mơ hồ cảm nhận một điều gì đó bất ổn.

Thoáng qua bề ngoài , hẳn cô bạn này là “mọt sách” chính hiệu, nhưngquyển sách bóng loáng như chưa lật mở và ánh nhìn có phần cảnh giác củaDiệp Khanh làm tất cả trở nên thật mâu thuẫn.

Nét cười dịu dàng bỗng nhiên giả tạo dưới cặp mắt tinh ranh của NhãNhi. Thái độ hòa nhã, thân thiện ban nãy bắt đầu có chút ngại ngùng.

Diệp Khanh đã phát hiện cái nhìn đánh giá của Nhã Nhi, vài tia kì lạ lướt qua thật nhanh nhưng không khó qua mặt kẻ đối diện.

Cô bạn mới nhẹ nhàng đứng lên, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm gọn những quyển sách trông khá nặng nề. Giọng nói dịu dàng cất lên nghe rất êm tai:

-Tớ phải về lớp đây! Tạm biệt !

-Tạm biệt !

Vân Linh và Nhã Nhi cũng đồng thanh đáp trả.Nhưng sắc thái biểu cảm cóvẻ khác nhau. Vân Linh tỏ ra vô cùng thân thiết còn Nhã Nhi chỉ nhànnhạt trả lời.

Đôi chân bước đến cửa lớp bỗng khựng lại, ánh mắt đưa về khoảng trốngphía cuối lớp quan sát điều gì đó, nét chờ mong hiện hữu trong vài giâyrồi mau chóng biến mất.

-Diệp Khanh! Cậu để quên thứ gì sao?

Nhã Nhi nhướn mày, phát hiện rất rõ những bất thường từ Diệp Khanh. Cô bạn mới này quả không thể xem thường!

-À không…không. Tớ đi đây!

Giọng nói vội vã như kẻ trộm bị bắt quả tang, bước chân nhanh chóng rời khỏi tia nhìn sắc bén của cô gái thông minh kia.

Trên dãy hành lang dài, đôi mắt thân thiện ban nãy chợt tối lại. Bàn tay với vết sẹo dài nắm chặt, những vệt đỏ đã hiện lên sau lớp kính.

-Giỏi lắm ! Thế thì tôi cũng cho cô vào cuộc, Cao Nhã Nhi.

## 21. Chương 21 : Vào Cuộc(2).

Nguyên nhân của cục diện này bất ngờ lại xuất phá từ một người, Hạ Vân Linh.

Trên nền trời xanh mềm mại, chiếc trực thăng lượn một vòng, vẽ những đám khói ngoằn ngoèo rồi chuẩn bị hạ cánh.

Tiếng động cơ ầm ầm đáp trên sân thượng tập đoàn Đình Khiêm, khoảngkhông bỗng chốc bị xé toạc bởi phải chịu đựng một áp suất quá lớn.

Cánh cửa bật mở, thân người cao lớn bước ra, tiến về phía hàng người áo đen đã đứng sẵn.

Ánh mắt sắc lạnh không xúc cảm, gương mặt góc cạnh toát lên khí chất của một lãnh đạo tối cao. Áo vest, quần tây kết hợp caravat không hề khuônkhổ mà trở nên cuốn hút một cách lạ thường.

Nét đẹp ma mị và quyền lực khiến người khác ngạt thở, mọi xúc cảm bị đông cứng, phản ứng bắt đầu chậm chạp.

Đám người áo đen sớm đã rơi vào trạng thái hiển nhiên ấy, ai nấy imphăng phắc, tập trung cao độ quan sát từng động tác của người đứng đầu.

Giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí sặc mùi hình sự.

-Ken ! Huy động mọi nguồn lực từ Mỹ và Pháp về đây ngay lập tức. Tôi cần người có mặt trong ngày hôm nay.

Ken sững người. Nhân sự từ Mỹ và Pháp có trên bảy trăm người, tất cảngoài khả năng chuyên môn về nhiều lĩnh vực như thông tin kỹ thuật, tàichính, chứng khoáng, bất động sản,….mà phần lớn là đội quân được huấnluyện bảo vệ trụ sở chính Đình Khiêm tại Việt Nam.

Đình Khiêm là một thiên tài. Ông không chỉ có bàn tay vẽ nên những côngtrình tuyệt vời mà đầu óc còn rất nhạy bén. Từ một công ty kiến trúc,Đình Khiêm đã chiếm lĩnh thị trường chứng khoáng, nhà đất,….Lấy công tychính mang tên mình và mở rộng chi nhánh sang Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Anh.

Trước khi qua đời, Đình Khiêm bí mật huấn luyện một đội ngũ nhân lựctinh nhuệ đạt đến trình độ cấp cao về chuyên môn kỹ thuật và sức chiếnđấu như một tổ chức quân sự. Mục đích để bảo vệ vợ và con trai, củng cốvững chắc tập đoàn Đình Khiêm trên tất cả các mặt.

Do vậy khi con người thiên tài này qua đời, cái tên Đình Khiêm vẫn sừngsững trên những khu cao ốc chọc trời, vang dội trong giới kinh doanhhàng chục năm qua.

Nhưng một sự thật mà ít ai biết được, đằng sau những cổ máy do ĐìnhKhiêm sáng lập. Một người khác đã điều khiển và vận hành chúng theo đúng quỹ đạo của mình.

Người này đã âm thầm đứng sau Đình Khiêm khi mới mười lăm tuổi. Vài nhàlãnh đạo cấp cao của hội đồng quản trị tỏ thái độ xem thường mau chóngbị thay thế, các bản kế hoạch được triển khai đưa vào thực nghiệm liêntiếp thành công vang dội.

Mọi người mau chóng kinh hãi và hết mực thán phục bộ óc thiên tài được di truyền này.

Người ấy đang đứng trước mặt Ken, con người có chiếc đầu mang sức chứavũ trụ, dễ dàng cuốn người khác vào con đường mà anh ta sắp đặt.

Một tuần cùng làm việc với anh, Ken được mở mang rất nhiều. Dáng vẻquyết đoán, sự áp đặt khiến đối phương hoàn toàn bị thuyết phục. Đối với anh ta không có gì là “không thể”, mọi việc phải độc nhất hai từ “thành công”.

Tổng hợp tất cả các dữ liệu trên, Ken mau chóng nhận lệnh:

-Vâng. Tôi sẽ đi ngay thưa Tổng giám đốc.

Việc điều động nhân sự mất rất nhiều thời gian mà điều kiện đưa ra chỉlà một ngày, thật sự qúa khó khăn. Ôm mối lo lắng, Ken nhanh nhẹn rờiđi, gấp rút chuẩn bị chuyến đi đến Mỹ và Pháp dù anh vừa đáp trực thăngtừ Thụy Sỹ về.

Chính thức tiếp nhận sự nghiệp đồ sộ mà Đình Khiêm để lại, Đình HànPhong bắt đầu phát huy bản chất của một nhà lãnh đạo tối cao, một chỉhuy đầy quyền lực.

Nguyên nhân của cục diện này bất ngờ lại xuất phá từ một người, Hạ Vân Linh.

Hàn Phong vỗn dĩ định mang cô đến bác sĩ Lâm Khắc Minh. Anh đã hứa sẽmang lại ánh sáng cho người con gái anh yêu thương và Hàn Phong chắcchắn sẽ làm vậy.

Nhưng vị bác sĩ họ Lâm đột nhiên mất tích. Ban đầu để tìm ông ta, HànPhong phải tốn hai năm lục soát mọi ngóc ngách trên đất Mỹ.Và hiện giờanh cần một thế lực, một sự tìm kiếm với quy mô rộng khắp và chính xác.

Thế nên trở về Đình Khiêm, tiếp nhận chức lãnh đạo cao nhất, có như thếkhả năng tìm ra Lâm Khắc Minh sẽ cao hơn. Mặt khác anh muốn biết ai đứng sau vụ việc này, có kẻ cư nhiên thách thức Gió Lạnh, trận đấu này xemra rất thú vị.

Cánh môi đẹp bất chợt nâng lên, nụ cười nửa miệng làm những người chứng kiến rét run.

Dáng vẻ như người đang cầm chiếc remote sẵn sàng click OK để phá hủymọi thứ, chú mèo ma mãnh thích những cuộc vờn đuổi với chuột nhắc nhátgan muốn ăn vụn.

Sự vào cuộc của Gió Lạnh báo hiệu cơn sóng gió trước mắt, chết chóc sẵn sàng rình rập bên cạnh kẻ xấu số.

## 22. Chương 22 : Chàng Trai Của Nắng.

Giọng nói nhẹ bâng như thầm thì rồi bị gió cuốn đi. Nắng từ đâu đổ về sáng lóa, nổi bật tư thế khoan khoáicủa chàng trai, nụ cười ngược nắng thong dong dán vào đôi mắt tròn đangmở hết cỡ.

Con đường im ắng trải dài .Trên vỉa hè, những chiếc lá khô bị ai đó vô tình giẫm vào, tạo nên thanh âm xào xạc.

Dáng người nhỏ nhắn cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào đôi chân đang chậmchạp di chuyển của mình. Miệng nhẩm đếm từng bước chân nhưng đầu vô thức nghĩ đến đôi mắt nâu biết nói, dáng người cô độc đến đáng thương củachàng trai lạ mặt.

Đan Đan đột ngột dừng lại, mái đầu ngắn củn nặng nề hướng về phía ghế đá ven đường, đôi mắt to tròn bất chợt lóe sáng.

Sau khi ngồi vào vị trí đã xác định, cô gái bắt đầu khôi phục bộ dángngớ ngẩn ban nãy. Kể từ khi gặp người con trai đó, Đan Đan hoàn toàn mất tập trung, mọi hình ảnh về anh làm chiếc đầu vốn dĩ thông minh trở nênchậm chạp.

Thế là trên con đường vắng vẻ, vài người đi qua không khỏi chú ý đến côgái ở chiếc ghế trên lề đường, khuôn mặt tuy đáng yêu nhưng tinh thầnxem ra lại khá bất ổn.

Minh chứng là cô đang dùng ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía lòng đường, đôi lúc lắc nhẹ đầu rồi thở dài ảo não.

Đương lúc ngán ngẩm về mối suy tư vô cớ, gương mặt tròn đáng yêu bỗngbiến sắc, khóe mắt giật giật, trân trân nhìn về bên kia đường.

Ngay tức khắc, thân người nhỏ bé nhanh nhẹn lao xuống lòng đường, chạy như bay về “mục tiêu” đã rơi vào “tầm ngắm”.

Đan Đan vừa thở vừa gọi với theo đôi chân dài đang sải bước phía trước:

-Này anh…anh gì ơi! Này….dừng lại.

Ý thức được có người gọi mình, thân người cao lớn bất ngờ sững lại. Và hậu quả là “tai nạn ngoài ý muốn” đã xảy ra.

Vì mãi đuổi theo “mục tiêu” mà Đan Đan theo quán tính ngã nhào khi người kia đột ngột dừng bước. Thân người bé nhỏ hoàn toàn đổ sập lên thânngười cao gầy, vài âm thanh “sống động” vang lên giữa con đường vắnglặng.

-Á….AAA.

Đan Đan nhắm tịt mắt, miệng la hét không ngừng mặc dù người cần hét hơn cô đang cắn răng chịu đau.

Thấy vật thể phía trên “gây án” mà còn ồn ào, chàng trai tốt bụng nhắc nhở.

-Người phải hét là tôi mới đúng, cô ồn ào gì chứ ?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng mùi oải hương nhè nhẹ tỏa ra khiếnnhịp tim ai đó hoàn toàn mất kiểm soát, Đan Đan đỏ mặt, vội vã thay đổitư thế.

Khuôn mặt hồng hồng ngẩng nhìn người đối diện, đôi tay rịn mồ hôi bámchặt gấu váy. Giọng nói lém lỉnh thường ngày bỗng dịu dàng hết mức cóthể.

-Anh…anh còn nhớ tôi chứ ?

Chàng trai giật nhẹ khuôn mày, đôi mắt nâu chằm chằm nhìn vào cô gáitrước mặt, mái tóc ngắn tinh ngịch, khuôn má tròn xinh xắn và đôi mắtcong lên chờ đợi. Tất cả được anh thu vào tầm mắt và đáp án cho câu hỏitrên là:

-Cô gái phiền phức!

-Hả ?

Đan Đan há hốc mồm, vẻ ngạc nhiên pha chút thất vọng. Anh ta đùa đấy à,cô là “ân nhân” cứu mạng, là người giúp anh thoát khỏi “nanh vuốt” tửthần. Thế mà kẻ vô tâm kia lại phũ phàng xác nhận cô là “cô gái phiềnphức”.Thật không thể nào chịu nổi mà!

Thấy khuôn má đáng yêu bắt đầu đỏ lên, ánh mắt như sắp giết người đanghướng về mình. Thiên Bảo bất giác nhớ đến dáng vẻ hùng hồn mắng anh ởbệnh viện hôm nào.

-Nếu biết thế này tôi đã chẳng phí công cứu anh làm gì ? Cứ để tênmập béo đánh chết anh cho xong. Nhưng mọi người đều nhìn thấy tôi đưaanh vào đây, bây giờ anh mà chết thì chẳng phải tôi gián tiếp giết người à ?

Thiên Bảo mỉm cười, nụ cười ấm áp với chiếc răng khểnh rất duyên. Taythong dong cho vào túi quần, chiếc bóng lớn đổ xuống mặt đường ngangnhiên che khuất ánh nhìn của cô gái nhỏ.

-Tôi đùa thôi! Cô giận đấy à, “ân nhân”!

Đan Đan bật cười, đôi mắt trong veo ánh lên tia rạng rỡ. Đây không phải con người bi lụy cô đã thấy, chàng trai ấy giờ đây rất khác biệt với nụ cười ấm áp và tươi vui .Có lẽ đó mới là bản chất thật của anh, thứ làmcon tim tinh khôi của Đan Đan bắt đầu loang lỗ với những sắc màu vô cùng mới mẻ.

Miên mang với những suy nghĩ và xúc cảm hỗn độn, Đan Đan đứng bất động mà không hay Thiên Bảo đã xoay người bước đi.

Mãi khi dáng người cao lớn khuất dần, Đan Đan mới sực tỉnh. Đôi chân một lần nữa hoạt động hết công suất, lẽo đẽo chạy theo.

-À! Anh chưa cho tôi biết, anh tên gì?

-Thiên Bảo ! Dương Thiên Bảo.

-Còn tôi là Đan Đan.

Cứ thế cô gái vui vẻ đi bên cạnh chàng trai, lanh chanh hỏi những câu hỏi thật buồn cười.

Con đường dài bỗng chốc ngắn lại, khoảng lặng vô vị được những tiếng cười vừa vặn khuất lấp!

Không biết đã đi bao lâu, đến khi mặt hồ xanh trong hiện ra trước mặt.Hai kẻ đã mỏi nhừ , thất thểu lê thân mình đến bãi cỏ gần đó.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mặt hồ gợn lăn tăn, hai đôi chân thoảimái duỗi thẳng lên thảm cỏ mềm mượt, tận hưởng cảm giác mát lành của một không gian rất lý tưởng.

Phóng tầm mắt về phía xa, giọng nói cao vút ném vào khoảng không những thanh âm lém lỉnh.

-Tôi đoán anh không thể xác định được điểm dừng, rất muốn đi hết conđường phía trước, tìm kiếm thứ gì đó để quên đi mọi phiền muộn tronglòng!

Thiên Bảo yên lặng lắng nghe phán đoán vô cùng “tâm lý” của Đan Đan vàanh thật sự ngỡ ngàng. Cô ấy nói không sai, Đan Đan đã hoàn toàn nhìnthấu những suy nghĩ của anh.

Sau những gì đã xảy ra, Thiên Bảo không còn tin vào bất kì thứ gì. Niềmtin duy nhất của anh, tình yêu bé nhỏ anh ôm ấp trong tim mười năm quathực sự vỡ tan, để lại những mảnh gai sắc nhọn ghim chặt vào tâm hồn của Thiên Bảo. Anh muốn đi, muốn kéo dài con đường mờ mịt phía trước, anhkhông biết bao giờ mình sẽ dừng lại, sẽ xác định được mục tiêu.

Có lẽ như Đan Đan nói, Thiên Bảo đang tìm kiếm, mong chờ vào điều có thể chấp vá những mảnh tim rạn nứt, hy vọng thời gian sẽ bào mòn chiếc gaisắc nhọn đang nhói lên ở ngực anh trong từng nhịp thở.

Thiên Bảo đưa tay chống cằm, đôi môi quyến rũ nhếch lên đầy nghi vấn:

-Cô chắc chứ ?

Ánh nhìn xa xăm chợt thu về, đôi mắt to tròn nhấp nháy nét cười:

-Tôi không chắc nhưng nhìn vào mắt anh tôi cảm nhận được điều đó, có chút mơ hồ…hì…mà thôi, anh cứ xem là tôi nói nhảm đi!

Thiên Bảo thực sự ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ thuộc về cô gái này rất đặcbiệt. Một con người mang dáng vẻ nghịch ngợm, cá tính nhưng tâm hồn lạivô cùng tinh tế.

Một tia tò mò nhanh chóng lướt qua, Đan Đan cuối đầu nhìn xuống nền cỏ non xanh, tay búng búng vài ngọn cỏ gần đó.

-Thật ra tôi có chút tò mò. Hôm ở bệnh viện, lúc bị thương anh luôn miệng gọi tên một người….hình như là…Vân…Linh. Cô ấy….

Sau khi thắc mắc được đưa ra, Đan Đan bối rối đưa mắt về Thiên Bảo, quan sát thật rõ từng động tác của anh.

Chỉ thấy đôi mắt nâu bỗng chốc sâu hun hút, cơ mặt biến động theo chiềuhướng quen thuộc. Là vẻ đau thương, bộ dạng tuyệt vọng hôm nào, điềukhiến Đan Đan chỉ muốn câu hỏi vừa rồi chưa từng phát ra.

Một khoảng trầm mặc, hơi thở nặng nề đè lên từng phân tử khí.Gió ngừngthổi, mặt hồ cũng thôi đùa nghịch, phẳng lặng như tâm hồn của Thiên Bảogiờ đây.

Giọng nói đều đều vang lên nhưng lại buồn đến nao lòng.

-Cô ấy là người tôi yêu suốt mười năm. Từ lúc rời khỏi đây, chưa bao giờ tôi thôi yêu và nhớ về cô ấy. Có lúc tôi mong ước cậu bé Thiên Bảo ngày xưa mãi mãi không lớn, như thế thì chúng tôi sẽ không phải rời xa nhau.

Nụ cười chua chát nhếch lên, khẽ khàng nhưng chất chồng khối đau đớn đang không ngừng dày xéo.

-Và cuối cùng tôi cũng trở về. Ngay từ khi gặp lại cô ấy, tôi ước mình đừng bao giờ trở lại đây. Dương Thiên Bảo sẽ cứ nuôi hy vọng, cứ nhớ về cô bé năm xưa mà tiếp tục cuộc sống, sẽ không phải bất lực nhìn kẻ khác cướp mất Vân Linh…..

Từng câu chữ cuối cùng rơi ra như mang chính con tim rỉ máu của ThiênBảo kéo toạt khỏi lòng ngực. Đan Đan mím chặt môi, không biết từ bao giờ dòng chất lỏng nóng hổi đã chạy dài trên khuôn má.

Đôi bàn tay vụng về đưa lên lau sạch những giọt nước mắt vô nghĩa kia,cô hít vào thật sâu, cố gắng phá vỡ bầu không khí đặc sệt vị đắng chát.

-Thế nên hôm ấy anh muốn chết ở ngoài đường và tôi vô cớ trở thành mối phiền phức cho kẻ ngốc như anh ư?

-Này! Cô bảo ai ngốc thế !

Thiên Bảo nhanh chóng nhận thức được “mớ phiền phức” kia đang \*\*\*\* mình, phản ứng đầu tiên của anh là căng mắt cãi lại.

Đan Đan cười khì:

-Vì một cô gái mà bi lụy rồi tìm đến cái chết không phải ngốc mà là “đại ngốc”! Tôi nói cho anh biết, nếu anh từ bỏ mối tình mười năm của mìnhnhư thế thì Dương Thiên Bảo sẽ được liệt vào danh sách “Những kẻ ngốcnhất thế giới”.

Thiên Bảo trợn mắt, tâm trạng vốn dĩ không tốt bị Đan Đan chọc cho phát điên. Nghiến răng, đỏ mắt mà trả đũa:

-Cô…cô biết gì mà nói chứ ?

Đan Đan vòng hai tay trước ngực, bộ dạng thấu hiểu “sự đời” trưng ra đầy khiêu khích:

-Đúng là tôi chẳng biết gì cả. Nhưng anh thử đem cái tình yêu đơn phương suốt mười năm kia trao cho tình địch, người thực sự làm cô ấy hạnhphúc thì anh đâu phải là kẻ thất bại, chỉ là nhờ vả kẻ khác tiếp tụctình yêu đó thôi!

Đến lượt đối phương bất động, mọi hành động chuẩn bị bộc phát hoàn toàn đình chỉ.

Tại sao những điều đơn giản nhất mà anh không nhận ra, lại để một cô gái vừa đanh đá, vừa phiền phức nhìn thấu chứ?

Mãi lẩn quẩn trong quá khứ, gán ghép cái tình yêu trẻ dại suốt mười nămđể khăng khăng ôm lấy những khổ đau, dày vò. Thiên Bảo mù mờ bước đitrên con đường bế tắc, tuyệt vọng.

Sao anh không nhìn thấy thứ ánh sáng mang tên “buông tay”, điểm dừngchân gọi là “từ bỏ”. Sẵn sàng trao đi tình cảm ấy cho Đình Hàn Phong,con người sỡ hữu quyền lực và cả tình yêu có thể làm Vân Linh hạnh phúc.

Cái cách mà hắn ta nhìn Vân Linh, từng cú đấm giáng vào Thiên bảo đã đủchứng minh tất cả. Anh yêu Vân Linh mười năm và có thể Đình Hàn Phong sẽ yêu cô ấy cả đời.

Thiên Bảo đứng phắt dậy, dáng người cao lớn vụt chạy đến bờ hồ. Dang rộng hai tay, đôi mắt nâu nhắm lại rồi hét thật to:

-“Vợ bé nhỏ” anh yêu em! Dương Thiên Bảo rất rất yêu em….

Không biết vì sao, khóe mắt Đan Đan cay xè. Thanh âm như đứt quãng thoát ra một cách nghẹn ngào:

-Thì ra anh vẫn “chấp mê bất ngộ”! Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ cô gái kia, tình yêu anh dành cho cô ấy…quá lớn.

Hàng mi cong dài từ từ hé mở, để lộ đôi mắt nâu đầy mị lực. Cánh môi đẹp hững hờ cong lên, nụ cười sắc nét in lên mặt hồ xanh biếc.

-Hôm nay thôi !

-Gì cơ ?

Đan Đan nghiêng đầu, khó hiểu nhìn về Thiên Bảo. Nhưng ánh mắt kiên định của ai kia đã chắn hết mọi nghi vấn sau đó.

-Chỉ hôm nay thôi tôi cho phép chính mình yêu Vân Linh. Và bắt đầu từ ngày mai, tình yêu ấy sẽ được trả về quá khứ.

Giọng nói nhẹ bâng như thầm thì rồi bị gió cuốn đi. Nắng từ đâu đổ vềsáng lóa, nổi bật tư thế khoan khoái của chàng trai, nụ cười ngược nắngthong dong dán vào đôi mắt tròn đang mở hết cỡ.

Đan Đan vô thức nhìn về phía chân trời, mắt hoảng hốt tìm kiếm ánh mặttrời ban nãy. Nhưng tất cả chỉ là một màu xanh yên ả của những đám mây,chúng bồng bềnh rồi xếp chồng lên nhau, che mất vầng dương chói lóa.

Vậy những tia nắng mà Đan Đan vừa nhìn thấy là gì? Thứ ánh sáng rực rỡsắc màu khiến tim cô bất ổn, sự ấm áp mang về cảm giác bình yên.

Chính là Thiên Bảo, vầng mặt trời vừa dịu êm, vừa ngang bướng. Chàng trai của nắng và là ánh nắng của con tim bé nhỏ kia.

## 23. Chương 23 : Mặt Nạ.(1)

Chút ánh sáng ít ỏi rọi vào căn phòng u ám, bộ mặt thật của “ác quỷ” được phơi bày.

Phòng hợp rộng lớn không một âm thanh, tất cả cácnhân viên của Đình Khiêm kể cả Hội Đồng quản trị đều thể hiện cùng mộtxúc cảm: kinh sợ.

Hơn ba mươi đôi mắt đang chắm chú dán vào màn hình, nơi những kế hoạchvượt quá sức tưởng tượng được trình bày rất chi tiết. Dự án kinh doanhkhách sạn hợp tác với Hoa Kỳ, công trình xây dựng khu thương mại độcquyền tại Thụy Sỹ, chiến lược mở rộng Đình Khiêm, đánh vào các thịtrường trong khu vực. Tất cả làm họ căng mắt, não bộ nhất thời không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin nào.

Đình Khiêm suốt bốn mươi năm qua luôn vững mạnh và có tiếng trên thươngtrường, mọi người đã từng dùng ánh mắt ngưỡng mộ, thái độ tôn kính đốivới vị Chủ tịch quá cố, người sáng lập ra Tập Đoàn Đình Khiêm. Nhưng giờ đây, đối với con người trước mắt họ, chỉ hai từ có thể hình dung. “Ácquỷ”.

Anh ta chính xác không phải người, chàng trai hai mươi tuổi có khuôn mặt “ma quỷ”, từ đôi mắt đen cao ngạo đến dáng vẻ đầy uy quyền, Đình HànPhong mau chóng đưa người xung quanh vào “bản vẽ” thú vị của mình.

Sức ép đè nặng lên nhịp thở của mỗi người có mặt tại đó, đến khi ngóntay thon dài gõ nhẹ lên bàn, các “linh hồn bé nhỏ” được lôi về thực tại.

Giọng nói trầm trầm vang lên như một mệnh lệnh bất khả kháng.

-Đưa những đề án này đến tất cả các phòng ban, thời hạn để mọi người kết thúc sẽ là một tháng.

Từng nhịp thở nặng nề trút xuống, vài khuôn mặt tái xanh ngơ ngác nhìnxuống mặt bàn. Tiếng tim ai đó đang liên hồi gào thét, những đôi tai run run vẫn lắng nghe hết sức tập trung.

Đôi mắt lạnh lẽo thu hết mọi biểu hiện ấy vào tầm mắt, hàng mày rậm nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

-OK ?

Thanh âm băng lãnh cất lên tựa tiếng gọi của “tử thần”, hơn ba mươi nhân viên ưu tú có mặt tại phòng hợp đồng loạt phản ứng, hệt những con rôbốt được kích hoạt. Đứng lên, cuối người 45 độ hướng về phía lãnh đạotối à “tuyên thệ”:

-Vâng, thưa Tổng giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Chiếc ghế Tổng giám đốc khẽ xoay lại, bàn tay hững hờ giơ lên ra hiệu.Ngay lập tức, từng đôi chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ai nấy bỗngchốc rạng rỡ dù phía trước là cái “mệnh lệnh khắc nghiệt” vừa đưa ra. Vì trong đầu họ, tránh xa con người đáng sợ kia là ý nghĩ đeo đẳng ngaykhi đặt chân vào phòng hợp.

Không gian rộng lớn sót lại duy nhất hai người. Ken nhẹ nhàng bước đếnchỗ Hàn Phong, thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một nhân viên đượchuấn luyện đặc biệt :

-Đã tập hợp mọi người và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lâm Khắc Minh.Theo tài liệu của Kate, một thế lực ngầm ra tay bắt cóc Lâm Khắc Minh và cầm đầu chính xác là một cô gái.

Kate là tổ chức chuyên biệt của Đình Khiêm, Hàn Phong sáng lập ra Katenăm anh mười bảy tuổi. Tất cả các thành viên ở Kate là những người có kỹ năng lập trình, tìm kiếm thông tin bậc nhất thế giới.

Ken cũng là một phần tử xuất sắc của Kate, dù hơn tuổi Hàn Phong nhưnganh luôn hết mực trung thành, kính trọng vị lãnh đạo thiên tài này.

Hàn Phong vẫn im lặng, ánh mắt có phần tối đi, ngón tay gõ gõ lên thành ghế.

-Dựa trên lượng dữ liệu thu thập được, Kate sẽ tìm ra vị trí và đích danh chủ mưu trong 48 tiếng nữa!

Cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên, Hàn Phong xoay ghế, mắt bắt đầu lướt qua sấp tài liệu được Ken ngay ngắn đặt lên bàn.

-Rất tốt!

Dưới quyền năng và sức mạnh của Gió Lạnh, chiếc mặt nạ gian xảo kia liệu sẽ bị tháo xuống ?

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

Ngọc Chi sợ hãi nhìn vào những mảnh vỡ văng khắp phòng. Khuôn má hồnghào dần nhợt nhạt khi bắt gặp đôi mắt to tròn đã hằn đậm những vằn máu.

Đôi bàn tay giận dữ siết chặt mảnh vỡ sắc nhọn, dòng chất lỏng tanh tưởi chảy xuống, liếm láp qua kẽ tay.

-Chết tiệt! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Đình Hàn Phong đã lần radấu vết Lâm Khắc Minh, nếu bị phát hiện anh ta sẽ giết hết tất cả chúngta!

Ngọc Chi lạnh người, rõ ràng việc bắt cóc Lâm Khắc Minh đã tiến hànhrất cẩn trọng. Những người nhúng tay vào phi vụ này đều là do cô ta sắpđặt. Tuy từng là Chị Hai nức tiếng trong thế giới đêm, nhưng thế lực của cô gái này vẫn khiến cô ghê sợ, đến giờ phút này Ngọc Chi chỉ biết làmtheo những chỉ thị mà cô ta đưa ra.

Và một thực tế mà “kẻ đi trước” như cô đã dự đoán, Đình Hàn Phong vốn dĩ là “ác ma”. Động vào anh ta dù sớm hay muộn cũng sẽ nhận được một kếtcục.

Cô gái đáng thương kia đã quá xem thường đối thủ, yên tâm ngụy trangdưới lớp mặt nạ hoàn hảo mà không nhận ra bản thân đang bị Gió Lạnh cuốn vào “vùng tử địa”.

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Ngọc Chi, cơn giận ngày càng dữ hơn, giọng nói cay độc gầm lên:

-Lâm Ngọc Chi! Con ngốc như cô rốt cuộc có thể suy nghĩ không hả ? Mau chóng khử tên Bác sĩ đó đi!

Ngọc Chi bị chấn động, khuôn mặt biến sắc nhìn về kẻ điên loạn kia. Côta muốn giết người ư? Dù cha là trùm xã hội đen, bản tính cũng khôngphải tốt đẹp, nhưng Lâm Ngọc Chi cô chưa bao giờ giết người. Nếu biết cô ta tàn nhẫn đến mức độ này, cô thà trở thành con mồi để Đình Hàn Phongsăn đuổi chứ không muốn bước chân vào nơi đây.

Cơn hoang mang và sợ hãi dâng lên trong đầu cô gái, cô đã đi nhầm đườngthì giờ đây không thể quay trở lại. Phía trước là ngõ cụt, Lâm Ngọc Chisẽ trở thành kẻ giết người không gớm tay, con chó trung thành của bộ mặt giả dối trước mắt.

Hít vào thật sâu, Ngọc Chi nặng nề mở miệng:

-Được! Nhưng cô nghĩ nếu giết Lâm Khắc Minh, Đình Hàn Phong sẽ không tha cho chúng ta sao?

Bàn tay tuôn máu đưa lên mũi, mùi máu ghê tỏm tỏa ra căng phòng khiếnNgọc Chi buồn nôn.Nhưng chủ nhân của nó lại bày ra bộ mặt vô cùng thỏamãn, ánh mắt phát ra tia sáng thâm độc nhìn vào vết rách trên chính taymình, môi nở nụ cười tà ác:

-HAHA… Giết Lâm Khắc Minh là trực tiếp giết chết đôi mắt mù lòa của HạVân Linh! Đến khi đó chẳng phải kẻ xin tha cho con nhỏ mù đó là Đình Hàn Phong à? HAHA…

Chút ánh sáng ít ỏi rọi vào căn phòng u ám, bộ mặt thật của “ác quỷ”được phơi bày. Chiếc mặt nạ tốt bụng, thân thiện hàng ngày bị giẫm nátdưới mũi giày sắc nhọn.

## 24. Chương 24 : Mặt Nạ.(2)

Ác quỷ” luôn đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp, thuần khiết để che giấu tâm hồn độc địa, bản chất xấu xa của mình.

Một buổi sáng mát lành, đóa tường vy bên bậu cửa tỏahương dìu dịu, xuýt xoa chiếc mũi nhỏ xinh đang vô tâm tìm kiếm một mùihương quen thuộc khát.

Lớp học yên lặng, khoảng không gian rộng lớn bao bọc thân người bé nhỏ, mang về cảm giác cô đơn, trống trãi.

Một tuần nặng nề trôi qua với tâm trạng rất tệ của cô gái nhỏ. Cảm giácnhớ nhung, lo sợ không ngừng vây kín tâm tư cô. Cô nhớ giọng nói lạnhlùng bá đạo, nhớ từng chiếc ôm ấm áp của anh. Đôi lúc vẽ ra khuôn mặt xa lạ nào đó trong đầu rồi vẩn vơ suy nghĩ : “Anh ấy sẽ trông như thế nàychứ, chiếc mũi cao cao từng cọ vào má mình, hàng mày lúc nào cũng nhíulại, đôi mắt hẳn phải thật sâu vì anh luôn khiến người khác e sợ”.

Dựa trên những lần tiếp xúc và cảm giác của mình đối với anh, cô thíchthú tưởng tượng, rồi mơ ước một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy khuôn mặt, dáng vẻ mà cô luôn mong nhớ kia.

Đem hết tâm trí dồn vào mối mơ tưởng ấy, chiếc đầu thông minh lại “ngốcnghếch” tin rằng nỗi nhớ “đáng ghét” sẽ không tìm đến dày vò con timđáng thương của cô nữa. Nhưng một sự thật phũ phàng đã chứng minh ý nghĩ ấy vỗn dĩ không nên có.

Hàng ngày bộ mặt không cảm xúc cứ thế bày ra, đôi mắt trong veo lạnhbăng như mặt hồ, yên tĩnh đến vô hồn. Mọi xúc cảm bị nhấn chìm vào hương Cỏ May xa xôi, cuốn theo đôi môi quyến rũ mềm mại đầy mê hoặc.

Anh bước vào thế giới tăm tối của cô như một phép màu, đem đến thứ ánhsáng kì diệu làm tan con tim đã khô cứng. Nhưng giờ đây, vệt sáng duynhất ấy vội vàng biến mất, không dấu vết, không tin tức. Anh như một cơn mơ, nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn thương tổn, ấm áp xoa dịu chúng rồi cứthế mãi mãi rời xa.

Tiếng nói rất khẽ vang lên cắt phăng dòng xúc cảm tưởng chừng sẽ rơi vào tuyệt vọng ấy:

-Vân Linh à! Cậu sao thế, cứ như vừa rơi xuống từ Mặt Trăng , ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày!

Cô bạn mới tốt bụng lại đến như một công việc đã xếp vào thời gian biểu, sẽ huyên thuyên vài câu chuyện, cười đùa rộn rã cả gian phòng. NhưngVân Linh chẳng mảy may để ý, mối quan tâm của cô hết thảy để vào ai kia.

Dù rất cảm kích sự hòa nhã, tốt tính của Diệp Khanh, Vân Linh cũng chỉậm ờ, thái độ nhàn nhạt đáp trả những câu hỏi kỳ quái của cô bạn. Tuyvậy Diệp Khanh có vẻ chưa bao giờ phiền lòng, cô sôi nổi, cố gắng đếngần Vân Linh, chạm tay vào cái thế giới bí ẩn của cô gái nhỏ.

Vân Linh nở nụ cười thật khẽ, cánh môi miễn cưỡng cong lên.

-À… không có gì, mấy hôm nay tâm trạng tớ không được tốt.

Thấy cô chủ động bày tỏ, Diệp Khanh vui vẻ chấp vấn Vân Linh.

-Theo tớ đoán, cậu đang “tương tư” anh chàng nào phải không? Vẻ mặt nàygiống như nói cho cả thế giới biết rằng “Hạ Vân Linh rất nhớ anh”!

Gió từ đâu kéo về luồn qua khung cửa, thích thú mơn trớn từng cánh hoamỏng manh. Đôi mắt to tròn thật khẽ xuất hiện những biến chuyển, mànnước âm ẩm viền trên khóe mắt, ương bướng đòi rơi.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mép váy , vừa vặn lọt vào tầm mắt của ngườiđối diện. Vẫn khuôn mặt vui vẻ, thân thiện ấy nhưng khóe môi lại nhếchlên đầy hài lòng.

Vân Linh mím chặt môi, mọi xúc cảm của cô dễ dàng nhìn thấu vậy sao? Nỗi nhớ vô hạn này khiến cô quá mệt mỏi, cô lo lắng, e sợ anh cũng sẽ rờikhỏi cô như mẹ. Vết rách sâu hoằm tưởng chừng đã mờ đi một lần nữa inhằn.

Mẹ ra đi mang theo cô bé thiên thần, thơ ngây cùng đôi mắt sáng lấplánh. Cuộc sống với cô khi ấy là sự tồn tại nhàm chán với con tim vôcảm. Nếu giờ đây anh cũng như mẹ, rời bỏ cô, Vân Linh sẽ mất hết tất cả, sự tồn tại cư nhiên ấy trở thành trống rỗng vì trái tim cô đã vĩnh viễn không còn.

Cánh tay lành lạnh đặt lên vai Vân Linh, lay lay cô bạn có sắc mặt ngày càng tệ.

-Tớ nói gì sai à, sao trông cậu như sắp khóc đến nơi thế ?

Ý thức thái độ thiếu kiềm chế của bản thân, Vân Linh lắc nhẹ đầu.

-Trông tớ như thế thật à, đừng nghĩ lung tung nữa! Tớ thực sự không sao đâu!

Diệp Khanh im lặng quan sát từng thay đôi trên khuôn mặt xinh đẹp. Thân người nhỏ nhắn rời đi sau khi để lại lời nói kì lạ.

-Ừ. Tớ hy vọng cậu ổn! Nhưng Vân Linh à, đôi khi chấp nhận sự thật lại dễ chịu hơn đấy!

Lời nói kia không rõ có ý gì, Vân Linh cũng chẳng thể nghĩ nhiều đến nó. Tâm trạng nặng nề lại càng quánh sệt một màu đen, mờ mịt đến tuyệtvọng.

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

Ngọc Chi hoang mang bước vào căn phòng dơ bẩn, đôi tay lạnh toát đưa lên mũi che đi mùi ẩm thấp đang bốc lên nồng nặc.

Tiếng bước chân ngày một gần làm Khắc Minh tỉnh giấc, cơn đau từ gáy nhức nhối, cơ thể dày đặc những vết thương.

Gương mặt trung niên mang vẻ ấm áp, lương thiện, thoạt nhìn xa lạ nhưngcó lại có nét thật quen thuộc khiến Ngọc Chi có cảm giác tội lỗi, cô sắp phải làm một việc mất hết tính người, bước chân vào thế giới tội áckhông đường thoát.

Lâm Khắc Minh mơ hồ quan sát cô gái trẻ trước mặt, cô ta là người đã bắt ông ư? Vì cớ gì chứ, cả đời ông chữa bệnh, cứu người cũng có lúc rơivào hoàn cảnh này.

Giọng nói trầm ấm cất lên một cách khó nhọc:

-Cô gái trẻ…vì sao lại bắt tôi? Tôi đã đắt tội gì với…. các…. người.

Sắc mặt ông bắt đầu tái nhợt, hai ngày không ăn uống cùng với những trận đòn nghiệt ngã, Lâm Khắc Minh sớm biết được ông sẽ không thể sống.

Ngọc Chi nắm chặt tay, đôi môi mím chặt.

-Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn giết ông, bác sĩ Lâm.

Một thứ ánh sáng lóe lên nơi cổ của cô gái, Lâm Khắc Minh gắng hết sứcnhìn theo. Đôi mắt đau đớn dần tối lại, thân người run run chuyển động.

Thấy vẻ bất ổn của ông, Ngọc Chi vội vàng bước lại gần . Có lẽ lát nữađây, ông ta sẽ phải chết trước mắt cô nhưng Ngọc Chi mặc kệ , giờ phútnày cô muốn là một “con người”, trước khi hoàn toàn hiện hình “ác quỷ”.

-Ông không sao chứ ?

Bàn tay đầy vết xướt giơ lên, dồn mọi sức lực cuối cùng chỉ về phía chiếc dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ Ngọc Chi.

-Cô họ Lâm, bố cô…là…là Lâm…Thanh….Hùng ?

Hơi thở yếu ớt trút xuống nền gạch ẩm mốc, đông lạnh cả người cô gái.Ngọc Chi ngỡ ngàng, ngờ vực nhìn vào Lâm Khắc Minh, ông ta biết cô họLâm, bố cô là Lâm Thanh Hùng.

Khắc Minh mệt mỏi nhướng mí mắt chỉ muốn khép lại, khóe miệng giật giật phát ra những thanh âm rất nhỏ:

-Ta là….là….

-Cô đang làm gì vậy ?

Ngọc Chi giật thót mình nhìn về phía sau, là cô ta. –“Ác quỷ” luôn đeochiếc mặt nạ xinh đẹp, thuần khiết để che giấu tâm hồn độc địa, bản chất xấu xa của mình.

Cả thân người bỗng nhiên chao đảo, mọi sức lực như bị rút cạn vì câu nói vừa rồi của Lâm Khắc Minh. Giọng nói yếu ớt nhỏ dần nhưng cô vẫn có thể nghe rõ.

Hãy nói với cô đây không phải là sự thật, hãy mang cô ra khỏi đây, LâmNgọc Chi sẽ chịu đựng mọi sự hành hạ, mọi hình phạt của Gió Lạnh.

Chiếc kính lóe lên những tia sáng hiểm ác, cô gái nâng cao cánh tay,chỉa vật đen ngòm vào Lâm Khắc Minh. Ngón tay thong thả đặt trước cò, nụ cười thỏa mãn nhếch lên đáng sợ.

Không chút do dự, Ngọc Chi lao đến người kia, giật phăng chiếc súng trong tay cô ta. Vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng tột độ.

Đôi mắt xếch lên đầy tức giận, khuôn miệng nhỏ đay nghiến nhìn về phía Ngọc Chi.

-Cô điên à ? Mau trả súng cho tôi, tôi phải giết ông ta.

Sắc mặt sợ sệt khi nãy dần lấy lại vẻ bình tĩnh, Ngọc Chi cầm súng thực hiện theo đúng động tác mà cô gái kia đã làm.

-Cô không cần phí công như thế, cứ để sức lực mà đấu với Đình Hàn Phong, giết Lâm Khắc Minh, tôi sẽ làm.

Chứng kiến cảnh giằng co giữa hai cô gái, vị bác sĩ họ Lâm lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Tất cả có lẽ nhắm vào Đình Hàn Phong và ông là một con tốttrong bàn cờ ấy.

Đôi mắt trầm tĩnh nhìn về đôi mắt đang rất hỗn loạn của Ngọc Chi, LâmKhắc Minh khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng khép mi, sẵn sàng tư thế đón chờ cái chết.

Gương mặt bình yên đập vào mắt Ngọc Chi, từng đường nét rõ ràng hiện vềtừ quá khứ. Cánh tay cứng ngắc chạm nhẹ nơi nguy hiểm nhất của vũ khígiết người và:

-Đoàng…..

Phát đạn phút chốc ghim thẳng vào thân thể đang co ro trên nền đất. Chất lỏng sánh đỏ bắn lên tường, loang lỗ chiếc áo trắng.

Mùi âm ẩm, lạnh lẽo hòa với mùi máu tanh tưởi bốc lên làm hài lòng kẻđang chăm chú xem cô gái ngây thơ diễn trò. Cứ tưởng kẻ ngốc nghếch ấysẽ sợ sệt buông tay, nào ngờ.

-Haha…Ngọc Chi, làm tốt lắm! Đình Hàn Phong tôi xem anh đấu với tôi thế nào.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, mang theo dáng vẻ thỏa nguyện rời đi.

Ngọc Chi vẫn đứng đó, bất động nhìn vào dòng máu đỏ tươi. Tay chân thừa thãi buông lỏng.

Ánh nắng nghịch ngợm lọt qua khe cửa, rọi vào giọt nước đang chảy dài trên khuôn má. Lóng lánh.

## 25. Chương 25 : Thách Thức.

Bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu thôi! Dám thách thức Đình Hàn Phong, bọn chúng cũng có bản lĩnh đấy chứ.

-Định vị MT của Kate báo cáo nhà kho ngoại ô cách thành phố 500 km về phía Nam phát hiện khả nghi.

-Đẩy nhanh tốc độ rà soát, chúng ta còn đúng 2 tiếng nữa.

-Ok.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tiếng giập máy vang lên khô khốc, chàng trai đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về sấp tài liệu trên mặt bàn.

Bốn mươi tám tiếng đồng hồ cho toàn bộ các nhân viên cấp cao của Kate và Ken thực sự phải đau đầu. Sử dụng những thiết bị mới nhất, huy động đội ngũ tìm kiếm liên tục, công suất làm việc đã vượt quá khả năng của mộtchiếc máy.

Đôi bàn tay chậm rãi lướt chuột, Ken cố hết sức đột nhập vào mạng lướithông tin thành phố, tại đây mọi thông tin, dữ liệu được cất trữ. Dòngchữ “SUCCESS” nhấp nháy trên màn hình khiến Ken gần như nhảy cẫng lên,xem như bấy nhiêu năm vứt tuổi trẻ vào cuộc đào tạo “man rợ” kia khônguổng phí.

Cổng thông tin thành phố được thiết lập rất chặt chẽ, mạng lưới liên kết thống nhất nhưng đó lại là kẽ hở lớn nhất, nếu tập trung tấn công mộtnhánh trong đó, tất cả sẽ dễ dàng bị phá bỏ. Lướt nhanh qua bộ phận ghihình trên các con đường, Ken phát hiện Lâm Khắc Minh.

Đoạn đường này khá vắng nhưng chỗ Lâm Khắc Minh vừa vặn với góc quay của máy. Một chiếc xe đen phóng đến, hai tên to con nhanh chóng bước raquật ngã rồi lôi ông vào xe. Phóng to hình ảnh, Ken ghi nhớ biển số xerồi liên lạc với Kate.

-Mau điều tra cho tôi biển số xe 5094, có thể chiếc xe này sẽ giúp chúng ta tìm ra Lâm Khắc Minh.

Liếc nhìn từng nhịp gõ của chiếc đồng hồ, Ken đưa tay day day thái dương.

-Kịp hay không đây? Chỉ còn ba mươi phút.

Nỗi lo lắng của chàng trai trẻ không phải vô cớ, vì chính thời gian tiếp xúc và làm việc cùng Đình Hàn Phong khiến Ken loại bỏ hoàn toàn địnhnghĩa “Thất bại”.

Ai đó nói rằng, thời gian là thứ vô tâm nhất trên đời và nó có lẽ đúngvới Ken giờ đây. Mặc cho lòng anh có nóng như lửa, đầu óc rối tung vớicái tên Lâm Khắc Minh thì chiếc kim đáng ghét kia vẫn đều đặn quay.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, nhanh như chớp chàng trai bắt lấy máy.

-Ken, Tổng Giám đốc gọi anh.

-Được, tôi đến ngay.

Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày trở nên xám ngắt, nhăn nheo đến khó coi : “Ken à, lần này mày tiêu chắc rồi!”.

Nặng nề gõ cửa, Ken lạnh người bước vào căn phòng “tử thần”.

Hàn Phong chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt lãnh đạm tối sầm. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn tạo ra những thanh âm đáng sợ.

Ken mím chặt môi, gập mạnh người:

-Xin lỗi Tổng Giám đốc chúng tôi đã dốc hết sức lực nhưng…..vẫn không tìm được Lâm Khắc Minh.

Một mảng yên lặng là câu trả lời sau đó. Chàng trai trẻ dường như bị đông cứng, nín thở chờ đợi bất kì phán quyết tàn khốc nào.

Thân người cao lớn đột ngột đứng thẳng, nhẹ nhàng hướng về phía cửa sổ. Cánh tay vươn ra kéo cao chiếc màn.

Từng vệt nắng ấm áp rũ lên chiếc mũi cao cao, mơn man cánh môi quyến rũ, xuyên vào căn phòng tối tăm.

Ken ngẩng mặt, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng. Dáng người cao lớn bị ánh nắng ấm áp bao lấy nhưng hơi lạnh không vì thế tan đi, bộ vest lộ ranhững vết nhăn nhúm, vài cọng râu lúng phúng mọc trên chiếc cằm hoànhảo.

-Có lẽ chúng ta đã chậm một bước.

Ken hoàn toàn bị chấn động, việc này sao có thể? Chàng trai trẻ nhanhchóng nhìn vào màn hình máy tính, một loạt các thông tin không tưởngđập vào mắt anh.

Tiếng điện thoại đã vang lên khá lâu nhưng Ken vẫn chưa trở về bìnhthường, đến khi tiếng chuông tắt đi và vang lên lần hai, chàng trai mớihốt hoảng bắt máy.

-Ken, đã phát hiện ra tung tích của Lâm Khắc Minh. Căn cứ vào những gìthu thập được trước đó và biển số xe anh cung cấp, chúng tôi điều tra ra kẻ bắt cóc Lâm Khắc Minh thuộc một tổ chức có quy mô. Bọn chúng rất lợi hại, chặn hết mọi manh mối của chúng ta. Lần theo dấu vết chiếc xe,chúng tôi đã đến nhà kho nơi giam Lâm Khắc Minh. Nhưng tất cả bọn chúngđã rời đi, chết tiệt!

-Ok, Jack tiếp tục đi.

-Chúng tôi phát hiện rất nhiều máu, tổ phân tích đã mang mẫu về và xétnghiệm. Đối chiếu với ADN của Lâm Khắc Minh trong ngân hàng AND là cùngmột mẫu. Với lượng máu ở hiện trường, khả năng ông ta đã chết là 80%.

-Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu bảo mọi người ở Kate nghỉ ngơi đi.

-À, còn một việc nữa rất bất ngờ ? Kẻ đứng sau chuyện này là một cô gái, cô ta là thủ lĩnh của tổ chức Blue.

-Blue? Jack, thu lại lời nói lúc nãy của tôi, yêu cầu Kate tăng hết công suất, chuyển hướng điều tra sang Blue.

-Ken! Anh định giết chúng tôi đấy ư?..... Hazz….đành vậy!

Kết thúc cuộc đối thoại, Ken tiến về phía Hàn Phong.

-Tổng Giám Đốc anh đã điều tra ra tất cả ? Vậy còn Blue?

Hàn Phong xoay người, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ken chưa bao giờ nhìnthấy Tổng Giám đốc thiên tài của mình ở bộ dạng thế này. Có lẽ vụ việclần này thực sự quan trọng với anh.

Cứ nghĩ bốn mươi tám tiếng đồng hồ khủng khiếp kia là không thể đối vớiKate, với hơn hai trăm chiếc đầu ưu tú của khắp thế giới. Vậy mà chỉ một Đình Hàn Phong, mọi việc đã được giải quyết rất nhanh chóng.

Ban đầu khi nhìn vào những thông tin trên màn hình máy tính, Ken đãsửng sốt. Tất cả các kết quả, dữ liệu tìm kiếm hiện lên đập vào mắt,hình ảnh Lâm Khắc Minh bị bắt cóc, cảnh nhà kho đổ nát. Nhìn lại conngười đang thong dong cho tay vào túi quần, Ken mới ý thức một sự thậthiển nhiên :Kate là do Đình Hàn Phong sáng lập lúc anh 17 tuổi.

Thế nhưng Blue, tổ chức mà Ken chưa bao giờ nghe tên lại có sức mạnh ghê gớm như thế, đã qua mặt Gió Lạnh. Còn cô gái kia, thủ lĩnh của Blue,rốt cuộc mục đích của họ là gì chứ?

Nhận thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của Ken, Hàn Phong bước đến Sopha. Nớilỏng cà vạt ở cổ, anh nghiêng người dựa vào thành ghế mang theo nhữngmệt mỏi, lo lắng cất vào ánh mắt. Đôi mắt đen láy cứ thế từ từ khép lại, nhưng cánh môi lại khẽ khàng cử động.

-Hai mươi năm trước Blue đã đối đầu với Đình Khiêm, thủ lĩnh của Blue,Đông Khánh là kẻ thù của ba tôi. Việc bắt cóc Lâm Khắc Minh lần này lànhắm vào tôi. Blue rất mạnh, khả năng của chúng không thua chúng ta.

Ken nhíu mày, việc này anh hoàn toàn không biết, tổ chức này quá xa lạđối với anh nhưng theo như những gì Hàn Phong nói Blue thật sự rất khủng khiếp.

-Không lẽ Kate không làm gì được chúng sao?

-Một trong những mục đích tôi thành lập Kate là để khử Blue, bây giờcuộc chơi mới thực sự bắt đầu thôi! Dám thách thức Đình Hàn Phong, bọnchúng cũng có bản lĩnh đấy chứ.

Ken im lặng, không biết nên ngưỡng mộ hay kinh sợ con người này đây. Dùđối thủ có là ai, Đình Hàn Phong vẫn giữ một thái độ cao ngạo, xem đốiphương như con mồi mà vờn đuổi. Nhưng những lo lắng, mệt mỏi mà anh vừathấy là gì đây, vẫn có thứ khiến Đình Hàn Phong phải bận lòng.

-Nhưng giết Lâm Khắc Minh chúng được lợi gì chứ? Ông ta chỉ là một bácsĩ nhãn khoa, hoàn toàn không liên quan đến công ty của chúng ta.

Khi những nghi vấn của chàng trai vừa được nêu ra, hàng mi cong dài rấtkhẽ cử động. Hơi thở lành lạnh phả vào không gian trở nên nặng nề, đôngcứng những tia nắng yêu ớt dần vụt tắt.

-Được lợi rất lớn đấy, làm đau ở đây này.

Hàn Phong vẫn nhắm mắt, giọng nói ngang ngang không cảm xúc phối hợp bàn tay đưa lên đặt ở tim.

Hành động này khiến Ken nhăn mặt, chiếc đầu thông minh không thể hiểunỗi những gì Hàn Phong vừa nói. Rõ ràng đó là bác sĩ khoa mắt, ông tachết anh ta lại đau ở tim. Cứ thế anh bạn trẻ ngớ ngẩn rời khỏi phòng,tâm trạng hết sức phức tạp với đề tài mắt và tim vừa được đề cập.

Trong căn phòng lấp đầy mùi cỏ may, ánh mắt đen xoáy sâu về khoảng trời ngoài khung cửa kính.

Nụ cười trong sáng như giọt sương ban mai, ánh mắt thuần khiết như sợinắng trong veo. Từng hình ảnh rất rõ hiện ra trước mắt Hàn Phong.

Không biết Vân Linh có nhớ anh như anh giây nào cũng nghĩ về cô, có lolắng cho anh như mỗi dây thần kinh của anh đều đè nặng lo lắng. Haituần không gặp mặt cô, sức chịu đựng của Hàn Phong gần như bị nỗi nhớ ấy ăn mòn, len lõi trong từng tế bào tim.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bình yên, Hàn Phong thực sự nếm trải cảm giác lo sợ.

Anh lo sợ Lâm Khắc Minh bị giết. Vì ông là người duy nhất mang lại ánh sáng cho Vân Linh, là người thực hiện được lời hứa của anh: “Anh sẽmang lại ánh sáng cho em, cô gái nhỏ”.

Lao đầu vào tìm kiếm, 48/48 tiếng đồng hồ Hàn Phong gắn chặt mình vớichiếc bàn làm việc, kể cả lúc dạ dày biểu tình, đau quằn quại. Đối vớianh, tìm kiếm Lâm Khắc Minh là tất cả.

Nhưng 80% khả năng ông ta bị giết lại là mũi kim sắt nhọn đâm vào timHàn Phong. Anh muốn ông chữa khỏi mắt cho Vân Linh, muốn cô nhìn thấythế giới đầy màu sắc mà anh đang thấy.

Vân Linh sẽ thấy được từng cử chỉ của anh, lúc anh vui, khi anh buồn hay vẻ mặt lạnh lùng mà mọi người e sợ. Cô sẽ thấy được trong mắt anh tấtcả tình yêu, sẽ thấy được trái tim bị cô làm lệch lạc của anh bằng đôimắt trong veo ấy….sẽ thấy…..tất cả những gì thuộc về Đình Hàn Phong.

Đuôi mắt sắc bén nhanh chóng thu lại dòng nội tâm phức tạp. Ánh nhìnchuyển sang khung ảnh vuông vắn đặt trên bàn, bàn tay giận dữ nắm chặt :

- Blue, nếu cô ấy mãi mãi không nhìn thấy thì tất cả các người cũng đừng hòng sử dụng đôi mắt của mình.

## 26. Chương 26 : Đừng Rời Xa Em! (1)

Chẳng cần biết anh ấy thế nào, dù Hàn Phong có xấu xí, dù vẻ ngoài có khó coi đến thế nào mình vẫn yêu anh ấy…đó là ngườiđầu tiên và cũng là người cuối cùng nắm giữ trái tim mình!

Sớm. Nắng hòa vào gió, vi vu qua từng ô cửa, hắt những tia sáng trong veo lên hàng mi dài đang rũ xuống.

Mùi sữa nóng thơm lừng cùng hương vị ngọt ngào của chiếc bánh mì bơchẳng thể kéo được ai đó về với thực tại. Mái tóc xoăn buông thỏng xõaxuống bờ vai, mập mờ che đi đôi mắt ngập đầy những ưu buồn.

Rain nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn ăn, yên lặng quan sát cô em gái cóvẻ bất thường. Đúng một giờ, hai mươi lăm phút, ba giây Vân Linh duy trì trạng thái như hiện tại, bất động, thất thần.

Gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn hòng nhắc nhở ai đó chỉnh đốn lại thần thái nhưng kết quả không mấy khả quan, Vân Linh vẫn đờ ra như khúc gỗ. Thếnên lần thứ nhất Rain kiềm chế sự nóng giận, dịu giọng gọi:

-E hèm….Vân Linh à !

Câu trả lời là một khoảng lặng đến lạnh người. Có tiếng hít vào thật sâu, lần thứ hai kẻ làm anh cố gắng thức tỉnh em gái:

-Vân ….Linh !

Phía đối diện, cô gái ngồi thẳng người, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt. Rain mỉm cười hài lòng, em gái anh cuối cùng cũng chú ý tới anhrồi ư?

Nhưng sự thật lại đi rất xa so với thực tế. Cô gái nhỏ chẳng mảy maythay đổi xúc cảm, khuôn mặt vô hồn úp xuống mặt bàn, hai tay đặt lên mép váy,dáng vẻ như bị ai đó dày vò rất khổ sở.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Rain đưa tay đập mạnh bàn, cánh môi lãng tử đay ngiến từng chữ một:

-HẠ …..VÂN….. LINH…..

Âm thanh có sức chấn động trong bán kính 20 mét gần đó, đả kích khôngnhỏ vào đôi tai nhỏ xinh của người đối diện. Vân Linh ngẩng mặt, nghiêng đầu chấp vấn Rain:

-Rain, anh lại bị cô nào bám đuôi thế ? Tâm trạng có vẻ rất không tốt nhỉ!

Cố trấn tĩnh bản thân, Rain kiên trì ngồi xuống một lần nữa, thư thả nâng tách cà phê lên môi.

-Em chắc là mình vẫn ổn chứ?

Câu hỏi quái gỡ của Rain làm Vân Linh có chút bối rối, không lẽ anh biết được cô đang lo lắng cho ai kia sao? Quả thật biểu hiện gần đây của côrất dễ nhận ra, mà con Cáo như Rain thì càng khó che dấu. Nhưng khôngthể để anh biết cô đang bị nỗi nhớ dày vò, không thể để anh biết con tim sắt đá này cuối cùng cũng tan chảy.

-Em nghĩ mình bình thường hơn cả người đang nói chuyện với em đấy.

Giọng Vân Linh ngang ngang không biểu hiện một sắc thái nào,nhưng Rain chưa chịu dừng lại ở đó.

-Anh đã từng nói sẽ có người trói được em gái bướng bỉnh của anh? Hazz…Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi!

Rain tỏ vẻ chán chường vô đối, những lời nói vừa rồi nghe qua khiếnngười khác có cảm giác anh thật sự mất mát.Nhưng nếu nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên kia thì mộng tưởng ấy hoàn toàn sụp đổ.

Đáng tiếc Vân Linh không hề nhìn thấy,nhưng người kia không phải aikhác mà là chính anh trai Cáo già của cô, thế nên Vân Linh rất nhanhchóng đề cao cảnh giác:

-Anh….anh có ý gì chứ?

Lại là tiếng thở dài thê lương , người đối diện tao nhã nhâm nhi từngngụm cà phê, hờ hững buông ra những câu làm tim Vân Linh giật thót:

-Ngay từ lúc cậu ta xuất hiện, anh đoán chắc chắn là như vậy! Đình Hàn Phong thật tài giỏi!

Nhắc tới cái tên không-phải-người này, Rain cảm thấy có chút hứng khởi.Cậu ta không đơn giản có bộ óc thiên tài mà cách làm việc cũng rất đángđể người trên thương trường nhiều năm như anh phải vị nể, chẳng trách em gái anh thành ra như vậy.

Vài cơn gió lém lỉnh luồn qua khe cửa, rất khẽ mơn trớn khuôn má đang đỏ lên của Vân Linh.

-Làm…làm sao anh biết được?

Chuyện cô gặp Hàn Phong, chuyện hai người học cùng lớp, chuyện anh hôncô, tỏ tình…..và cả nỗi nhớ vô hạn khi anh đột nhiên biến mất, trong lúc quá đau lòng cô đã kể hết với Nhã Nhi.

Vân Linh nhớ rất rõ biểu hiện của cô bạn lúc đó.

Sau khi im lặng một hồi lâu, Nhã Nhi lay lay người Vân Linh, giọng nói thều thào yếu ớt:

-Vân Linh à! Cậu đùa tớ đúng không…haha không vui chút nào? Chuyện này sao có thể chứ, hazz đúng là không thể nào đâu!

Mặt Vân Linh đã đen hơn lọ, cô hết sức nghiêm nghị:

-Cao Nhã Nhi….tất cả những gì tớ nói hoàn toàn là sự thật, cậu làm ơn nghiêm chỉnh chút đi !

Có tiếng thút thít đáng thương, tiếp sau đó Nhã Nhi lập tức thay đổi thái độ.

-Huuu….Hạ Vân Linh tớ hận cậu, tớ nguyền rủa cậu, Đình Hàn Phong là củachung….à không ,có lẽ không có cậu sẽ là của tớ mà…cậu đúng là không cónghĩa khí! Huuu.

Vân Linh nhíu mày, thái độ quá khích này là sao nhỉ?

-Nhã Nhi à…cậu cũng biết anh ấy hả? Không ngờ người bá đạo như thế cũng có kẻ thích!

Nhớ lại những cử chỉ, hành động “man rợ” của con người có hương vị cỏ may đó, Vân Linh không khỏi rùng mình.

-Tớ hỏi thật cậu, cậu không biết tí gì về cái tên Đình Hàn Phong sao? Cậu có biết anh ấy trông “kinh khủng” thế nào nào không?

Vân Linh mỉm cười, nụ cười ấm áp chưa từng có, đôi mắt to tròn như chiếc gương trong suốt, chân thật phản chiếu trái tim đang lỗi nhịp của cô.

-Chẳng cần biết anh ấy thế nào, dù Hàn Phong có xấu xí, dù vẻ ngoài cókhó coi đến thế nào mình vẫn yêu anh ấy…đó là người đầu tiên và cũng làngười cuối cùng nắm giữ trái tim mình!

Bàn tay lạnh toát, run run của Nhã Nhi khe khẽ đặt lên vai Vân Linh.

-Rất xin lỗi vì tưởng tượng sai lầm của cậu. Đình Hàn Phong là cái tênmà tất cả phụ nữ khao khát, Richard còn có cả Fanclub “Chết vì Gió Lạnh” nữa kìa! Anh ta không chỉ là thiên tài mà vẻ ngoài còn “khủng khiếp”tới mức khiến người khác chết ngạt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe đâuĐình Hàn Phong còn là Tổng Giám đốc đương nhiệm của Đình Khiêm đấy….Ôi,my love…hic.

Chấm dứt mối tình cảm vĩ đại của cô bạn là câu nói vô cùng “có lương tâm” của Vân Linh:

-Nhã Nhi, những gì cậu vừa nói khiến tớ không thể không bất an !

Thấy vẻ mặt khó coi của Vân Linh, Nhã Nhi thông minh đoán ra vấn đề:

-Cậu lo sợ anh ta quá hoàn hảo, sợ những gì anh ta đối với cậu khôngphải thật lòng hay sợ mọi người biết Đình Hàn Phong yêu cậu, họ sẽ xécậu ra làm trăm mảnh.

Hàng mi cong cụp xuống, đáy mắt Vân Linh bắt đầu long lanh những cơn sóng bất thường.

-Nếu anh ấy thật sự yêu tớ, cho dù phải đối mặt với bất cứ sức ép nào tớ cũng sẽ không lùi bước, nhưng nếu tất cả chỉ là đùa giỡn, là cảm giácđơn phương từ phía tớ…tớ nghĩ mình sẽ không chịu được….Nhã Nhi à..tớthật sự rất sợ.

Nhã Nhi đau lòng ôm lấy Vân Linh, thấp giọng an ủi:

-Mặc dù không muốn tim của Đình Hàn Phong bị cậu cướp nhưng mà theonhững gì tớ và hội cuồng Gió Lạnh nghiên cứu, con người này nếu đã yêuai chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để trân trọng người đó….

-Thật chứ?

-Có lẽ không sai!

-Nhã Nhi, hứa vớ tớ chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, cậu không được kể cho bất cứ ai!

-Hic….Vì cậu tớ đành chốn giấu nỗi đau này vậy!

Thái độ nghĩa khí như thế không lẽ Nhã Nhi lại đi nói với Rain sao? Nhưng cậu ấy lại không ưa gì anh cô, vậy tại sao…

-Em không cần suy nghĩ nhiều đâu, anh là ai nào?

Vân Linh gật gù:

-Thì là anh trai em, kiến trúc sư thiên tài, người con trai 22 tuổi tài hoa, phong độ, lãng tử, đẹp trai.....Hạ Anh Du.

Đúng theo những gì Rain từng PR bản thân mình, dù giọng điệu khoa trương đầy tự hào có phần thua kém nhưng cơ bản là ‘thuộc bài” của Vân Linhkhiến Rain có vẻ hài lòng:

-Rất tốt, đây mới chính là Hạ Vân Linh, em gái bướng bỉnh của anh. Em nên biết đối với Hạ Anh Du này, không gì là không thể.

Một hy vọng nào đó lóe lên trong đầu Vân Linh, cô đột ngột bật thẳngngười làm cà phê trên bàn bất ngờ bắn lên chiếc váy trắng tinh.

-Rain à…vậy anh có thể…có thể cho em biết hiện giờ anh ấy ở đâu không ? Hai tuần rồi Hàn Phong không đến Richard, em thực sự…

-Thực sự nhớ anh ta đến phát điên, đến ngớ nga,ngớ ngẩn luôn chứ gì?

Rain nhíu chặt mày, lời nói đanh thép cáo buộc cô em gái “vì sắc quên anh trai”.

-Rain à !

Mực cà phê trong tách với dần, Rain uống cạn ngụm cuối cùng, chán chường cất giọng:

-Em đến Richard đi, cõ lẽ cậu ta đang ở đó!

Dấu chấm kết thúc câu nói chưa kịp đặt xuống, Rain đã bị Vân Linh làmcho hoảng sợ. Thân người trắng toát phóng như bay ra khỏi cửa, hớt ha,hớt hải chạy về phía cổng:

-Vân Linh à…cẩn thận một chút. Bảo chú Hai tài xế đưa đi..

-Em biết rồi!

Giọng nói đầy sức sống từ cửa vọng vào khiến Rain phì cười, cô em gái này thật không thể giữ được nữa.

Cánh môi vừa cong lên vội vã hạ xuống khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

-A lô!

Giọng nói lạnh băng như trở về từ địa ngục vọng lại:

-Cô ấy thế nào rồi?

Rain đưa tay xoa lấy khuôn trán đang bất mãn nhăn nheo của mình, khí hỏa bị Vân Linh chọc tức ban nãy được dịp bộc phát:

-Này…rốt cuộc cậu có bình thường không hả? Hai tuần liên tiếp ngày nàocũng gọi đến, mà mỗi ngày đều đặn ba lần sáng, trưa, chiều lặp lại mộtcâu “Cô ấy thế nào?”, cậu không thấy nhàm chán nhưng tôi thì chịu hếtnổi rồi đấy!

Trái ngược với thái độ tức giận của Rain, người kia rất bình thản đáp trả:

-Vậy mỗi ngày bốn lần đổi một cô thư ký sáng Kathy, trưa Ly Ly, chiều Cherry, tối Hally rất không nhàm chán nhỉ?

Có tiếng thủy tinh bị nghiền nát, Rain mặt mày tối sầm:

-Vậy sao không trực tiếp đi hỏi người cậu cần hỏi thế nào rồi, việc gì phải thông qua con người nhàm-chán này chứ, hứ!

Một khoảng yên lặng kéo dài, giọng nói băng lãnh khi nãy trở nên khàn trầm.

-Nếu nghe được giọng nói ấy, tôi nghĩ mình sẽ không kiềm chế mà bỏ tấtcả công việc lao đến cạnh cô ấy. Anh chắc phải hiểu tính chất nghiêmtrọng của sự việc lần này.

Vẻ mặt phút chốc biến đỗi, hàng mày đẹp của Rain ngay tức khắc chau lại:

-Kate tìm được ông ta chứ?

Có tiếng bàn phím vang lên lạch cạch, tiếng bút ma sát với giấy, ngườinày chắc đang ở công ty…hazz. Lần này anh thật có lỗi với Vân Linh.

Tất cả dường như được dừng lại, chỉ còn thanh âm lạnh lẽo lúc ban đầu:

-80% ông ta bị giết! Anh muốn nhập cuộc chứ, kẻ đứng sau vụ việc này chính là Blue!

Vài giây sững người, Rain thong dong nở một nụ cười “quỷ quyệt”.

-Lời mời hấp dẫn đấy, Blue sao? Haha, thật thú vị. Nhưng nếu bác sĩ Lâm có chuyện gì, tôi thề sẽ biến Blue thành Black.

Gió rít mạnh thổi tung mái tóc xoăn mất trật tự, ánh mắt nâu sâu thẩm.Bên kia đầu dây lại tiếp tục vang lên tiếng lạch cạch, nhưng mọi âmthanh sau đó nhanh chóng bị thay đổi bởi vì:

-À, tí nữa quên mất! Tôi nói với nó cậu đang ở Richard, nó phóng như bay đến đấy rồi . Thật là….

Đúng như những gì Cáo già nhà ta dự đoán, ai đó hoàn toàn im lặng. Rain cười khoái trá:

-Không phải cậu tẩy não em gái tôi đấy chứ ? Nó..bla…bla…

Không biết người bên kia có còn ở vị trí cũ hay không, Rain cứ thế chơi trò nghe “tiếng động” đoán “hành động”.

Tiếng ghế ken két bị đẩy ra. Rain búng tay cái tách, chắc là xô ghế đứng bật dậy.

Tiếng cửa sập lại rất mạnh. Rain nhíu mày, đang lao ra khỏi phòng đây mà!

Giọng nói đầy uy quyền ra lệnh: “Ken, mau chuẩn bị xe cho tôi”. Ai đó ai oán: “Tổng Giám đốc, ba mươi phút nữa có cuộc họp…”.

Rất lạnh lùng: “Hủy hết tất cả”. Rain cười đến ngoác miệng, tên này đúng là công tư bất phân.

Sau một loạt các tạp âm, hỗn âm là tiếng động cơ vang lên rất êm, vèo vèo như xé gió. Và “Chết tiệt, tút…tút..tút”.

Trong căn phòng sang trọng của Hạ gia, người con trai với bộ vest nâusẫm sẽ vô cùng phong độ, vô cùng hoàn mỹ nếu không cười quằn quại, cườiđến mất cả hình tượng.

-Haaaa…….Haaaaa…..Phong-Linh, thật không chịu nổi với hai kẻ này mà…Haaaa.

## 27. Chương 27 : Đừng Rời Xa Em! (2)

Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong hứavới em, đừng rời xa em!

Học viện Richard vắng gió, tĩnh lặng đến âm u.

Dãy hành lang dài vang lên tiếng bước chân có vẻ hối hả. Thân người nhỏnhắn quen thuộc đang cố xác định thật đúng hướng đi, vài giọt mồ hôichạy dài trên khuôn trán trắng nõn, nhưng khóe môi nụ cười kia lại rấtrõ hiện lên.

Khoảng cách đến lớp học đặc biệt chỉ còn mười bước chân, đôi bàn tay vốn không nghe lời đã tự giác đặt lên ngực, giữ chặt vật thể đang khôngngừng náo loạn bên trong. Chiếc đầu vừa nãy trống rỗng giờ đây lắp đầynhững suy nghĩ. Liệu rằng anh có nhớ cô, có mong chờ được gặp cô như tâm trạng của cô lúc này? Tất cả sẽ không phải do cô ngốc nghếch tự huyễnhoặc bản thân, có lẽ không phải thế…

Xin thề rằng suốt mười bảy năm có mặt trên thế giới này, Vân Linh chưabao giờ cảm thấy rối bời, hỗn loạn như hiện tại. Có chút gì đó chờ mong, hồi hợp đan xen những lo sợ len lỏi trong từng nhịp thở của cô gáinhỏ.

Còn ba bước, hai bước…và đã đến lớp học đặc biệt. Vân Linh hít vào thậtsâu, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của ai kia, bàn tay căng thẳng nắm chặt mép váy khiến chiếc váy trắng tinh trông nhăn nhúm đến thảm hại.

Thời gian thật khẽ trôi qua, tiếng gõ đều đều của chiếc kim như thứ gìđó sắc nhọn đâm vào tim cô gái . Vân Linh vẫn đứng bất động, dáng ngườinhỏ bé trở nên trơ trọi giữa mảng không gian lạnh lẽo. Và chính tim côlúc này cũng đột ngột tê cứng.

Cảm giác đau đớn ập đến, như có một bàn tay lạnh lẽo đẩy cô đi thật xa,vùi thân người nhỏ nhắn vào cái thế giới khủng khiếp đó, thế giới cướpmất mẹ cô, cướp đi ánh sáng quý giá nhất trong cuộc đời cô độc này.

-Đình Hàn Phong ! Rốt cuộc anh xem tôi là gì ? Cưỡng hôn tôi, cứu tôi rồi ngang ngược mang tôi đi. Anh nghĩ Hạ Vân Linh này là một con ngốcmặc cho anh trêu đùa ư ?

-Xin lỗi ! Tôi không phải đối tượng đùa giỡn của anh.

-Ngay từ lúc cậu ta xuất hiện, anh đoán chắc chắn là như vậy! Đình Hàn Phong thật tài giỏi!

-Rất xin lỗi vì tưởng tượng sai lầm của cậu. Đình Hàn Phong là cái tênmà tất cả phụ nữ khao khát, Richard còn có cả Fanclub “Chết vì Gió Lạnh” nữa kìa! Anh ta không chỉ là thiên tài mà vẻ ngoài còn “khủng khiếp”tới mức khiến người khác chết ngạt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe đâuĐình Hàn Phong còn là Tổng Giám đốc đương nhiệm của Đình Khiêm đấy!

Cuối cùng thì cô đã hiểu ra, thực sự hiểu ra rồi! Đình Hàn Phong bá đạokia, con người cao ngạo xa xôi đó chưa bao giờ tồn tại, chưa từng xuấthiện trong thế giới tối tăm của Hạ Vân Linh. Con người ấy vốn dĩ là mộtthứ ánh sáng, chói lóa đến mức khiến kẻ mù lòa như cô phải rung cảm,phải ngốc nghếch bị cuốn vào.

Hạ Vân Linh nhớ nhung, ngu xuẩn chờ đợi, tin tưởng rằng Hàn Phong thựcsự yêu mình. Cô bối rối, vui mừng khi Rain nói Hàn Phong đợi cô ởRichard.

Giây phút ấy, Vân Linh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể biếtrằng những lời ấy chỉ là giả dối. Mà sự thật là đây, không có anh, không có tình yêu, trống rỗng và tối tăm.

Tách.Tách.Tách.

Khóe mắt nặng nề không thể ngăn được những giọt nước ương ngạnh đòi rơi. Vân Linh cười, nụ cười méo mó trông thật khó coi.

-Rain à! Em bị anh lừa rồi, em ngốc lắm phải không?

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua cánh tường vi, thật khẽ lau khô dòng chảy nóng hổi trên khuôn má.

Vân Linh đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ khóc, cô mạnh mẽ cuộn mình vào lớp vỏ vô hồn, đông cứng trái tim bằng khối băng lạnh giá. Nhưngcơn gió băng lãnh kia cư nhiên phá tan mọi thứ, cuốn đi mọi sự che chắnmà Vân Linh cố công tạo nên.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên át đi tiếng giày nện xuống nền gạch, mùinước mắt mặng đắng cũng được dịp lấn áp hương cỏ may đang không ngừnglan tỏa.

Một giọng nói trầm thấp vọng xuống từ đỉnh đầu khiến Vân Linh bất động.

-Em đúng là rất ngốc!

Cái chất giọng ngang tàn quen thuộc này ! Bờ vai mảnh khảnh run run, đôi tay vô thức đưa về khoảng không phía trước hy vọng chạm vào thân ngườimà cô đang nghĩ đến.

-Hàn Phong…

Không đợi đôi tay ấy kịp đưa về phía mình, thân người cao lớn đã bất ngờ ôm chầm lấy Vân Linh. Hơi ấm tỏa ra hương cỏ may dịu ngọt, nhẹ nhàngluồn vào trái tim vừa bị thương tổn kia.

Vòng tay rắn chắc cứ thế siết thật chặt, chặt đến mức muốn đem thânngười nhỏ bé anh yêu thương đặt vào tim, để giờ nào phút nào cô cũng ởbên cạnh anh, hiện hữu trước mắt anh.

Cúi thấp người, cánh môi ấm nóng dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, hônlên đôi má mà anh nhung nhớ bao ngày. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thânmình có thể mất kiểm soát vì ai đó, trái tim sẽ bị những giọt nước nhỏbé kia làm đau đến không thể thở.

Vùi khuôn mặt vào vòm ngực ấm áp, Vân Linh im lặng lắng nghe nhịp đậpvang lên rất rõ bên trong. Không thể diễn tả những cảm xúc hỗn loạn củachính mình lúc này, cô gái nhỏ mím chặt môi, cố gắng giữ nhịp thở ở tình trạng ổn định nhất.

Giọng nói rất khẽ vang lên, có chút ngượng ngùng và giận dỗi:

-Hàn Phong, em rất nhớ anh!

Cảm giác cơ thể của ai kia đột ngột cứng đờ, rồi đâu đó có tiếng cười rất nhỏ.

-Ừ. Anh có thể xem đây là một lời tỏ tình!

Lời nói của Hàn Phong rất bình tĩnh, rất nghiêm túc khiến Vân Linh càngxấu hổ. Trời ơi, cô đang nói gì thế kia? Làm sao có thể mất kiếm chế đến mức công khai rằng mình nhớ anh chứ.

Thái độ này của bản thân làm cô nhớ đến giọng điệu buồn cười của Rainban sáng “Thực sự nhớ anh ta đến phát điên, đến ngớ nga,ngớ ngẩn luônchứ gì?”. Vậy nên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện những cử chỉ rấtđáng yêu, đôi mắt to tròn nheo lại như đang hối hận chuyện gì đó, răngcắn chặt môi, hai tay đã đưa đến mép váy vò vò.

Chăm chú nhìn thân người đáng yêu trước mặt, chiếc váy trắng bị cô vòđến gấp nếp, mép váy lốm đốm những vệt đen. Hàng mày rậm nhíu lại, giọng nói ngang ngang lạnh lùng khi nãy vang lên:

-Đến đây như thế nào?

Vân Linh theo quán tính giật mình, chân vô thức lùi về sau, cách xa người phía trước một chút.

-À…em…Rain nói ….anh ở Richard nên…em….

Cô đang sợ Hàn Phong biết mình hỏi Rain, biết mình không chần chừ màchạy đến nơi đây khi nghe anh ở Richard. Anh rồi sẽ cười cô, bảo rằng cô ngốc nghếch.

Suy nghĩ vẩn vơ của cô gái nhỏ vừa nhen nhóm đã hoàn toàn bị chặn đứngvì bờ môi bá đạo kia mạnh mẽ ập xuống. Một nụ hôn thật sâu, ngọt ngàothứ tình cảm sâu lắng của cô gái, cuồn cuộn những nhớ nhung của chàngtrai. Cả hai như hòa làm một, cùng khóa chặt con tim mình bằng chiếcchìa khóa của tình yêu.

Rất lâu sau đó, khi Hàn Phong luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của Vân Linh. Vòng tay nhỏ nhắn đã đột ngột siết chặt lấy anh, thì thầm thậtkhẽ những câu nói mà cả đời này Hàn Phong sẽ không bao giờ quên.

-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽlại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong, hứa với em, đừng rời xa em!

Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp, dịu dàng ôm lấy bờ vai bé nhỏ.

-Vân Linh, rời bỏ em là rời bỏ mạng sống của chính mình. Anh không ngốc như thế đâu!

Đó chính là Đình Hàn Phong mà cô đã yêu, là người con trai duy nhất trên thế giới này làm Vân Linh rung động.

Tình yêu vốn bắt đầu từ những lời hứa và kết thúc cũng chính bởi nhữnglời đã từng hứa với nhau ấy. Hàn Phong chưa từng hứa với cô một điều gìtốt đẹp, không thề non hẹn biển như bất kì ai, những gì thuộc về anh làmệnh lệnh bá đạo, là lạnh lùng trêu chọc cô như thế. Nhưng đó là một lời thề, Vân Linh là mạng sống của anh, đến khi Hàn Phong chết đi tình yêuấy vẫn mãi mãi tồn tại.

Ai đó nói rằng vết nứt làm nên sự bền chặt của tình yêu. Phía sau khungcảnh ấm áp, hạnh phúc đó là những toan tính, những mảng màu đen tối ngầm làm nên rạn nứt.

Nụ cười hiểm độc lẫn vào góc khuất, đay nghiến qua kẽ răng:

-Ha ha…rời bỏ cô ta là rời bỏ mạng sống của chính mình à? Đình Hàn Phong, mạng sống của anh có lẽ sẽ chấm dứt rất sớm thôi!

## 28. Chương 28 : Giới Hạn Giữa Buông Tay Và Siết Chặt Tay.

Buông những thứ không thuộc về mình để nắm chặt những thứ là của mình, thời gian không là thước đo để đongđếm nỗi đau mà là giới hạn ột cuộc tìm kiếm. Tìm kiếm những yêuthương định sẵn là của mình.

Chiếc lá cuối cùng yếu ớt lượn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Cái lạnh lặng lẽ đổ về, vài bông tuyết phủ trên mặt đường, lốm đốm vệttrắng xóa.Vòng tuần hoàn nhàm chán của tự nhiên cứ thế quay đều đều. Bắt đầu một mùa đông đầy lạnh lẽo.

Dưới chiếc kính dày cộm, đôi mắt sắc lẻm ánh lên tia nhìn có thể chọc thủng cả tầng tuyết đang phủ kín.

-Kate nhanh nhẹn đấy chứ! Nhưng tốt hơn hết, chúng nên xem mình đang đối đầu với ai.

Đảo đảo thứ chất lỏng sánh đỏ trong ly thủy tinh, cô gái đưa lên miệng.Vị đắng chát xộc vào khứu giác, men rựu tỏa ra khuấy động cái lạnh cắtda của thời tiết.

Khóe môi đọng lại vài giọt rựu nhếch lên, những ngón tay thon dài chậmrãi quệt lấy. Mỗi một hành động của con người này đều toát lên mùi vịcủa sự nguy hiểm, như loài hồ ly ủy mị nhưng vô cùng tà ác.

Vài tên cao to đồng nhất trong bộ quần áo đỏ thẩm, trên ngực có cài mộtđóa hồng. Chúng im lặng theo dõi từng cử chỉ của kẻ cầm đầu, trong lòngkhông khỏi kinh hãi những mệnh lệnh sắp phải thực hiện.

Cô gái rời khỏi chiếc ghế xoay, nhẹ nhàng tiến về nhóm người đang đứngcứng nhắc như quân đội kia. Khẽ chạm ngón tay vừa lau rựu trên khóemiệng vào đôi môi thô ráp của kẻ đối diện, cảm nhận cơ thể đang run lêncủa hắn ta, cô gái cười hài lòng. Nhưng nụ cười ấy mau chóng lại vụttắt ,để lại khối rét buốt rợn người.

-Ngọt chứ ? Haha…Máu của con nhỏ mù đó chắc chắn phải ngọt hơn thế này!Mau chóng thực hiện công việc của các người đi, ta muốn thưởng thứchương vị tuyệt vời đó!

Nếu có thêm một đàn dơi và những chiếc răng nanh, khung cảnh trước mắthoàn toàn có thể bị lầm tưởng với một lâu đài của Vampire. Sự khát máuvà tàn độc của “cô gái bí ẩn” chắc chắn là mối hiểm họa khôn lường đốivới Gió lạnh.

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

Trên con đường vắng người quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn đang cố thu mình vào chiếc áo len rộng thùng thình, chiếc khăn choàng quấn chặt cổ chegần nửa khuôn mặt.

Bước từng bước chậm chạp về phía trước, Vân Linh đang phồng má tức giận. Cọ cọ chiếc mũi đang đỏ lên vào lớp vải bông ấm áp, cô hậm hực siếtchặt đôi tay đã được bao kín dưới lớp găng tay dày cộm.

Rain đúng là đáng ghét, anh dám giở trò lừa gạt khiến cô vội vàng chạyđến Richard. Đã thế còn ngốc nghếch khóc trước mặt Hàn Phong.AAA…thật là tức chết cô mà!

Thế nên sáng nay, sau cả đêm phát hỏa, cô gái nhỏ quyết định phải “tínhsổ” với kẻ lừa đảo kia. Nhưng kết quả là trình độ của cô còn quá thấp,so với con Cáo già dặn, mưu mô ấy Vân Linh đương nhiên thảm hại.

Rain dùng chất giọng hờn trách phản kháng lại những “cáo buộc” của cô em gái: “ Thật quá đáng! Anh đã hy sinh hết thảy mười tám cô bạn gái vìtên Hàn Phong phá hoại đó, em còn trách anh lừa gạt…Huhu.Các người cứ lo cho hạnh phúc cá nhân thôi, có ai nghĩ cho “thân già” này đâu chứ, đúng là làm anh thật khó mà!”

Do vậy, sau khi khôi phục lại tinh thần bị đả kích, Vân Linh chấp nhận thua cuộc, mang khuôn mặt hết sức méo mó rời khỏi nhà.

Trời vào đông , từng cơn gió rét buốt kéo về, xượt qua da như lưỡi daosắc bén, khô rát. Cô gái nhỏ vì giận dỗi mà vác chiếc ba lô to kềnh,nhắm thẳng hướng đến Học viện.

Đôi chân Vân Linh bắt đầu tê cứng, cô dừng lại, khom người chống tay xuống gối, thở hổn hển.

Có tiếng bước chân hướng về phía cô, rất nhẹ nhàng nhưng có thể dễ dàngnghe thấy. Còn khoảng ba bước chân từ vị trí phát ra tiếng động đến chỗ Vân Linh, người kia đột nhiên dừng bước.

Đôi tai nhạy bén cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương, nhịp đậpthình thịch vang lên rất bất ổn. Giọng nói ấm áp mà cô vô tình quên lãng trong khoảng thời gian vừa qua, đột ngột tìm về khiến Vân Linh sửngngười.

-“Vợ bé nhỏ”!

Không biết từ khi nào khóe mắt cô đã cay xè, bộ não trì trệ níu kéo cái quá khứ bị chính cô nhẫn tâm khuất lấp.

-Vợ bé nhỏ ! Rain ăn hiếp anh, anh ấy bảo không cho em chơi với anh.

-Bảo Bảo ngoan ! Em sẽ về mách mẹ, để mẹ đánh đòn Rain . Hì hì Khi đó chúng ta lại được chơi với nhau.

-Vợ yêu à ! Anh rất nhớ em

-Vợ bé nhỏ, anh xin lỗi ! Bảo Bảo xin lỗi vì không ở cạnh em, không thểgiữ được đôi mắt sáng trong này. Anh ước người không nhìn thấy là anh,là anh……

Thấy Vân Linh ngây người, Thiên Bảo lay lay vai cô.

-Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện một chút nhé! Muốn gặp em thật khó khăn.

Trong giọng nói nửa đùa, nửa thật ấy, không biết bao nỗi đau đã cô đọng, tràn ngập dáng vẻ đáng thương của anh. Vân Linh biết điều đó, ngay cảkhi không thấy được khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Bảo, cô vẫn cảm nhậnrất rõ những gì anh cất giấu sau giọng nói.

Cô khẽ cúi đầu, che đi những rối bời trong đôi mắt.

-Ừm…

Tiếng nhạc du dương vang lên khiến không khí bớt đi phần nào lạnh lẽo.Khuấy khuấy cà phê trong tách, Thiên Bảo đưa mắt nhìn về Vân Linh.

Có lẽ cô chưa bao giờ thay đổi, dù ông trời có ganh tị cướp đi đôi mắtsáng lấp lánh của cô, nhưng vẻ thánh thiện, thuần khiết đến động lòngnày chưa bao giờ mất đi. Mãi mãi tồn tại, ghim chặt vào tim anh nhữngcơn đau không thể xoa dịu.

Đôi mắt nâu chợt tối đi, Thiên Bảo cất giọng trầm thấp.

-Vợ bé nhỏ…à không, Vân Linh ! Em còn nhớ lúc chúng ta chia tay ở sânbay chứ? Anh đã khóc lóc bảo rằng sau này em nhất định phải là Vợanh…Anh đúng là trẻ con lắm phải không?

Vân Linh siết chặt ly cà phê sữa nóng, như tìm kiếm một sức mạnh bé nhỏnào đó sưởi ấm tâm hồn đang buốt giá của chính mình, gượng gạo nở nụcười thật tươi.

-Hì…Anh lúc ấy trông ngố chết được, cũng may mà Rain quên lời nói đùa ấy, bằng không anh ấy sẽ trêu anh đến mức thật thảm hại!

Đôi bàn tay bé nhỏ bỗng nhiên bị đôi bàn tay to lớn của Thiên Bảo nắmchặt, hơi ấm tỏa ra từ anh khiến Vân Linh không cách nào rút lại.

-Vân Linh, những lời nói ấy là thật! Anh không nói đùa.

-Thiên Bảo à, em….

-Suốt mười năm nay anh chưa lúc nào quên được em, anh cố gắng làm theotất cả những yêu cầu của mẹ chỉ chờ ngày được trở lại đây, anh sẽ cướiem làm vợ. Nhưng có lẽ, anh không trở về sẽ tốt hơn.

Vân Linh cắn chặt môi, viền mắt bắt đầu đỏ hoe.

-Thiên Bảo, em xinh lỗi. Em rất quý anh, thực sự rất quý anh. Nhưng emchỉ xem anh là anh trai, em không nghĩ anh có thể vì em mà làm nhiềuviệc như vậy…em xin lỗi.

Thiên Bảo dịu dàng lau đi những giọt nước nóng hổi trên má Vân Linh,lòng anh rất đau, trái tim vốn dĩ rạn nứt một lần nữa vỡ tan.

-Đừng khóc! Vân Linh ,anh xin em đừng khóc…Yêu em, Dương Thiên Bảo chưabao giờ hối hận. Mãi mãi không hối hận. Lúc nhìn Đình Hàn Phong mang em đi, anh chỉ muốn giết chết anh ta. Nhưng sau đó anh lại càng muốn giếtchính mình , anh đã không thể bảo vệ được em .

-Anh nghĩ mình phải từ bỏ, anh chấp nhận buông tay. Nhưng có một ngườiđã mắng anh ngốc. Cô ấy nói, nếu anh từ bỏ mối tình mười năm của mìnhnhư thế thì anh sẽ được liệt vào danh sách “Những kẻ ngốc nhất thếgiới”.

Ánh mắt nâu đau đớn gợn lên tia ấm áp, anh nhớ đến dáng vẻ tức giận của Đan Đan, “mối phiền phức” đáng yêu mà anh vướng phải.

-Vì một cô gái mà bi lụy rồi tìm đến cái chết không phải ngốc mà là“đại ngốc”! Tôi nói cho anh biết, nếu anh từ bỏ mối tình mười năm củamình như thế thì Dương Thiên Bảo sẽ được liệt vào danh sách “Những kẻngốc nhất thế giới”.

Vân Linh bật cười, khuôn mặt đầy nước mắt nở nụ cười méo xệ.

-Cô gái này thật thú vị! Em rất muốn gặp cô ấy…Nhưng mà Thiên Bảo, anhnên quên em đi, em không thể cho anh thứ tình cảm mà anh muốn. Bởi vì,vì em….

-Vì em yêu anh ta…Là vì Đình Hàn Phong!

Thiên Bảo cười nhạt, người con trai lạnh lùng, ngang tàn kia làm sao cóthể khiến cho Vân Linh yêu như thế. Nhưng sự thật rõ ràng đã khẳng địnhvới anh, anh ta hoàn toàn có thể.

-Đem tình yêu của mình trao cho tình địch, ý kiến này không tồi nhỉ?

Câu nói bất ngờ làm Vân Linh ngẩng người. Anh có biết, không phải chỉmình anh mà ngay cả cô cũng đau đớn không kém. Nếu anh mất đi một tìnhcảm mờ mịt thời hạn mười năm thì cô có lẽ cả đời phải mất đi một ngườibạn, người anh trai mà mình luôn yêu thương, kính trọng.

Nếu so về mặt tổn thất, cả hai đều thiệt hại to lớn. Vì thế cô khôngmuốn thẳng thừng từ chối anh, cô lo sợ rồi đây anh sẽ xem mình như người xa lạ, nỗi mất mát này không gì có thể bù đắp.

Nhận thấy nét lo lắng của Vân Linh, Thiên Bảo nở nụ cười hiền lành.

-“Đúng là tôi chẳng biết gì cả. Nhưng anh thử đem cái tình yêu đơnphương suốt mười năm kia trao cho tình địch, người thực sự làm cô ấyhạnh phúc thì anh đâu phải là kẻ thất bại, chỉ là nhờ vả kẻ khác tiếptục tình yêu đó thôi!”….Người ấy đã nói như thế, em nghĩ xem, anh có nên làm theo không?

Không hiểu vì sao từng câu nói của Đan Đan cứ dần choáng lấy tâm trí của Thiên Bảo, chúng buộc anh suy nghĩ, luẩn quẩn cả hình ảnh cô gái tinhnghịch với mái đầu ngắn củn.

Nghe những lời nói này, Vân Linh cảm thấy nhẹ nhõm, đây mới là Bảo Bảocủa cô, người luôn dùng thái độ nửa thật nửa đùa thách thức, đối mặt với mọi khó khăn, cản trở.

-Anh có vẻ rất quan tâm đên cô gái này nhỉ ? Thiên Bảo, dù thế nào emvẫn luôn xem anh là người anh trai mà em yêu thương nhất, mãi mãi làthế!

Thiên Bảo buông tay Vân Linh, khẽ cốc vào trán cô một cái rõ đau.

-Ừ, em gái xấu xa!

Cả hai phì cười, nụ cười mang tất cả những thanh thản, yêu thương và hạnh phúc, vỡ òa những ấm áp khó tả.

Rốt cuộc thời gian mười năm thật sự dài cho những đau khổ, nhớ nhungnhưng lại rất ngắn ngủi kết thúc một tình yêu đơn phương, thầm lặng.

Ở những tầm nhìn khác nhau, màu sắc trước mắt chắc chắn sẽ khác nhau.Không phải buông tay là mất tất cả, cũng không phải siết chặt tay là giữ được mọi thứ.

Buông những thứ không thuộc về mình để nắm chặt những thứ là của mình,thời gian không là thước đo để đong đếm nỗi đau mà là giới hạn ộtcuộc tìm kiếm. Tìm kiếm những yêu thương định sẵn là của mình.

Bên ngoài quán cà phê ấm cúng kia, bóng đen đang co ro dưới cái lạnh,tay không ngừng điều khiển máy ảnh, ghi lại những góc độ thân mật nhấtcủa đôi trai gái bên trong bức tường kính trong suốt.

Khuôn mặt giảo hoạt thích thú khi chàng trai khom người hôn lên trán côgái và tách….một bức ảnh đẹp được chụp rất sắc nét và chân thật.

Đóa hoa hồng cài trên ngực áo bị tuyết phủ trắng xóa.

## 29. Chương 29 : Thiên Sứ Đáng Ghét!

-Cậu đáng ghét bởi vì khuôn mặt,ánh mắt và cả trái tim làm người khác phải yêu thương, bảo vệ. Cậu đángghét bởi vì chỉ biết nghĩ cho người khác, mặc kệ chính mình phải chịuđựng tất cả những đau thương. Hạ Vân Linh rất rất đáng ghét khi làm bạnvới đứa con gái như tớ!

Bên ngoài khung cửa kính, tuyết rơi ngày một nhiều. Ánhnắng trở nên yếu ớt dưới cái lạnh, lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng có phầnmờ nhạt.

Đôi mắt nâu nhìn thật sâu vào cô gái bé nhỏ trước mặt, vài giọt nướcdưới khóe mi vẫn chưa kịp lau khô khiến lòng anh se lại. Đây là ngườianh yêu thương và mãi mãi yêu thương, cô “vợ bé nhỏ” của Bảo Bảo “haykhóc nhè”, cô gái trong sáng và thuần khiết nhất trong trái tim đã không còn lành lặn.

Với tay sửa lấy chiếc khăn choàng cổ bị Vân Linh kéo lệch rồi dịu dàng ôm cô vào lòng.

-Vân Linh hứa với anh, phải sống thật hạnh phúc...

Giọng nói trầm thấp và ấm áp của anh làm Vân Linh bật khóc. Cô thực sựkhông muốn xa anh. Dù như thế là tham lam, là ích kỉ thì cô vẫn mongThiên Bảo ở lại, cô không muốn những người thân yêu bên cạnh vì mình màra đi.

Tại sao mọi thứ liên quan đến cô đều không được tốt đẹp, Hạ Vân Linh chỉ có thể làm mọi người đau khổ, tổn thương. Cô không đáng, thực sự khôngđáng để Thiên Bảo phải làm thế.

-Thiên Bảo, em xin lỗi….Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng em biết sẽ có người xứng đáng với anh..hơn em.

Thiên Bảo khom người, nhẹ nhàng đặt lên trán Vân Linh một nụ hôn, nụ hôn của mối tình đầu đắng chát, đơn phương. Đây là lựa chọn của anh, dừngchân và kết thúc tất cả. Cái anh muốn có được là sự hạnh phúc, vui vẻcủa Vân Linh mà người mang lại cho cô những thứ ấy không phải anh.

“You must have been sent from heaven to the earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love believe me

You’re something special

I only hope that I’ll one day deserve what you’re given me

But all I can do is try

Every day of my life”

Giai điệu của bài hát Breathless vẫn vang lên êm ả , hương thơm ngọtngào từ tách cà phê sữa bất chợt đánh thức Vân Linh khỏi tâm trạng ngậpđầy những muộn phiền.

Không biết Thiên Bảo đã rời đi từ lúc nào, anh bảo sẽ đưa cô về nhưngVân Linh không muốn. Cô lo sợ bản thân sẽ lại yếu đuối mà khóc trước mặt anh , Vân Linh chỉ có thể cố gắng cười thật tươi khi Thiên Bảo nhẹnhàng cất lên hai từ “Tạm biệt”.

“Tạm biệt anh trai, tạm biệt Bảo Bảo “mít ướt’ của em!”. Nắm thật chặtchiếc khăn trên cổ như giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng mà Thiên Bảo đểlại, đôi môi nhỏ xinh bất giác nở nụ cười .

-Này! Lúc nãy cậu còn sụt sùi trong điện thoại bảo tớ đến đây, giờ lại ngồi cười thẩn thơ thế này à?

Nhã Nhi hậm hực ngồi xuống chiếc ghế còn ấm hơi người đối diện Vân Linh. Đang co ro lười biếng trong chăn thì có điện thoại gọi đến, mặt cô bỗng trắng bệch khi ai đó vừa khóc vừa bảo: “Đến đây với tớ một chút!”.

Thế là, cô tức tốc thay quần áo, phóng xe đạp bay vèo ra đường . Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy hình ảnh trông chẳng ra sao của cô bạn. Khuôn mặtlấm lem nước mắt đang cười cười, lại lẩm bẩm thứ gì không nghe rõ, cảthân người nhỏ bé bị chiếc áo len rộng thùng thình ôm lấy, đôi tay siếtchặt chiếc khăn quàng cổ như sợ người khác cướp mất. Tất cả đập vào mắtkhiến Nhã Nhi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vân Linh.

-Thiên Bảo đi rồi….tớ lại làm tổn thương một người yêu thương tớ, tớ đáng ghét lắm phải không?

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Vân Linh, Nhã Nhi nhíu mày. Ngay lập tức, cô chồm người cốc vào trán cô bạn.

Bị tấn công bất ngờ, Vân Linh nhăn mặt kêu lên:

-Ái ui….sao lại đánh tớ!

Nhã Nhi nghiến răng, khoanh tay nhìn cô bạn đang xuýt xoa khuôn trán đỏ ửng.

-Cho cậu chừa tật nói năng vớ vẩn, Hạ Vân Linh cậu đúng là rất đáng ghét…

-Hả ?

-Tớ nói cậu rất đáng ghét!

Vân Linh nghệch mặt, chẳng phải vừa mắng cô nói năng vớ vẩn sao, cô bạnnày nói chuyện chẳng thể hiểu nỗi. Nhưng mà ngay cả người bạn thân nhấtcũng nói mình đáng ghét, Vân Linh xụ mặt, mím môi. Cô tốt hơn hết nênsống cô độc một mình, giữ bộ mặt vô cảm trở về thế giới băng lãnh củamình trước đây. Như thế, sẽ chẳng ai phải đau buồn, tổn thương vì cônữa.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vân Linh, Nhã Nhi phì cười. Đúng là cô bạnngốc nghếch của cô, đầu óc vô cùng lý trí và thông minh nhưng lúc nàocũng lơ ngơ trong tình cảm. Lo lắng, sợ sệt người khác sẽ vì mình chịuthương tổn, còn bản thân thì lặng lẽ chấp nhận sự đơn độc, ẩn kín thânmình trong lớp vỏ mạnh mẽ và lãnh đạm.

-Cậu đáng ghét bởi vì khuôn mặt, ánh mắt và cả trái tim làm người khácphải yêu thương, bảo vệ. Cậu đáng ghét bởi vì chỉ biết nghĩ cho ngườikhác, mặc kệ chính mình phải chịu đựng tất cả những đau thương. Hạ VânLinh rất rất đáng ghét khi làm bạn với đứa con gái như tớ!

Nhã Nhi nói, nơi đáy mắt ánh lên những tia sáng khó tả. Cô nhớ về lầnđầu tiên gặp Vân Linh, nhớ tới bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay gầy gò,lạnh giá của mình. Giây phút ấy, cô nghĩ Vân Linh là thiên sứ, vị thiênsứ có bộ cánh trắng muốt mà ba mẹ gửi đến cuộc đời mình.

-Ha ha, nhìn con nhỏ đó kìa. Thật đáng thương ha ha…

-Cao Nhã Nhi mày là đồ con hoang, vậy mà dám lên mặt với tụi tao hả?

-Trước mặt cô giáo thì tỏ ra ngoan ngoãn, giỏi giang, rốt cuộc thì cũng là đứa không cha, không mẹ…haha.

Khuôn viên Học viện vắng người văng vẳng tiếng \*\*\*\* rủa, đám tiểu thưnhà giàu hung hăng sỉ vào mặt cô gái mà cười nhạo, mắng nhiếc.

Đôi mắt to tròn đục ngầu, đôi bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.Nhưng cô phải kiềm chế, so với lũ người kia cô bé nhận được học bổng như cô chẳng thể làm gì được.

-Tránh ra, tôi không đụng chạm đến các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Một cô gái váy ngắn, tóc hung đỏ bước đến gần Nhã Nhi, giận dữ giật lấy tóc cô:

-Mày không làm gì sao? Ở lớp ,lúc nào cũng giành vị trí số một của tao. Thầy cô ai cũng khen mày chăm chỉ, thông minh còn tao thì chẳng thèmquan tâm tới!

-Nhưng cậu cũng đứng vị trí thứ hai rồi còn gì ?

Nhã Nhi bất mãn lên tiếng. Cô biết trước khi mình vào Richard, cô gáinày luôn đứng đầu lớp. Xinh đẹp, thông minh lại là con của Trùm xã hộiđen nên hống hách, chẳng xem ai ra gì. Vì vậy, khi Nhã Nhi được tuyêndương vì thành tích xuất sắc, tất cả sự quan tâm đều rời bỏ cô ta mà tập trung lên cô.

Nhưng Nhã Nhi làm thế thì có gì sai chứ. Cô không giàu có, không giađình, một thân một mình lớn lên dưới đôi tay lấm lem và bất hạnh. Tất cả những gì cô có là sự cố gắng, là năng lực của chính bản thân. Dưới ánhmắt khinh thường ,coi ghẻ của những hoàng tử, công chúa ở Richard, NhãNhi chỉ biết khép mình, im lặng trải qua những ngày tháng cô độc.

Cô không dám nhìn nên họ bảo cô khinh khỉnh, không chải chuốt họ lại bảo cô tỏ vẻ thanh cao, ngoan ngoãn một chút thì cho đó là giả tạo.Cuộcsống của Nhã Nhi từ khi đặt chân vào Richard đã định sẵn là một màu sắc u ám, chỉ có cô và chiếc bóng đồng hành với nhau, cùng nhau sẻ chia những tủi thân, khốn khổ.

Bốp. Ngọc Chi vung mạnh tay tát vào má của Nhã Nhi. Những gì thuộc vềNhã Nhi khiến cô nàng ngứa mắt, cái vẻ ngoan ngoãn, hiền lành chỉ trưngra để đánh lừa người khác, cô nực cười, rất nực cười.

-Mày còn dám hỏi tao! Mày biết tao thích Minh Nhật, vậy mà còn tìm cách tiếp cận anh ấy….Sáng nay, anh ấy tỏ tình với mày. Haha. Mày vui sướnglắm chứ gì?

Nhã Nhi ôm một bên má sưng đỏ, uất ức nhìn chị Hai Ngọc Chi:

-Tôi không tiếp cận anh ta, là do Minh Nhật chủ động theo đuổitôi….Nhưng tôi không thích anh ta, tôi và các người vốn dĩ không cùngmột thế giới, tôi không muốn dính dáng đến ai hết!

Mặt Ngọc Chi ngày càng khó coi, đuôi mắt xếch lên nhìn vào Nhã Nhi:

-Ha..ha mày từ chối anh ấy trước mặt bao nhiêu người không phải là đanglên mặt với tao sao ? Cao Nhã Nhi, đứa mồ côi như mày không nên có mặt ở đây, nơi này không thuộc về những đứa thấp hèn như mày!

Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi, để lại đám con gái hung hăng lao vào Nhã Nhi, giật tóc, xé áo, mặc sức vồ lấy thân người bé nhỏ. Thấy Nhã Nhigần như ngất xỉu, bọn chúng kéo nhau đi, bỏ lại cô gái quằn quại nằmtrên nền gạch.

Cơn đau từ bụng dấy lên làm nước mắt không ngừng trào ra. Nhã Nhi co rothân mình, để những giọt nước mắt đau đớn chảy ướt cả mặt, chạy dàixuống vết rách vì bị tát dưới khóe môi, rát buốt.

Cô nhớ mẹ, người phụ nữ có khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu. Cô nhớ ba,người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm và ấm áp. Hai người dắt tay cô đếnmột căn nhà thật đẹp, nơi có những ánh đèn sáng lấp lánh, rồi quay lưngbước đi.

Nhã Nhi bị vẻ đẹp rực rỡ trước mắt cuốn hút, không hay bàn tay ấm áp đãbuông tay mình. Cô vội vã chạy theo hai chiếc bóng mờ mờ phía trước, cứchạy, chạy mãi…vẫn không thấy họ đâu.

Cứ vậy họ ra đi, để lại Nhã Nhi với những con người giàu có, xa lạ. Họbảo họ là ba mẹ của cô, họ nói sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc, sungsướng. Nhưng Nhã Nhi không cần, cô phải đi tìm ba mẹ và cô rời bỏ tòalâu đài đẹp đẽ đó.

Cô bé 10 tuối cứ vậy lang thang, lay lắt ngày này qua ngày khác….

-Con ghét ba mẹ, sao hai người lại bỏ con mà đi như vậy chứ….hai ngườikhông thương con, có biết con phải sống thế nào không? Hức…hức.

Đang đi, Vân Linh bỗng nghe thấy ai đó đang khóc. Cô đứng yên lắng nghethật rõ vị trí của âm thanh lúc nãy , rồi chậm rãi bước theo hướng ấy.

Mùi máu xộc lên chiếc mũi nhạy bén khiến Vân Linh có chút hoang mang, tiếng khóc ngày càng lớn giục bước chân cô nhanh hơn.

Đưa tay về phía trước, Vân Linh chạm phải những sợi tóc dài mềm mượt,đoán được đây là một cô gái nên không ngần ngại, cô lên tiếng.

-Cậu có sao không?

Nhã Nhi ngẩn đầu, bắt gặp một khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt trong veolấp lánh , mái tóc xoăn bềnh bồng xõa xuống đôi vai mảnh khảnh.

Lần đầu tiên cô gặp được một người có vẻ ngoài thuần khiết như thế này. Bàn tay nhỏ nhắn chìa về phía cô và câu nói “ Cậu có sao không?” khiếnNhã Nhi vỡ òa những ấm áp.

Kể từ khi có mặt trên thế gian này, ngoại trừ ba mẹ, đây là người đầutiên cho cô cảm giác an toàn, gần gũi. Chưa ai xem cô như một người bạn, chưa ai thực sự để tâm đến con người cô lập như cô ngoài những lời nóisáo rỗng, sự khen ngợi qua loa mà bên trong là những mỉa mai, xemthường.

Vân Linh vẫn kiên nhẫn đưa tay, Nhã Nhi nhìn vào đôi tay trắng ngần ấyrồi vô thức nắm lấy, đôi bàn tay ấm áp như sửi ấm con tim tội nghiệp,đáng thương của cô gái bé nhỏ, đơn độc.

Khi bàn tay gầy gò, lạnh lẽo của người đối diện nắm chặt tay mình, Vân Linh khẽ cười.

Nhã Nhi sửng người trước nụ cười tỏa nắng của cô gái, có lẽ cô ấy chínhlà thiên sứ mà ba mẹ gửi lại cho cô. Dù thế nào đi nữa, Nhã Nhi sẽ mãimãi bảo vệ nụ cười sáng trong này, bảo vệ người bạn mà cô luôn luôn trân quý.

Đôi bàn tay ấm áp quen thuộc đột ngột nắm lấy tay mình khiến Nhã Nhibừng tỉnh…Chỉ thấy nụ cười khi ấy vẫn ấm áp như ban đầu ,nhưng đáy mắttrong veo lại ngập đầy những yêu thương.

-Nhã Nhi, việc hạnh phúc nhất tớ từng làm là nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới lạnh lẽo mà tớ từng tồn tại...Cậu không mồ côi, không đơn độc vì cậu còn có tớ, tớ mãi mãi là nhà, là gia đình của cậu.

Nhã Nhi không nói gì, khe khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.Im lặng, quay đầu ra khung cửa kính, nơi những đám mây xanh trong đanglững lờ bay.

-Cám ơn ba mẹ đã gửi đến thiên sứ đáng yêu này!

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

-Mọi chuyện thế nào rồi?

Cô gái thấp giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào những bức ảnh trước mặt.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đục gian xảo:

-Cô ta đi cùng một cô gái, lưới đã giăng sẵn, chỉ chờ hai chú nai xinh đẹp này sập bẫy thôi!

Ánh mắt cùng khóe môi đồng nhất cong lên khi một khung ảnh bất ngờ hiệnlên. Chăm chú nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của chàng trai và nét ngượngngùng của cô gái bé nhỏ, giọng nói vọng vào điện thoại trở nên cao hứng:

-Haha…món quà Giáng Sinh ông gửi cho ta cũng thú vị đấy chứ..Nhanh chóng tóm cổ hai con nai ngây thơ đó về đây, ta muốn đùa với chúng một chút.

Tiếng ngắt máy đập mạnh vào không gian tĩnh lặng. Cô gái dời mắt đến con người trước mặt.

Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, vết sẹo dài trên mà ghi dấu nétmạnh mẽ. Đôi mắt thật sâu ẩn chứa mối hiểm nguy, đôi môi chai sạn thỏamãn hôn lên chiếc nhẫn có hình đóa hồng đang nở rộ.

Thu lại ánh mắt mơ hồ buồn, cô gái nhìn vào chiếc nhẫn đang vừa khít trên tay mình, nở nụ cười độc địa quen thuộc.

- Cha yên tâm, những gì Đình Khiêm nợ cha, con sẽ buộc Đình Hàn Phong phải trả gấp mười!

## 30. Chương 30 : Sập Bẫy!

ó là một giấc mơ đẹp của rất nhiều người. Nhưng với hai cô gái của chúng ta, giấc mơ ấy có thể trở thành cơn ác mộng.

Sắc trời ngày càng u ám. Ánh nắng yếu ớt tỏa ra những tia sáng mờ mờ.

Tuyết phủ ngày một dày. Mái nhà, mặt đường, vương vít trên vài cành khô cũng là những bông tuyết trắng xóa.

Không khí lành lạnh của những ngày đông luôn mang về vẻ đẹp đỏ rực củaánh nến, bộ áo lông ấm áp của Ông già Noel, ánh đèn sáng xanh ,chằngchịt trên các cành thông.

Tất cả vẽ nên một bức tranh sặc sỡ sắc màu, khiến người ta mơ tưởng về một thiên đường của tình yêu.

Dưới khung cảnh lãn mạn của tuyết và đèn màu, những đôi tay nắm chặtlấy nhau, nửa mảnh tim khiếm khuyết còn lại của ai đó tìm đến nhau, ghép chặt. Chàng trai yêu thương ôm cô gái vào lòng, thủ thỉ bản tình ca ấmáp nhất nơi Thánh Đường.

Đó là một giấc mơ đẹp của rất nhiều người. Nhưng với hai cô gái của chúng ta, giấc mơ ấy có thể trở thành cơn ác mộng.

Trên con đường chật nít người qua lại, Nhã Nhi thong dong đạp xe, mặc kệ sự trầm mặc của cô bạn ngồi phía sau.

Vân Linh cho hai tay vào túi áo, im lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những người xung quanh mình.

Mẹ ra đi, ba và anh trai luôn bảo vệ, che chắn cho cô, Vân Linh trong mắt họ nhỏ bé và mỏng manh.

Nhã Nhi mang đến cuộc sống vô vị, đơn độc này một tình bạn ấm áp, dang tay hứng chịu mọi ganh ghét, soi mói cô từ người khác.

Thiên Bảo bất chấp tất cả, lẳng lặng đánh đổi mười năm để yêu thương, dõi theo cô.

Cô bạn Diệp Khanh kiên nhẫn đợi chờ trái tim vô tâm mở cửa, tốt bụngchia sẻ những vui buồn, kể cả kiểu cách lãnh đạm xấu xa của cô.

Hàn Phong, cơn Gió lạnh lùng, ngang ngược gieo vào lòng cô cái mầm rạorực của tình yêu, ngọt ngào ban phát thứ ánh sáng kỳ diệu đến tâm hồn từ lâu đã tối tăm như đáy vực.

Ngỡ ngàng, đau đớn và hạnh phúc là những xúc cảm đang choáng kín tâmtrạng của Vân Linh. Chính sự ra đi của Thiên Bảo, lời mắng đầy phẫn nộ : “Cậu rất đáng ghét…” của Nhã Nhi đã khiến Vân Linh hiểu ra rất nhiềuđiều.

Chưa bao giờ cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Vân Linh không haybiết rất nhiều người đang ở sau cô, sẵn sàng ôm lấy cô gái nhỏ đáng yêucủa họ.

Cô chạy mãi, chạy mãi, trốn tránh thế giới xung quanh, luôn luôn sợ hãi, lo lắng. Không phải cô sợ mình tổn thương họ mà là không muốn thươngtổn chính mình, ích kỉ giữ chặt sự mềm yếu đáng ghét để mọi người bảovệ, yêu thương.

Hít vào thật sâu, đem bàn tay dần tái đi vì lạnh đặt lên ngực. Kể từgiây phút này, Hạ Vân Linh sẽ sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ , cô sẽbảo vệ mọi người, trả lại họ những yêu thương mà bản thân đã tham lamgiành lấy.

-Nhã Nhi, chúng ta đi chơi nhé, tớ không muốn đến Học viện!

Lời đề nghị rất phấn khích nhưng có thể làm chấn động bất kì ai, vìngười nói ra câu này là Hạ Vân Linh. Nhã Nhi cứng đờ, ngờ nghệch hỏilại.

-Cậu…cậu vừa nói là chúng ta trốn….trốn học để đi chơi sao ?

Vân Linh phì cười trước bộ dạng lắp ba lắp bắp của cô bạn, một lần nữa gật đầu chắc nịch.

-Ừm. Tớ chán ngáy những tiết học vô vị ở đó rồi, Giáo sư Ngô thật khó tính!

Lời nói, kiểu cách, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi hoàn toàn.

Nhã Nhi đột ngột dừng xe, Vân Linh theo quán tính đập mạnh đầu vào lưngcô bạn. Cô nhăn trán, đưa tay xoa xoa chỗ vừa xảy ra “sự cố”. Nhã Nhiquay phắc người, chằm chằm nhìn cô, nghi hoặc :

-Cô gái này…cô chắc mình là Hạ Vân Linh ? Chúng ta thực sự quen biết nhau ?

Vân Linh cúi đầu, vẻ mặt không rõ biểu hiện nhưng hai vai đang run run.Nhã Nhi vẫn yên lặng, cô hoàn toàn mờ mịt khi Vân Linh điềm đạm, trầmlắng của mọi ngày bỗng dưng tinh ngịch, nổi loạn thế này.

-Cao Nhã Nhi, tớ rất muốn không quen biết với con người “ngốc nghếch”như cậu, vậy làm phiền cậu tiếp tục công việc của mình, được chứ?

Hai từ “được chứ” nghe thật đáng sợ, Vân Linh giận đến run cả người. Cômuốn sống tốt. Do vậy, việc trước tiên là phải tận hưởng những khoảnhkhắc tự do,thoải mái mà mình đã đánh mất, thoát khỏi chiếc kén cô độc ,nhạt nhẽo của bản thân.

Ấy vậy, cô bạn “ngốc nghếch” Nhã Nhi vẫn không hiểu , điều này khiến Vân Linh rất rất không vui.

Thấy vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của Vân Linh, Nhã Nhi mau chóng xóa bỏ những vướng mắc trong lòng, vui vẻ trở về vị trí cũ.

Chiếc xe đạp nhỏ xinh lại chầm chậm di chuyển, khéo léo luồn lách quadòng người tấp nập, chở theo sự hào hứng và thích thú của hai cô gáitrẻ.

Nhã Nhi quyết định đến đồng cỏ lau, nơi mà cô và Vân Linh đã từng đến.Cô bạn cứ huyên thuyên suốt buổi, nào là đám cỏ lau đã cao quá đầu cô,hoa hướng dương ở đấy đẹp tuyệt, rồi còn:

-Vân Linh, khi nào có thật nhiều tiền tớ sẽ mua lại khu đất đó.

-Vân Linh, cậu không sợ thầy Giám thị “hói đầu” phạt sao, thể nào cũng bắt chúng ta dọn vệ sinh một tuần!

-À , về nhà đừng bảo là tớ dắt cậu đi chơi đấy nhé, anh trai đáng ghét của cậu sẽ không tha cho tớ !

-Vân Linh, cậu nói thử xem chủ nhân của đồng cỏ lau đó có bình thường không nhỉ? Hazz….Chắc là không rồi, thật phí tiền quá đi!

-Vân Linh….

-Vân Linh…..

Vân Linh lắc đầu ngán ngẩm, mặc cho cô bạn độc thoại, lanh chanh hỏi cônhững câu rất buồn cười. Nhã Nhi làm Vân Linh nghĩ đến Rain, hai kẻ nàymà bắt tay nhau, thật khó có thể tưởng tượng mọi thứ sẽ bị họ “phá hoại” đến mức nào.

Suy nghĩ thú vị của Vân Linh bị cắt ngang khi tiếng phanh xe chói taivang lên. Lần này thì chiếc mũi đáng thương đập thẳng vào lưng Nhã Nhi,đỏ ửng.

-Này, cậu lại muốn hỏi tớ có phải Vân Linh không chứ gì ! Một lần nữa tớ khẳng định , tớ là HẠ VÂN LINH!

Cô gái nhỏ cố gắng nhấn mạnh tên mình nhưng đáp trả là sự im lặng rất bất thường của Nhã Nhi.

Giọng nói xa lạ trầm khàn vang lên khiến Vân Linh sững người.

-Ha ha….Xin chào cô Hạ, không cần giới thiệu đâu! Chúng tôi biết cô là ai mà!

“Chúng tôi”! Vân Linh cắn chặt môi, chắc chắn có rất nhiều người, nhưngbọn họ là ai, tại sao lại nói là quen biết cô? Chưa kịp xác định chuyệngì xảy ra, Vân Linh đã nghe giọng nói run rẩy của Nhã Nhi.

-Vân…Linh…bọn… bọn người kia rất đông, chúng rất đáng sợ!

Lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi, nỗi hoang mang làm đầu óc cô hỗnloạn. Có tiếng kim loại va vào da thịt, tiếng phanh gấp gáp của mô tôphân khối lớn, mùi thuốc lá và hơi người bốc lên nồng nặc.

Người đàn ông mặc áo đỏ nhếch môi, thích thú nhìn gương mặt trắng toátcủa hai cô gái. Ông ta quay đầu, liếc nhìn đám đàn em của Rose, khẽcười.

-Chỉ hai con nhóc mặt búng ra sữa, tụi bây có cần mang nhiều vũ khí tới vậy không ? Đúng là vô vụng!

Không biết vô tình hay cố ý nhưng câu nói vừa rồi đủ cho hai cái đầuthông minh kia hiểu ra vấn đề, đám người này muốn giết Vân Linh và NhãNhi.

Nhã Nhi siết chặt tay lái, nhỏ giọng bảo Vân Linh.

-Vân Linh, bây giờ tớ đếm đến ba, cậu bám chắc vào, dù thế nào cũng phải nắm chặt tớ , nghe rõ chưa ?

Vân Linh gật đầu, hai tay vịn chặt vào yên xe, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nhã Nhi nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn về khoảng trống trước mặt, chân cứng nhắc chuẩn bị phóng xe về phía trước.

-Một…hai…ba.

Nhã Nhi đạp thật nhanh, khéo léo lách qua ba tên trước mặt, cô giơ thẳng chân đạp mạnh vào tên vừa xông ra khiến hắn ngã nhào. Chạy được mộtđoạn, Nhã Nhi quay đầu, bọn chúng đã cách cô khá xa, chỉ còn mờ mờ nụcười cợt nhã của tên đầu đàn khiến cô ớn lạnh.

Ba chiếc mô tô tăng tốc, bám sát đuôi, Vân Linh hoảng hốt bám chặt vàoNhã Nhi, giọng nói khàn khàn kinh tỏm khi nãy đột ngột vang lên ngay bên tai.

-Đùa bao nhiêu đó là đủ rồi, trò chơi “bẫy nai” kết thúc! Ha..ha.

Rầm…..Một tên húc mạnh mô tô vào xe đạp làm Vân Linh và Nhã Nhi đâm sầmxuống lề đường. Bàn tay Nhã Nhi lạnh toát nắm lấy tay cô, giật mạnh. Côvội vàng đứng lên, chạy theo Nhã Nhi.

Vai Vân Linh bị một bàn tay thô bạo ghì lại, hắn kéo tóc, lôi cô ngã nhào về phía sau.

Nhã Nhi xoay người, đánh mạnh ba lô vào tên đang tóm lấy mình. Đánh thếnào hắn cũng không buông, cô khom người, nâng gối, đạp vào hạ bộ khiếnhắn đau đớn ôm chặt phía dưới.

Nhã Nhi vội chạy theo tên vừa bắt được Vân Linh, tay trái hắn nắm chặttóc Vân Linh, tay phải cầm một thanh sắt rất dài. Nhã Nhi đạp mạnh vàolưng hắn, tên đó lập tức quay lại vung cao vũ khí trong tay nhằm vào Nhã Nhi mà giáng xuống.

Thân người nhỏ bé rất nhanh nhẹn né sang một bên. Liếc thấy hai tên khác cũng cầm vũ khí đi về phía mình, Nhã Nhi cắn môi nắm lấy tay Vân Linh,chân không quên giẫm mạnh vào chân kẻ trước mặt.

Chân vừa giơ lên một cú đánh thật mạnh vào gáy từ phía sau khiến Nhã Nhi đau đớn hét to.

-A…AAAA

Tên vừa bị cô đá vào chỗ “khó chịu” khi nãy mắt đục ngầu nhìn Nhã Nhi.

-Con khốn! Dám đạp ông mày, lần này ông ày xuống Diêm Vương mà xin tội!

Nói xong hắn lại giơ cao thanh sắc giống đồng bọn. Nhã Nhi nhắm mắt, lần này có lẽ không may mắn như lúc nãy.

Vân Linh bị hai tên kéo vào xe, chúng hung hăng tát vào má cô khi cô ra sức chống cự.

-Mau thả tôi ra, Nhã Nhi…. Nhã Nhi cậu không sao chứ ?

Một bàn tay thô ráp dùng khăn bịt chặt miệng Vân Linh, lớp vải cọ xát da mặt xộc vào mũi một mùi hương khó chịu. Vân Linh cảm thấy thân thể nặng trịch, hô hấp gần như tắc nghẽn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hétrất lớn của Nhã Nhi.

-Vân…..Linh…Á.

Ý thức dần dần mất đi, tiếng động cơ rầm rú nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào im lặng.

Con đường vắng vẻ được trả về hiện trạng.

Chiếc bóng mờ mờ của đám người áo đỏ lấp loáng phía xa. Bên vệ đường, chiếc xe đạp méo mó nằm chỏng chơ trên đám lá khô.

Vệt máu đỏ tươi in trên nền đất, lạnh lẽo.

## 31. Chương 31 : Đau!

Mỗi ngày trôi qua như cả Thế giớiđè lên vai Hàn Phong, nặng nề và mệt mỏi. Người con gái đầu tiên, cuốicùng và cũng là duy nhất mà anh yêu đang biến mất trước mắt anh, rờikhỏi bản vẽ mà Gió lạnh đã hoàn mỹ thiết kế.

Tòa cao ốc Đình Khiêm sừng sững giữa lòng thành phố.

Cái nắng nhạt màu hắt lên khung cửa kính, dùng hơi ấm yếu ớt ôm trọn căn phòng âm độ, lạnh lẽo như khối băng Nam cực.

Đôi mắt đen xoáy sâu vào bức ảnh trên tay, con ngươi căng cứng trước nụ hôn thân mật của hai người trong hình.

Chàng trai nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ấm áp hướng về thân người bénhỏ. Cô gái đỏ mặt, ngây thơ nép vào lòng anh ta.Một bức ảnh khác tạisân bay, hai người nắm chặt tay nhau, vẻ mặt tươi cười chờ đón chuyếnbay “tình yêu” đầy lãn mạn.

Một loạt các hình ảnh âu yếm, tình tứ mà các cặp đôi hay biểu hiện, hành động với nhau được ghi lại vô cùng chân thực. Bất cứ góc độ, khung ảnhnào cũng tràn ngập những tình cảm yêu thương.

Bàn tay thon dài nắm sấp ảnh đến biến dạng, hơi thở tỏa ra hàn khí bắt đầu dồn dập, gấp gáp.

Ken im lặng quan sát Hàn Phong, âm thầm sợ hãi trước thái độ rất mất bình tĩnh của anh.

Dáng người cao lớn đột nhiên toát ra vị chết chóc, cánh môi hoàn hảo khẽ động đậy.

-Điều tra Dương Thiên Bảo! Tôi cần thông tin ngay lập tức!

Chất giọng đều đều vang lên không xúc cảm nhưng khiến Ken không thể nhấc nổi chân, anh trân trối nhìn về Hàn Phong.

Rầm. Bàn tay to lớn đập mạnh bàn, phong thái điềm tĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn của “Ác quỷ Atula”.

-Go now!

Mồ hôi thi nhau chạy dài trên khuôn trán, Ken định thần, cuống quýt mang sấp ảnh trên bàn phóng vèo ra cửa.

Căn phòng cao nhất của tòa nhà chính thức đóng băng. Chiếc bóng lạnh lẽo đổ dài trên sàn nhà. Mệt mỏi nới lỏng cà vạt ở cổ, Hàn Phong ngã ngườixuống ghế xoay, cố dùng lí trí điều tiết tâm trạng phức tạp của chínhanh lúc này.

Lo lắng, nhớ nhung và đau khổ, những xúc cảm cấm kị mà Gió lạnh khôngđược phép biết đến. Thế nhưng, chúng đang trỗi dậy, cuồn cuộn dâng lêntrong lòng anh, dày vò,gào thét ,như con sóng điên cuồn đập vào tim HànPhong.

Vân Linh đột nhiên biến mất, hoàn hảo cuốn sạch mọi dấu vết, vứt lại nỗi lo lắng và nhớ nhung cho kẻ cô độc này.

Anh điên cuồng lật tung Richard, vội vàng chạy đến Hạ gia, điều độngtoàn bộ thành viên của Kate tìm kiếm và kết quả …Vân Linh mất tích.

Anh bắt đầu bị nỗi lo sợ vây kín, liệu cô có rơi vào tay Rose, có thể bị kẻ xấu bắt cóc?

Mỗi ngày trôi qua như cả Thế giới đè lên vai Hàn Phong, nặng nề và mệtmỏi. Người con gái đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà anh yêuđang biến mất trước mắt anh, rời khỏi bản vẽ mà Gió lạnh đã hoàn mỹthiết kế.

Những xúc cảm ngớ ngẩn này, anh không muốn biết. Nhưng không thể nào không chế.

Tâm trạng lẫn quẫn cuối cùng đã kết thúc khi anh nhìn thấy những bức ảnh rất có không khí yêu thương mà ai đó “hảo tâm” gửi tặng. Bởi Hàn Phongđã trống rỗng, vì tim không đập, cơ thể anh hoàn toàn tê liệt.

Trên thực tế, đầu óc lí trí điều khiển con tim, anh xem thường trò chơitrẻ con của kẻ giấu mặt. Nhưng trong tình yêu, Gió lạnh hoàn toàn thấtbại, anh đau đớn, khó khăn điều khiển trạng thái của bản thân.

Hạ Vân Linh. Cái tên có thể khiến Hàn Phong mất kiểm soát và thiếu kiềmchế , anh sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, luật lệ để bảo vệ cô.

Vì cô, Đình Hàn Phong trở thành cơn Gió ấm áp, chàng trai dịu dàng và kẻ ghen tuông ngốc nghếch. Vì cô, cuộc sống xám đen lại sặc sỡ sắc màu,lấp lánh những hạnh phúc giản đơn. Và cũng vì cô, tim anh giờ đây, tannát.

Cạch. Cánh cửa bất ngờ bật mở, Ken cứng nhắc bước vào, cảm giác thân người nhẹ tênh như rơi vào ‘ngục giới”.

-Dương Thiên Bảo, năm nay 20 tuổi, con trai của Chủ tịch Ngân hàngMYBANK Dương Quốc Trung, định cư ở Canada năm 10 tuổi, tốt nghiệp loạixuất sắc đại học SEASON.

-Về nước vào một tháng trước và về lại Canada vào hôm qua. Trong khoảngthời gian này, anh ta có qua lại với một cô gái Việt Nam, sau đó haingười họ cùng nhau trở về Canada….Cô gái đó….

Chăm chú nhìn vào thông tin trên tay, Ken lưu loát báo cáo. Thoáng thấy khuôn mặt Tổng Giám đốc có phần tối đi, anh ngập ngừng.

-Cô ấy….là Hạ Vân Linh…con gái của Hạ Vĩnh, giám đốc tập đoàn KT.

Rắc…rắc. Tách trà trong tay Hàn Phong vỡ vụn. Trên cổ tay, gân xanh nổi lên từng đường rất rõ.

-Tấm ảnh đó!

Thanh âm trầm thấp vọng vào không gian ngột ngạt của căn phòng, truyền đến Ken một cơn rét, lạnh thấu xương.

-Tổ giám định của Kate đã kiểm tra, tấm ảnh đó…là thật, không ghép, không photosoft.

Không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Hàn Phong, Ken im lặng. Âm thầm mang trạng thái lơ lửng của lúc đầu vào đây rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, hơi thở sợ hãi vội vã trút xuống. Gấp gáp bướcthật nhanh, tránh xa khu vực có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Một bước, hai bước, ba bước… Ken dừng chân, giật thót người khi phòngTổng Giám đốc vang lên một âm thanh rất lớn, tiếng thủy tinh rơi xuốngnền gạch, đồ vật va đập mạnh, đan xen lẫn nhau tạo nên một chấn độngkinh người.

Giữa đống đỗ vỡ, hỗn độn của căn phòng. Bóng dáng cao lớn lọt thỏm trong sự cô độc. Chằng chịt ghim vào người những mảnh nhọn sắc bén, phông nền trắng phau của chiếc áo sơ mi đã loang lỗ vết máu.

Đôi tay ghì chặt khung ảnh trên bàn làm việc, thân người bé nhỏ thuầnkhiết nhìn về phía trước, nụ cười hiển hiện trên khóe môi đẹp như tranh.

Hàn Phong khom người, gục đầu lên khung ảnh đã gãy vụn, kí ức bị Gió tàn nhẫn thổi về, liếm láp cơn đau đến quặn quại của anh. Anh nhớ nụ cườinhư bình minh tỏa nắng trong lần đầu gặp cô, nhớ giọt nước mắt ngốcnghếch chưa kịp lau khô trong lần cuối cô ở cạnh mình.

-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anhsẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong, hứa với em, đừng rời xa em!

Giọng nói yếu đuối ấy như nhát dao đâm thật sâu vào tim anh, một nhát,hai nhát…..hàng ngàn nhát. Đâm rồi lại đâm, băm vằm đến tứa máu.

Đáy mắt sâu thẳm dậy lên những làn sóng, cánh môi chua chát cong lên.

-Hạ Vân Linh, tôi không rời xa em, còn em thì mãi mãi rời xa tôi…

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

-Ha..ha..Món quà đó ông đã gửi rồi sao ? Thật thú vị!

Là điệu cười cay độc quen thuộc, hài lòng, thỏa mãn với chiếc bẫy xinh đẹp, vô hình mà mình dựng nên.

Người đàn ông nhếch mép cười theo, nếp nhăn trên khuôn mặt lập tức tậptrung thành khối, rõ ràng biểu hiện sự già nua và gian xảo.

-Cô yên tâm, kế hoạch lần này đảm bảo thành công mỹ mãn.

Cô gái nghiêng đầu, chân mày nghi hoặc nhướng lên:

-Những bức ảnh đó, Hàn Phong dễ lừa vậy à ?

Với tay đùa nghịch chiếc máy ảnh, ông ta thích thú tán thưởng đầu óc của chính mình.

-Chỉ cần một vài thông tin che mắt Kate, Rose làm được. Còn bức ảnh,haha…Tôi đã xử lý chúng bằng Bily, chất bôi trơn làm máy kiểm traphotosoft phát sai tính hiệu báo lỗi. Đoán xem, Gió lạnh của chúng ta sẽ thế nào ?

Chuyển tầm nhìn sang nữ chủ nhân non nớt của Rose, ông ta tỏ vẻ bề trênrất có năng lực. Thong thả quay sang thưởng thức ly rựu sánh đỏ còn bỏdỡ.

Cô gái khẽ cười, kiểu cách ngạo mạn này, cô chờ xem ông ta giữ được baolâu. Nhưng trước mắt, lão già vẫn còn giá trị, đợi khi đầu óc gian tráấy bị rút mòn những mánh khóe, cô sẽ cho ông ta biết ai mới là chủ nhânthực sự của Rose.

Loại rựu cao sang vào tay kẻ hèn mọn cũng trở nên bẩn thỉu. Ông ta ừngực tống rựu vào dạ dày như nước lã, lấy tay quệt miệng, ánh mắt híp lạiđầy dục vọng.

-Lần này tôi có thưởng chứ?

Cánh môi đỏ hồng giễu cợt nâng lên, giọng nói rõ ràng khinh miệt.

-Tôi rất muốn đáp trả công lao to lớn của “tiền bối” , “ngài” cần gì?

Không để ý thái độ xỏ xiên của cô , giọng nói mờ đục lộ rõ bản chất xấu xa.

-Cô gái đó…tôi muốn cô gái đó! Rất xinh đẹp.

Khi tình yêu nhấn chìm lí trí, u mê mở đường cho những bi thương, đaukhổ. Hai con người, hai nữa trái tim luôn hướng về nhau nhưng khoảngcách giữa họ bị bàn tay của số phận kéo xa đến vô tận.

Sẽ như thế nào nếu họ mãi mãi không nhìn thấy nhau, mãi mãi sống trongđau khổ và tuyệt vọng ? Gió vẫn đang vẽ, tiếp tục những mảng màu u tối!

## 32. Chương 32 : Đánh Mất (1).

Sức mạnh của tình yêu có thể đánh đổ tất cả, nhưng nó cũng khiến tất cả phải đổ gục dưới những đớn đau, u mê.

Đông chậm chạp chuyển mình, cái lạnh khắc nghiệt vây lấy ánh nắng, đem lại bầu không khí ngột ngạt, buốt giá.

Con đường cao tốc vắng tanh vang lên tiếng động cơ rất nhỏ, chiếc xe mui trần đen tuyền, xé gió lao vào khoảng không trước mặt.

Đôi môi lãng tử nghiến chặt, ánh mắt chết chóc, nâu sẫm sự giận dữ cực độ.

Két…… xe đỗ phịch trước Tập đoàn Đình Khiêm. Thân người cao lớn mau chóng bước xuống, mang bộ mặt “giết người” đi vào.

-Đình Hàn Phong đang ở đâu ?

Giọng nói lạnh băng khiến cô nhân viên tái mặt, lắp bắp :

-Tổng…tổng Giám đốc đang bận, anh có thể đợi một chút để tôi ….tôi….Á!

Cổ tay bị siết chặt, cô nhân viên hoảng sợ hét lên. Mọi người bắt đầu chú ý đến chàng trai, hai tên bảo vệ vội vã chạy đến.

-Nói mau, cậu ta đang ở đâu?

Thấy người trước mặt như nổi điên, cô gái run run trả lời, bán đứng cả “lương tâm nghề nghiệp”.

-Tầng….tầng…49, Tổng giám đốc ở đó!

Cánh tay rắn chắc rút về, chàng trai xoay người, lao như bay vào thangmáy. Phía sau vang lên tiếng truy hô của bảo vệ và cô gái đáng thươngban nãy.

-Bắt lấy anh ta, kẻ gây rối!

Ding. Cửa thang máy mở ra cùng lúc điện thoại Ken réo ầm ĩ. Anh chàngthư kí ung dung mở máy nhưng sắc mặt bỗng chốc sa sầm, cả người cứng đờnhìn về kẻ đang hung hăng tiến đến.

-Ken, anh còn đó không ? Mau ngăn anh ta lại, tên đó rất bạo lực!

Thanh âm rất lớn vọng ra từ điện thoại không thể kéo anh chàng về vớimặt đất, bộ não trì trệ đã nặng nề rơi xuống “quỷ môn quan”.

Mắt thấy “đối tượng nguy hiểm” đang ngày một rút ngắn khoảng cách vớimình, Ken hoàn hồn, dang tay ngăn anh ta bước vào phòng Tổng giám đốc.

-Anh không thể vào, Tổng giám đốc đang bận, anh….

Vở kịch được tái diễn và cấp độ “chấn thương” của “nạn nhân số hai” cóvẻ nghiêm trọng hơn “nạn nhân số một”. Vẫn là hành động ngăn cản ,và lần này câu nói cũng chưa kịp hoàn thành đã bị gián đoạn.

Ken đau đớn ôm bụng, quằn quại nằm trên nền gạch sau khi ăn trọn một cú đấm.

Cánh cửa thiết kế tinh xảo lệch bản lề vì lực tác dụng vượt mức cho phép, chàng trai thu chân về, ngang nhiên bước vào phòng.

Mùi rựu nồng nặc bốc lên, căn phòng tối đen không chút ánh sáng.

Với tay bật công tắc, vị khách “không mời” đột ngột cứng đơ. Cảnh tưởngđập vào mắt khiến anh kinh hãi, một cảm giác lạnh lẽo ùa về, dập tắtngọn lửa như thiêu đốt trong lòng anh.

Sàn nhà đầy những mảnh vỡ, vỏ bia rựu chất chồng lên nhau, tài liệu trên bàn làm việc bị vò đến nát nhàu.

Giữa đống đỗ nát, thân người cao lớn ngồi bệt dưới chân sofa, một gối cong lên, một gối duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền.

Mái tóc ngang ngược không thẳng hàng, quần áo xộc xệch, máu từ vết thương ở tay không ngừng chảy ra, ứ đọng trên nền gạch.

Vẫn gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, dáng người lạnh lẽo u ám nhưng bộ dạng này của Gió lạnh khiến người đối diện phải sửng sốt.

Rain chậm rãi bước đến, bàn tay mệt mỏi đưa lên day day thái dương.

Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa tìm kiếm, vừa điều động lực lượngcủa Hạ gia, nhờ vả sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, kể cả liên lạc với mạnglưới ngầm của các bang phái, mọi mệnh lệnh của Hạ Anh Du đủ khiến “hắcbạch lưỡng đạo” phải đau đầu. Vậy mà tin tức về Vân Linh và Nhã Nhi hoàn toàn không có.

Người ta phát hiện chiếc xe đạp móp méo, nằm chỏng chơ trên một conđường vắng và rất nhiều máu trên mặt đường. Chiếc xe đó chính xác là của cô nhóc đanh đá Cao Nhã Nhi.

Rain hoảng hốt tìm đến Richard nhưng cả Nhã Nhi và Vân Linh đều không ởđó, chỉ thấy cô gái mang tên Diệp Khanh đang vội vã rời khỏi lớp học Đặc biệt.

Mọi nghi ngờ đổ dồn về Rose khi cảnh sát phát hiện một khuy cài áo hình hoa hồng tại hiện trường.

Rain biết anh cần phải hết sức bình tĩnh, mà việc quan trọng lúc này là giấu kín mọi chuyện để tránh “bức dây động rừng”. Bọn người này hẳnphải có âm mưu, mục tiêu rất có thể là nhắm vào Đình Hàn Phong.

Nhưng Kate không có động tĩnh, Đình Hàn Phong cũng chẳng thấy đâu. Rainthực sự tức giận, anh đã tin tưởng giao cô em gái yêu quý nhất, “thiênthần bé nhỏ” của nhà họ Hạ cho anh ta, vì chỉ có Gió lạnh mới đủ khảnăng bảo vệ, yêu thương cô.

Đến hiện tại, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Rain cảm thấy bảnthân đã mắc sai lầm, một sai lầm quá lớn mà kết quả….anh không muốn nghĩ đến.

-Đình Hàn Phong, cậu đang làm cái quái gì vậy ?

Giọng nói bộc lộ cơn giận dữ không thể kiềm chế được nữa. Rain dồn lựcvào cánh tay, xốc mạnh cổ áo Hàn Phong, buộc anh đứng lên.

Hàng mi rậm khẽ động đậy, Hàn Phong mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Rain, ánh nhìn trống rỗng, hun hút sâu như đáy vực.

Rain nghiến răng, bàn tay co thành nắm đấm, chuẩn bị giáng thẳng vào khuôn mặt đáng đánh kia.

Bàn tay đang giơ chững lại giữa không trung khi tiếng cười bất chợt vang lên.

Hàn Phong đang cười, khuôn miệng nhếch lên tạo nên thứ thanh âm chua chát, lạnh lẽo.

-Cô ấy đi rồi ! Hạ Vân Linh dám rời bỏ tôi. Tốt… Haha…Tốt lắm!

Đưa tay gạt mạnh bàn tay đang giữ lấy cổ áo mình, Hàn Phong đổ sập thân người lên sofa, rồi lại dùng đôi tay ấy ôm chặt ngực.

-Tại sao ? Hạ Anh Du, anh nói cho tôi biết, tại sao ? Tôi yêu cô ấy, thực sự rất yêu cô ấy….

Giọng nói mang theo hương rựu, nhuốm đầy sự thống khổ, đớn đau.

Hàn Phong vùi mình vào cơn say, nhấn chìm bản thân trong nỗi tuyệt vọng. Anh không thể chấp nhận sự thật, không cách nào để buông tay.

Với bản chất của Gió lạnh, Hàn Phong sẵn sàng cướp Vân Linh từ tay Dương Thiên Bảo, anh sẽ nhốt cô ấy vào tim mình, mãi mãi giam cầm cô. Nhưngnụ cười đó, những hình ảnh thân mật, yêu thương của hai người khôngngừng hiện lên, khuấy đảo ý nghĩ độc chiếm của anh.

Giữ được người cô nhưng tim cô sẽ thuộc về anh ? Vân Linh đối với anh là những tình cảm mơ hồ, lúc muốn chối bỏ khi lại thừa nhận. Nhưng với anh ta, tất cả lại rõ ràng, vì hai người là thanh mai, là mối tình mười năm sâu đậm.

Anh cuối cùng chỉ là một cơn gió thoáng qua, nó làm cô rung động, khiếncô lầm tưởng thứ gọi là tình yêu. Thế nên, khi Dương Thiên Bảo xuấthiện, Vân Linh đã từ bỏ mọi thứ, quên lãng cơn gió vô hình này để bướctheo ánh mặt trời của mình.

Nhìn thái độ và hành động của Hàn Phong, đôi mắt nâu bỗng chốc lóe sáng. Một ý nghĩ mau chóng lướt qua đầu, Rain vội đảo mắt đến chiếc bàn làmviệc vô cùng lộn xộn trong căn phòng.

Bên dưới những tài liệu bị vất rối tung, một phong thư màu đỏ lộ ra, đập vào mắt Rain. Sấp ảnh bị vò nát nằm đè lên những tài liệu được gửi đếntừ Kate.

Cẩn thận xem xét từng bức ảnh, sắc mặt Rain trở nên cứng nhắc.

Đặt sấp ảnh trở lại bàn, anh bắt đầu lật giở những tài liệu, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực căng lên, hàng mày co giãn vô định.

Vội vã bấm số ai đó, Rain im lặng chờ đợi sự trả lời.

-A lô!

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Rain nhẹ nhõm phần nào, anh gấp gáp:

-Cậu đang ở đâu ?

Đáp lại thái độ khẩn trương của anh, đối phương rất từ tốn .

-Canada.

Hít vào thật sâu, Rain cố gắng bình tĩnh, một Đình Hàn Phong bi lụy là quá đủ, trụ cột còn lại là anh sẽ phải gánh trách nhiệm.

-Lúc cậu đi có gặp Vân Linh không ?

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Rain bắt đầu sốt ruột.

-Thiên Bảo! Cậu vẫn ở đấy chứ ?

Giọng nói ấm áp khi nãy lại vang lên, phảng phất âm điệu trầm buồn.

-Chúng em hẹn nhau ở một quán cà phê! Em đã nói với Vân Linh em yêu cô ấy, yêu mười năm rồi, em muốn lấy cô làm vợ...nhưng.

Rain nghe rõ cái thở mạnh ở phía sau anh, bàn tay cầm điện thoại siết chặt.

-Nhưng…. cô ấy nói chỉ xem em là anh trai, người anh trai cô ấy rất yêu quý.

Rain không nói gì, tất cả từng chút một đi đến phán đoán ban đầu của anh.

Thấy Rain im lặng, Thiên Bảo khẽ cười.

-Này, Hạ Anh Du! Anh không giận vì em cướp mất Vân Linh của anh chứ ? Em thì lại rất vui vì có một cô em gái “đáng ghét” như thế!

Rain cũng cười, mắt chăm chú nhìn về những bức ảnh, dùng thái độ bông đùa đáp trả sự khiêu khích của đối phương.

-Cho cậu vào vị trí “anh trai dự bị”, khi nào tôi “chấn thương”,cậu sẽ được “ra sân”.

Tiếng cười giòn giã vọng về như xua tan phần nào không khí giá lạnh, Thiên Bảo cao giọng:

-Nói với Đình Hàn Phong giúp em, Vân Linh thực sự rất yêu anh ta, bảoanh ta chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu Vân Linh có tổn hại gì, Đình HànPhong chắc chắn sẽ chết trong tay em….

Cuộc đối thoại kết thúc. Rain vừa xoay người bỗng sững lại.

Hàn Phong đứng ngay sau lưng anh, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào Rain.Một cơn lạnh tỏa ra, hòa trộn những dịu nhẹ của hương Cỏ may với mùi máu tươi tanh tưởi.

Hai chiếc bóng cao lớn đổ dài, in lên nền gạch vệt đen trắng đan xen, hỗn loạn.

Đôi mắt nâu khẽ gợn những con sóng, phóng cái nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, nơi màu trời đang u ám phủ lên mọi vật.

-Chúng ta đã bị lừa!

Sức mạnh của tình yêu có thể đánh đổ tất cả, nhưng nó cũng khiến tất cả phải đổ gục dưới những đớn đau, u mê.

Gió lạnh cũng không ngoại lệ.

Dù biết được sự thật, nhận ra cái bẫy hoàn hảo đã sắp đặt, nhưng cònkịp để cứu vãn mọi chuyện, chấm dứt cơn ác mộng kinh hoàng này ?

## 33. Chương 33 : Đánh Mất (2).

Đánh mất thứ mình yêu quý nhấtkhông phải cảm giác mất mác, mà là cảm giác ngập đầy. Ngập đầy những vết thương, nỗi đau, phải tìm ra những quy luật dành ình. Buộc bảnthân chấp nhận.

Giữa khu rừng vắng vẻ, ngôi biệt thự xám đen ẩn mình trong bóng tối. Sự tĩnh mịch và u ám gợi lên cảm giác chết chóc, rùng rợn.

Trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm, hai cô gái nằm bất tỉnh trên nền gạch, không ngừng phả vào không khí những hơi thở mang nỗi khiếp đảm.

Nhã Nhi khó nhọc mở mắt, đôi vai gần như mất đi cảm giác vì cú đánh củatên bắt cóc. Khi ngồi thẳng được thân người, cô phát hiện tay và chânmình bị trói chặt, sợi dây thừng cứa mạnh vào da, tứa máu.

Vân Linh bất động nằm bên cạnh, một bên má sưng đỏ vì cái tát hung tợn của bọn người kia.

Nhã Nhi cố nhích người đến gần Vân Linh, ra sức lay cô bạn.

-Vân Linh, Vân Linh…tỉnh dậy đi!

Hàng mi dài khẽ động đậy, thân người nhỏ bé bắt đầu vùng vẫy.

-Nhã Nhi, chúng ta đang ở đâu ? Tay và chân tớ ?

Đưa hai bàn tay bị cột chặt vào nhau đỡ Vân Linh, Nhã Nhi dời mắt đến cánh cửa đang đóng kín.

-Tớ không biết đây là đâu! Vân Linh, tớ nghĩ chúng ta bị bắt cóc. Nhưng lúc bọn chúng ra tay, hình như mục tiêu chính là cậu.

Vân Linh nhíu mày, mái tóc bết chặt vào khuôn má đẫm mồ hôi.

-Nếu bọn bắt cóc nhắm vào tớ, chắc chúng chỉ muốn tiền. Nhã Nhi, khi nào có cơ hội, cậu mau tìm cách trốn thoát!

Nhã Nhi lắc mạnh đầu, đôi tay lạnh toát nắm lấy tay Vân Linh.

-Vân Linh, có đi chúng ta cùng đi, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu ở lại.

Trong đêm tối lạnh lẽo, cái siết tay ấm áp đến lạ kì. Hai cô gái dù bénhỏ, hai trái tim dù đang run lên vì sợ nhưng tình bạn giữa họ lại tolớn và vô cùng vững tin, nó giúp cả hai mạnh mẽ, can đảm để đương đầu,thách thức mọi nguy hiểm.

Cánh cửa cũ kĩ mở ra tạo nên tiếng kèn kẹt đáng sợ. Một bóng đen chậm rãi bước vào mang theo tiếng cười như vọng về từ địa ngục.

-Ha ha, yên tâm. Không có trường hợp một người phải ở lại đây đâu! Vì cả hai cô, không ai có thể thoát khỏi.

Nhã Nhi ngẩng mặt, chăm chăm nhìn vào cô gái. Chiếc mặt nạ đỏ thẫm che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lẻm.

Cô giật mình, cố nhìn thật kĩ ánh mắt ban nãy, đuôi mắt dài và xếchlên, ánh nhìn làm Nhã Nhi có cảm giác quen thuộc, một hình ảnh chợtthoáng qua trong đầu khiến cô bất giác rùng mình.

Nhận ra thái độ của Nhã Nhi, cô gái vội cụp mắt, xoay người bước lại gần Vân Linh.

Nhã Nhi vẫn nắm chặt tay Vân Linh, hốt hoảng hét lên:

-Tránh ra, không được động đến cậu ấy !

Một tiếng vỗ tay vang lên,ngay lập tức đám người áo đỏ bước vào, hành động như những con rô bốt được cài đặt sẵn.

Vân Linh dựa sát vào người Nhã Nhi, môi mím chặt. Cô cảm nhận những nguy hiểm đang gần kề, dám bắt cóc người giữa ban ngày chứng tỏ bọn chúngkhông phải hạng vừa.

Mãi suy nghĩ, Vân Linh không biết cô gái kia đã đến bên cạnh mình lúcnào. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, vuốt ve vết đỏ ửng đang sưng tấy.

Giọng nói mang vẻ thương xót, có chút gì đó tức giận.

-Các người, ai ra tay đánh cô ta thế này ?

Một tên áo đỏ run rẩy bước lên,cuối đầu nhìn vào đóa hồng trên ngực áo.

-Là tôi thưa chủ nhân!

Thái độ và lời nói của bọn người này khiến Nhã Nhi và Vân Linh mơ hồ, có lẽ cô gái không có ác ý, cô ta có thể bị ai đó sai khiến làm nhữngviệc này. Nghĩ đến đây, một hy vọng bất chợt le lói trong lòng hai côgái, tâm trạng vừa mừng rỡ vừa lo sợ đan xen nhau.

Đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên sau chiếc mặt nạ, cô gái thầm hài lòng với màn kịch thú vị mình bày ra.

Thấy chủ nhân vẫn không nhìn mình, tên áo đỏ thất thần, kinh hãi suytưởng những hình phạt khủng khiếp mà chủ nhân đã từng làm với kẻ khác,được áp dụng trên người mình. Hắn nhắm nghiền mắt, mồ hôi không ngừngrịn ra trên trán.

Không để ý đến tên thuộc hạ đang sợ đến biến sắc, cô gái một lần nữa chạm tay vào má Vân Linh.

Vân Linh giật bắn người, lùi mình về phía sau. Cô ta là đồng minh hay kẻ thù, cô không thể phân biệt, cũng không muốn biết, điều cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh.

Bàn tay xa lạ kia sững lại, một nụ cười khe khẽ vang lên kèm theo tiếng…CHÁT.

Vân Linh đau đớn hét lên, khóe miệng bật máu vì cái tát quá mạnh vừa rồi.

Cô gái quay sang nói với tên thuộc hạ, giọng điệu nhẹ tênh.

-Ngu ngốc! Tát như vậy là quá nhẹ! Phải thế này, rõ chưa?

Nhã Nhi bị động chứng kiến tất cả, cô vội vàng ôm đôi vai đang run bầnbật của Vân Linh, sợ hãi đỡ lấy khuôn má đỏ như máu của cô bạn.

Quăng ánh mắt căm phẫn tới con người tàn độc kia, cô siết chặt tay.

-Các người rốt cuộc muốn gì? Hạ gia có rất nhiều tiền, họ sẽ cho cácngười, chỉ cần đừng tổn thương đến Vân Linh. Bằng không Hạ Anh Du sẽkhông tha cho các người!

Tiếng cười một lần nữa vang lên, cô gái bước về phía đám người áo đỏ, vỗ vai một tên trong số đó.

-Ngươi có nghe cô ta nói gì không ? Ha ha…Hạ Anh Du chẳng phải đang loay hoay với đám người vô dụng của anh ta à ? Gọi cả cảnh sát và xã hộiđen, hừ..chỉ biết dùng sức lực một cách ngu ngốc!

Đưa tay ôm lấy bên má đau điếng, Vân Linh giận dữ hét lớn.

-Đừng hối hận với những việc các người đã làm, Hàn Phong anh ấy sẽ giết hết tất cả các người!

Tuy cơn giận lên đến đỉnh điểm nhưng niềm tin lại cuồn cuộn dâng cao, cô tin vào Hàn Phong, mong chờ anh đến cứu mình. Vì mỗi lúc Vân Linh gặpkhó khăn, mỗi khi cô lo sợ, anh sẽ đến bên cô, nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt, ấm áp ôm cô vào lòng.

Tiếng cười tắt đi, cô gái đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù của Vân Linh, hạ thấp giọng như thì thầm.

-Rất tiếc phải nói cho cô biết, Đình Hàn Phong sẽ không bao giờ đến đây, anh ta hẳn là đang đau khổ đến không muốn sống.

Vân Linh cảm thấy ngờ vực , mục đích của việc bắt cóc trắng trợn này không lẽ…

-Các người đã làm gì anh ấy ?

Cô gái nhỏ bổ nhào về phía trước, quờ quạng khắp nơi, cuối cùng cũngchạm được bàn tay độc ác kia. Vân Linh siết chặt, lôi mạnh cô ta.

Cô gái bị tấn công bất ngờ, chao đảo nghiêng về phía trước. Nhưng thương tích cùng bộ dạng yếu ớt của Vân Linh làm sao đủ sức quật nỗi con người từng lăn lộn trong thế giới ngầm , đôi tay hung hăng hất mạnh Vân Linhkhiến cô ngã nhào.

Cô gái nghiến răng nhìn vết xước vừa bị cào trúng.

-Cô đúng là đồ điên ! Hừ. Nói cho cô biết, không ai có thể động vào anhta vì Đình Hàn Phong xưa nay đều rất hoàn mỹ. Nhưng…cuối cùng, tôi cũngthấy một điểm chí mạng của Gió lạnh. Đó là cô, Hạ Vân Linh! Có được côtrong tay, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thảm hại dưới chân tôi !

Nhã Nhi giữ lấy Vân Linh đang kích động, giơ chân đạp mạnh vào chân cô ta.

-Cô mới là đồ điên! Cả nhà cô đều bị điên mới sinh ra con người tàn độcnhư cô. Cô nghĩ với mấy trò cỏn còn này có thể che mắt Đình Hàn Phongsao ? Ha..ha. Về nhà mà nằm mơ đi! Anh ấy sẽ đến đây cứu chúng tôi, cácngười chuẩn mồ chôn đi là vừa!

Hai từ “cả nhà” như mũi kim thọc sâu vào tim cô gái, mối hận dồn nén bấy lâu được dịp bùng phát và người chịu trận không ai khác là cô gái mạnhmiệng vừa rồi, Cao Nhã Nhi.

-Cô giỏi lắm, để xem miệng lưỡi của cô còn có thể đanh đá được nữa không ?

Bước những bước dài về cánh cửa, bóng đen chợt dừng lại, hất hàm ra lệnh.

-Mau làm cho cô ta câm miệng, có chết cũng không sao ?

Thanh âm ken két một lần nữa vang lên, cánh cửa sập mạnh khuất lấp bóng dáng âm u kia.

Vân Linh nghe rõ tiếng bước chân, tiếng bẻ tay rắc rắc. Một giọng nói ồm ồm vang lên, dội vào tim cô cơn hoảng loạng cực độ.

-Lôi con nhỏ đó ra!

Lời nói vừa dứt, hai tên hùng hổ kéo tay Nhã Nhi, xềnh xệch lôi cô ra giữa phòng.

Nhã Nhi ra sức phản kháng, dẫy dụa thoát khỏi đám người man rợ kia.

Tên cầm đầu tỏ ra bực bội trước sự chống đối của cô gái, hắn thô bạo nắm tóc Nhã Nhi, ghì ngược ra phía sau khiến cô điếng cả người.

Những cái tát như trời giáng rơi xuống bắt đầu àn hành hạ mất hết tính người. Tiếp tục là cú đá vào bụng, lưng.

Nhã Nhi co quắp người, ôm lấy đầu. Trận đòn diễn ra không chút thươngxót, mùi máu tanh tưởi bốc lên càng kích thích bản chất bạo lực củachúng.

Vân Linh cố lê thân người về phía phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của Nhã Nhi, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.

-Dừng tay, xin các người…. Đừng đánh cậu ấy nữa, dừng tay đi mà!

Đám người điên cuồng kia xem lời van xin của Vân Linh như không khí, chẳng mảy may để ý đến cô gái mù vô dụng.

Bất chấp tất cả, cô gái nhỏ lao vào trận đòn ác nghiệt, dùng thân mình che lấy Nhã Nhi.

Cánh tay yếu ớt đưa ra đẩy cô bạn, giọng nói thều thào không chút sức lực.

-Vân Linh, tránh ra….bọn chúng không có tính người, chúng sẽ đánh chếtcậu mất. Cứ mặc tớ, tớ có chết cũng không ai đau lòng. Nhưng cậu còn ba, còn anh trai, có cả người yêu cậu. Họ sẽ không sống nổi nếu cậu xảy rachuyện, Vân Linh nghe lời tớ, tránh ra đi!

Mặc kệ những cú nện ầm ầm giáng xuống thân mình, Vân Linh vẫn ôm lấy Nhã Nhi.

-Nhã Nhi, cậu còn có tớ. Tớ đã nói tớ là gia đình của cậu, mãi mãi che chở, mãi…. mãi bảo ……vệ….. cậu!

-AAAAAAAAA….

Tiếng thét vang lên cùng lúc thân người của Vân Linh đổ sập xuống.

Nhã Nhi cố gượng dậy, ra sức đỡ lấy cô bạn.

-Vân Linh…hức…hức. Cậu đừng có chuyện gì, Vân Linh mau tỉnh lại đi…

Nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nhã Nhi cùng trạng thái cứng đờ của Vân Linh, bọn người áo đỏ hoảng hồn dừng tay.

Tên cầm đầu đá mạnh vào kẻ vừa đánh Vân Linh bất tỉnh.

-Mày muốn chết hả, con nhỏ đó là bùa hộ mệnh của chủ nhân, nó mà chết….chúng ta cũng không thể sống.

Nói rồi, cả bọn xanh mặt rời khỏi phòng để lại hai thân người đầy máu, đau đớn và tuyệt vọng.

Nhã Nhi thất thần nhìn vào sắc mặt đang tái đi của cô bạn, hơi thở yếu ớt đang chậm dần, chậm dần.

Cô gái lắc đầu nguậy nguậy, vùi khuôn má nóng hổi nước mắt vào bàn tay lạnh ngắt của Vân Linh.

-Không, Vân Linh….cậu không được bỏ tớ, không được!

Chưa bao giờ Nhã Nhi cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng như lúc này. Dù là ngày ba mẹ ra đi hay lúc bị đám bạn đánh đập, Cao Nhã Nhi vẫn thờ ơ chấpnhận, một mình gặm nhắm nỗi đau. Vì cô nghĩ trên thế gian này không tồntại hai từ “người thân”, cuộc sống của cô chỉ chứa đủ bản thân mình,ngoài cô ra sẽ không còn ai khác.

Nhưng Vân Linh đã xuất hiện, xóa tan cái ý nghĩ buồn cười này. Cô ấy nói sẽ bảo vệ cô, là gia đình của cô.

Nhã Nhi đau đến không thể thở, người thân duy nhất của cô đang muốn rời bỏ cô, Vân Linh muốn buông tay, muốn nhắm mắt.

Cô gái cắn chặt môi, để cơn đau thể xác xoa dịu những thương tổn về tinh thần.

-Vân Linh….Tớ không muốn mất cậu.

Tiếng nói nhỏ dần rồi rơi vào khoảng không rộng lớn, chơi vơi, lạc lõng giữa đêm tĩnh mịch.

Có lẽ mất đi Vân Linh, Nhã Nhi sẽ mất đi rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ không bao giờ mất đi, đó là tình bạn, là trái tim thiên sứ, thánh thiện của Vân Linh.

Cuộc sống có rất nhiều quy luật cần tuân theo. Có những quy luật hiểnnhiên đúng, cũng có những quy luật qua trãi nghiệm mới nhận ra nó thựcsự đúng.

Đánh mất thứ mình yêu quý nhất không phải cảm giác mất mác, mà là cảmgiác ngập đầy. Ngập đầy những vết thương, nỗi đau, phải tìm ra những quy luật dành ình. Buộc bản thân chấp nhận.

Gió Lạnh sẽ biết được điều đó!

## 34. Chương 34 : Bóng Đêm (1).

Những bước chân vội vã nện xuốngnền gạch, bóng dáng mệt mỏi giờ đây to lớn hơn bao giờ hết. Vì ẩn bêntrong nó là hai trái tim, hai nỗi lòng nặng trĩu, chất đầy bao hình ảnh, nhớ thương về cô gái của họ.

Đêm. Những cơn tuyết dồn dập kéo về, lạnh lẽo trùm lên mọi thứ. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, đông cứng đám là khô bên vệđường. Trong màn tuyết trắng xóa, sừng sững một thân cây cao lớn nhưngtrơ trụi.

Căn phòng tối om không ánh sáng vang lên nhịp thở đều đều.

Giữa bóng tối, đôi mắt nâu sáng rực, chòng chọc nhìn vào thân người trước mặt.

Men theo hướng nhìn của đôi mắt đen thăm thẳm, ánh nhìn màu nâu bất chợt thâm trầm, âm u như màn đêm ngoài khung cửa.

Mọi sự điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày bị trút sạch. Rain khó chịu lên tiếng:

-Cậu định ngồi đây đến khi nào ?

Từ khi biết tin Vân Linh và Nhã Nhi mất tích, Rain đứng ngồi không yên, nỗi sợ hãi bủa vây hết thảy mọi suy nghĩ của anh.

-Rain ơi! Em bây giờ trông có xấu xí lắm không?Em chẳng nhớ khuôn mặt mình thế nào nữa rồi!

-Ái da…. Anh dám đánh em. Rain à! Em thề là anh sẽ không lấy được vợ….

-Thì là anh trai em, kiến trúc sư thiên tài, người con trai 22 tuổi tài hoa, phong độ, lãng tử, đẹp trai.....Hạ Anh Du.

Giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt ma mãnh của Vân Linh cứ lũ lượt kéovề khiến Rain vô thức siết chặt tay. Anh đã hứa với mẹ phải bảo vệ VânLinh, chăm sóc thật tốt cô em gái bất hạnh này. Nhưng Rain đã không làmđược, trong lúc cô không rõ sống chết, người anh trai vô dụng là anh chỉ biết ngồi đó, bất lực chờ đợi.

Nỗi đau ấy là cơn đau của tình máu mủ ruột thịt, là điều hiển nhiên củahai chữ “gia đình”. Nhưng con tim anh lại ngỡ ngàng chấp nhận một cơnđau khác, cuốn chặt vào lòng hình ảnh cô nhóc đanh đá, Cao Nhã Nhi.

Không biết từ lúc nào, người con gái ấy hiển hiện trong đầu Rain, lanhlảnh bên tai những trận cãi vã, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy khiêukhích, nụ cười hả hê khi anh gặp “sự cố tàu lượn” hôm nào.

Đối với anh, Nhã Nhi không hề trẻ con như những hành động mà cô hay làm. Cô gái ấy ghét anh vì hiểu lầm anh hại bạn mình, thẳng thừng mắng anhvì bị gọi là “nhóc”. Ẩn sau dáng người bé nhỏ, gầy gò là cả một nghị lực phi thường, thái độ cứng cỏi đáng khâm phục của một đứa trẻ mồ côi.

Khi biết được hoàn cảnh của Nhã Nhi, Rain thấy lòng mình xao động dữdội, tim anh rung rinh không vì những thương cảm, tội nghiệp mà anh biết chính cô mới là người anh cần. Anh muốn bảo vệ cô, muốn bước vào cuộcsống đơn độc ấy. Cao Nhã Nhi là người con gái thứ hai và cũng là cuối có thể khiến Hạ Anh Du từ bỏ tất cả.

Anh nhắm mắt, ghìm chặt sự giận dữ cùng nỗi đau đớn ấy. Hai người anhyêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất đang gặp nguy hiểm, nhưng đau lòng thì cũng chẳng ít gì vì bọn người kia quá gian xảo, chúng có thể bất chấpmọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Tầm mắt xa xăm đột ngột dừng lại trên khuôn mặt thất thần của Rain, cất giọng ngang ngang bình thản.

-Chúng sẽ không manh động khi chưa đạt được mục đích, rất nhanh thôi chuột sẽ tự tìm đến mèo.

Không gian trầm mặc lắng xuống những tâm trạng khó nắm bắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên dội vào đó sự ồn ào.

-Đình Hàn Phong ,món quà thú vị chứ ?

Một giọng nữ cao ngạo vọng vào điện thoại, thái độ lộ rõ sự khiêu khích.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, âm thanh dù rất nhỏ nhưng đủ gây chú ý đến người đối diện. Cánh môi đẹp nhếch lên, hài lòng với suy tính củamình.

-Rose cũng thật biết làm trò! Nói, các người muốn gì?

Vẫn là chất giọng trầm ổn, nhịp điệu đều đều lãnh đạm khiến cô gái thích thú.

-Ha..ha. Rất nhanh gọn! Vậy thì vào thẳng vấn đề, giao ra tập đoàn Đình Khiêm , hai cô gái xinh đẹp này sẽ an toàn trở về.

Hàn Phong nâng cao khóe môi, sắc mặt không chút thay đổi.

-Dễ vậy sao ?

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cô gái bất ngờ, một chút khinhthường thoáng qua : “Gió lạnh có thể vì một cô gái mà đánh đổi ĐìnhKhiêm, tâm huyết cả đời của cha anh ta. Hừ, thứ tình yêu không đáng giámột xu đó đúng là điều cấm kị!”.

-Đình Hàn Phong, tôi khuyên anh đừng nên giở trò. Tính mạng bé nhỏ của cô ta, tôi không dám đảm bảo!

Ánh sáng mờ mờ lọt vào khe cửa, can đảm rọi vào khuôn mặt hoàn mỹ của Gió lạnh, lấp loáng tia cười đáng sợ.

-Hai mươi năm trước Đông Khánh bại dưới tay cha tôi, hai mươi năm sau con gái ông ta có lẽ sẽ khá hơn đấy!

Đầu dây bên kia im bặt, cô gái cứng người sau khi nghe xong câu nói kia, vội vàng ngắt máy, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

Tiếng tút dài vọng ra từ điện thoại, Hàn Phong lại trở về dáng vẻ trầm mặc khi nãy.

Loáng thoáng nghe được cuộc trao đổi, thân nhiệt của Rain bắt đầu nóng hừng hực như lửa đốt.

-Cái tên ranh họ Đình kia, cậu muốn giao tập đoàn Đình Khiêm hay khôngmặc xác cậu, nhưng nếu Vân Linh có chuyện ,người đầu tiên tôi tính sổ….là cậu.

Hàn Phong bất động ngồi đó, bộ vest đen hòa vào bóng tối, hoàn toànkhông để mắt đến những hành động và lời lẽ dọa nạt của Rain, anh chìmvào thế giới của riêng mình, lí trí xóa sổ cơn u mê từng vướng phải. Đểcứu được Vân Linh, Hàn Phong không cho phép bản thân vướng vào bất cứsai lầm nào khác, tuyệt đối không!

Đèn bật sáng cùng lúc một bóng người cao lớn bước vào.

Ken vất vả ôm cánh tay đầy thương tích, quần áo xộc xệch, mặt mũi sưng tím kinh hãi nhìn Rain rồi bước nhanh về phía Hàn Phong.

Rain trợn mắt, ném cho “nạn nhân số hai” cái nhìn giết người, đốm lửaphừng phừng cháy sáng như muốn thiêu đốt hai kẻ đáng ghét trước mặt.

Mặc kệ mồ hôi rịn ra dữ dội trên trán, Ken vẫn hết sức tập trung vào việc báo cáo.

-Kate đã điều tra được nhóm người bắt cóc, chúng là đàn em của Rose. Một tên trong số đó hay lui tới hộp đêm Black Night bị Jack tóm được. Hắnkhai ra người đứng đầu Rose là một cô gái, mệnh lệnh ban đầu của cô talà giết chết Hạ Vân Linh, nhưng sau đó kế hoạch có sự thay đổi.

Rain chăm chú lắng nghe những thông tin mà Kate đưa về, anh càng kinhngạc khi Hàn Phong đã biết hết tất cả, những báo cáo kia chẳng quakhẳng định một lần nữa khả năng vượt giới hạn của Gió Lạnh mà thôi.Nhưng Hàn Phong vẫn yên lặng, chứng tỏ có điều mà anh rất muốn biết.

Chiếc điện thoại phát sáng, âm báo tin nhắn vang lên. Bàn tay thon dàimau chóng cầm lấy điện thoại, một tia sáng vụt qua nơi đáy mắt.

-Khu rừng!

Bị chất giọng lạnh lẽo quen thuộc cắt ngang, Ken có chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức bản năng của một chuyên viên được huấn luyện bộc phát.

-Vâng. Là khu rừng nằm ở phía Bắc trung tâm thành phố, đó là cứ điểm của Rose. Kate gần như hết cách để ép tên đó khai ra, chúng quá trungthành, dù vậy chúng tôi……

Trong khi Ken vênh khuôn mặt trầy xướt thật khó coi để kể công , thì với tốc độ ánh sáng hai chàng trai xoèn xoẹt lao ra khỏi cửa.

Những bước chân vội vã nện xuống nền gạch, bóng dáng mệt mỏi giờ đây tolớn hơn bao giờ hết. Vì ẩn bên trong nó là hai trái tim, hai nỗi lòngnặng trĩu, chất đầy bao hình ảnh, nhớ thương về cô gái của họ.

Tình yêu rồi sẽ vượt qua sóng gió hay chỉ là chiếc lá bị cuốn đi ? Làhạnh phúc hay tiếp tục rơi vào vô vọng ? Tất cả đều có thể xảy ra.

## 35. Chương 35 : Bóng Tối (2).

óng tối ngang nhiên chiếm đoạt mọi thứ, cướp đi những hạnh phúc, yêu thương. Mang lại sự mất mác và thương tổn.

Trên chiếc giường cũ kĩ, thân người bé nhỏ vẫn nằm bất động. Khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ tều tụy khiến Nhã Nhi cảm thấy vô cùngxót xa.

Suốt hai ngày Vân Linh bất tỉnh, Nhã Nhi luôn nắm chặt tay cô, ánh mắt hy vọng ấy chưa bao giờ vụt tắt.

Như lúc này đây, Nhã Nhi với bộ đồng phục nhào nát, đầu tóc rối bù bếtchặt vào má, cố dùng bàn tay đầy vết xước đánh thức cô bạn.

-Vân Linh à! Có nghe tớ nói không ? Mau tỉnh lại đi. Sao cậu lại thế này ? Đừng tưởng là có thể dễ dàng thoát khỏi tớ. Mau tỉnh lại cho tớ, HạVân Linh…hức hức.

Giọng nói mang sự tức giận nhỏ dần rồi lẫn vào tiếng khóc nức nở. NhãNhi gục đầu xuống mép giường, vùi vầng trán nóng hổi vào bàn tay lạnhlẽo của Vân Linh.

Nỗi sợ hãi, cơn đau và những giọt nước mắt cứ thế hòa vào nhau, khiến cô gái nhỏ co rúm thân người, mắt chăm chăm nhìn về Vân Linh.

Trong cơn mê man, Vân Linh nghe thấy tiếng gào khóc rất lớn của ai đó,nhưng tay chân cô lại tê cứng, cơ thể rát buốt, hơi thở mệt mỏi dần yếuđi.

Giữa làn khói mờ đục, cô thấy mẹ đang nắm chặt tay mình, âu yếm vuốt ve mái tóc xoăn ngỗ nghịch, ánh mắt lấp lánh tia cười.Bàn tay mẹ thậtấm áp, tràn đầy những yêu thương mà Vân Linh mong nhớ bấy lâu.

Cô khẽ mỉm cười, đôi chân vô thức nhấc lên, cô sẽ đi cùng mẹ, sẽ bướctheo ánh sáng ở phía xa, nơi không có những đau đớn, tổn thương, khôngcó hận thù và giết chóc. Chốn bình yên ấy chỉ thuộc về những thiên sứnhư mẹ, Vân Linh rất muốn đến đó.

Nhưng sau lưng cô một lần nữa vọng tới tiếng gọi thật to:

-Vân Linh à !

Cô quay đầu, một ánh mắt thâm trầm nhìn cô, khuôn mặt đầy nếp nhăn vôcùng ấm áp. Là cha, người luôn ở phía sau cô, quan tâm, răn dạy Vân Linh từ bản lĩnh đến cách sống. Ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cô, thiênthần bé bỏng của cả Hạ gia.

-Vân Linh, quay lại!

Giọng nói hết sức giận dữ vang lên, Rain nhăn mặt, nghiến răng kèn kẹt.Từ khi mẹ qua đời, anh luôn cố hết sức bảo vệ cô. Dù hai người hay cãinhau, dù anh hay nói khích, chọc phá Vân Linh nhưng cô biết, bao nhiêunăm qua anh không ngừng tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất để chữa mắt chocô. Vì cô Rain đã liều mình kết bạn với Hắc giới, và cũng vì cô anh sẵnsàng từ bỏ người con gái mình yêu.

Tiếng cô bạn thân cũng bất chợt vọng về phía Vân Linh:

-Này “đồ bất cần”, cậu mà đi thì đừng nhìn mặt tớ nữa!

Thái độ của Nhã Nhi mỗi lần tức giận khiến Vân Linh cười phì. Cô bạn lém lỉnh này lúc nào cũng vậy, bề ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ kiên cường nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm yếu.

Vân Linh mím môi, cô đưa ánh mắt phân vân nhìn ba người rồi lại nhìn mẹ. Giờ phút hiện tại, cô phải chọn ình một con đường , một quyết định liên quan đến bản thân cô và mọi người xung quanh.

Nếu ở lại, con người khiếm khuyết như cô sẽ trở thành gánh nặng, mối lolắng đối với tất cả. Mọi người lúc nào cũng quan tâm đến cô, đặt VânLinh sau lớp màn chắn của họ. Nhưng những yêu thương ấy có thể đổi lạigì ? Có lẽ chỉ là những nguy hiểm luôn rình rập, những thương tổn vàmuộn phiền.

Vậy xin tất cả, hãy cho cô được lựa chọn, Vân Linh không muốn vì cô mànhững người thân yêu phải gặp bất hạnh. Họ từng nói cô là thiên thần,nên thiên đường đẹp đẽ của mẹ sẽ thích hợp với cô hơn.

Vân Linh khẽ cúi đầu, để giọt nước mắt không chân thực tí tách rơi xuống, cô lại mỉm cười thật tươi.

-Mẹ ơi, mình đi thôi!

Mẹ cô không nói gì, bà chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt con gái, nơi ẩn chứa những luyến tiếc và khổ đau.

-Hạ Vân Linh, em đứng lại cho tôi!

Chất giọng ngang tàn quen thuộc làm mọi quyết định mau chóng sụp đổ, Vân Linh cứng đờ siết chặt tay mẹ.

Mùi cỏ may không ngừng phả vào làn khói âm ẩm tạo nên một sức ép khókháng cự. Cô không muốn quay lại, mà thực tế là không dám đối mặt vớicon người kia. Vân Linh sợ rằng khi nhìn thấy anh, cô sẽ đánh mất dũngkhí để ra đi.

-Quay lại nhìn tôi!

Mệnh lệnh đanh thép làm cô gái nhỏ theo quán tính quay lại. Chỉ thấychiếc bóng cao lớn sừng sững trong bóng đêm, cả người toát ra luồn khí u ám.

Đình Hàn Phong, cơn Gió lạnh lẽo thổi vào tim Vân Linh một tình yêu ấmáp, nồng nàn dư vị của rựu vang, khiến cô say đắm, ngập chìm.

Anh làm cô không còn là Hạ Vân Linh vô cảm, thờ ơ, cô sẽ cười mỗi khinghĩ về anh, sẽ khóc khi nhớ anh. Vân Linh từng nói với bản thân, dù kết quả có thế nào cả đời này cô chỉ yêu duy nhất một người, kể cả anh yêu cô gái khác. Nếu anh quay lưng cô cũng sẽ đứng phía sau mà dõi theo.

Nhưng sao không sớm, không muộn, ngay khi cô chấp nhận buông xuôi, quyết định từ bỏ tất cả, Hàn Phong lại xuất hiện.

Nhìn lại chiếc bóng đen cô độc, đáy mắt Vân Linh dậy sóng. Một ý niệm ích kỉ nảy sinh, Vân Linh muốn trở về.

-Hãy quay về, làm theo những gì trái tim con lên tiếng!

Mẹ dịu dàng hôn lên trán cô rồi cứ thế hòa vào làn khói trắng, biến mất. Cánh cổng màu hồng phía xa khép lại, khung cảnh mờ ảo đọng lại giọngnói rất khẽ của Vân Linh.

-Mẹ à, con xin lỗi!

Những ngón tay thon dài bắt đầu động đậy, Vân Linh cố mở mí mắt nặng trĩu của mình.

Dù mở hay nhắm mắt thì mọi thứ cô nhìn thấy vẫn là một mảng đen tăm tối, nhưng Vân Linh muốn người bên cạnh an tâm khi cô có thể tỉnh dậy.

Một bàn tay nóng hổi nắm chặt tay cô, bàn tay quen thuộc mà từ lúc bị bắt cóc đến giờ chưa hề buông tay Vân Linh.

Dùng sức tựa vào tường, cô nâng người ngồi dậy, giật giật tay Nhã Nhi.

Bị ai đó đánh thức, hàng mi dài khẽ cử động, Nhã Nhi uể oải thay đổi tư thế ngủ khó nhọc của mình.

Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn vào người trước mặt, niềm vui ập đến làm cô bật khóc.

-Vân Linh đáng ghét, bây giờ cậu mới chịu tỉnh à? Có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không hả!

Cánh môi nhạt màu cong lên, nụ cười sáng lấp lánh hướng về “cô bạn mít ướt”.

-Nhã Nhi, đừng khóc! Nếu lúc nãy cậu không làm ồn, có lẽ tớ đã yên tâm đi theo mẹ. Nhưng mà, tớ vẫn muốn nghe cậu náo loạn hơn!

Lời nói của cô làm Nhã Nhi khóc dữ hơn, tính tình con trẻ không thay đổi làm Vân Linh cười phì.

Bầu không khí ngập đầy niềm vui ấy mau chóng tan biến khi tiếng mở của đáng sợ vang lên.

Mùi rựu nồng nặc xộc vào căn phòng, hơi thở phì phò nặng trịch ngày càng tiến gần làm hai cô gái tái mặt.

Người đàn ông mập béo đưa đôi mắt gian xảo đảo quanh phòng, ánh nhìn bỡn cợt dừng lại trên người Vân Linh và Nhã Nhi.

-Ái chà….bọn khốn kiếp đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao có thể hành hạ hai người đẹp của chúng ta ra nông nỗi này.

Ì ạch di chuyển đến chiếc giường, ánh mắt vẫn hau háu nhìn vào hai côgái. Đưa bàn tay béo ú chạm vào má Nhã Nhi, người đàn ông tỏ vẻ thíchthú:

-Cô gái đanh đá này chắc là Cao Nhã Nhi…haha. Đừng có trừng mắt với tôi, đôi mắt xinh đẹp này không chừng sẽ giống như bạn cô đấy!

Nhã Nhi điên tiết gạt tay ông ta, trừng mắt hét:

-Ông cũng đừng có mà chạm cánh tay bẩn thỉu này vào người tôi, tôi chẳng đảm bảo nó còn ở vị trí đó được bao lâu nữa đâu.

Tiếng cười sảng khoái bật ra, phảng phất mùi hôi rất khó ngửi từ chiếc miệng kinh tỏm kia.

-Ha…ha. Nữ chủ nhân nói không sai, cô đúng là mạnh miệng. Cô gái à,chẳng ai đến cứu các cô đâu, nên yên phận thì hơn. Chọc giận cô ta, côchỉ có con đường chết. Nhưng mà….

Đưa đôi mắt ra phía sau Nhã Nhi, ông ta hết sức thỏa chí.

-Làm hại đến cô ấy thì không tốt chút nào.

Nhận thấy tia nhìn dâm đãng kia cứ liên tục đảo về hướng Vân Linh, NhãNhi liều mình đẩy ông ta ra, mặc kệ thân hình mập mạp vô cùng chênh lệch với dáng người nhỏ nhắn của cô.

-Tránh ra, không được đụng đến Vân Linh, không được làm hại cậu ấy, tránh raAAAAA!

Khó chịu với sự phản kháng của cô gái, lão già siết mạnh tay cô, ra sức ném Nhã Nhi vào góc tường đằng xa.

Sức mạnh của ông ta hoàn toàn khống chế mọi sự giãy giụa, chống cự củaNhã Nhi. Đôi tay thô bạo dùng dây thừng trói chặt , rồi bịt kín miệng cô lại.

Vân Linh hoảng hốt gọi Nhã Nhi, thân người yếu ớt cố bước xuống giường.

-Nhã Nhi ! Cậu không sao chứ, Nhã Nhi!

Bất chợt bị một bàn tay tóm lấy, sắc mặt của Vân Linh bỗng chốc trắng bệch.

Mùi rựu kinh tởm khi nãy hừng hực lan tỏa khắp căn phòng, vương vào đồ vật vị chua chua, nhờn nhợn buồn nôn.

Hơi thở trở nên gấp gáp khi nhìn vào khuôn mặt thánh thiện của Vân Linh, những dục vọng và khao khát điên cuồng trong người tên đàn ông trỗi dậy mãnh liệt.

Ngay từ khi gặp cô gái này, ông ta đã nuôi hy vọng chiếm đoạt cô, kể cảVân Linh là người con gái của Đình Hàn Phong, ông ta cũng bất chấp tấtcả.

Chiếc mũi xấu xí vùi vào hõm cổ Vân Linh, không ngừng hít hà mùi thơmthanh cao, trong lành của người thiếu nữ mới lớn. Ông muốn hưởng thụ sựtinh khiết, trinh nguyên của Vân Linh, cô gái mà Gió lạnh yêu thích.

-Đừng mà…tôi xin ông, đừng mà.

Vân Linh gào to, hai hàng nước mắt tuôn như mưa dưới khóe mi, cơ thể bần bật run lên những sợ hãi tột độ. Những va chạm xa lạ như nhát dao, từng nhát từng nhát đâm vào da thịt cô.

Nhã Nhi mở to mắt, hai tay bấu chặt vào dây trói, chứng kiến cảnh VânLinh bị làm nhục cô chỉ hận không thể cầm súng bắn chết lão ta. Cô đauđớn trong sự bất lực, cổ họng khô khốc. Một tiếng thét dữ dội vọng ra từ tim cô, những mạch máu căng cứng bắt đầu vượt quá mức độ co giãn.

Phịch…..Thân người nhỏ bé đã đổ sụp trong góc tối của căn phòng.

Móng tay sắc nhọn cấu vào lớp thịt đầy mỡ, Vân Linh vẫn khản giọng kêu gào:

-Hàn Phong, cứu em. Mau đến cứu em!

Nghe tiếng kêu cứu của Vân Linh, người đàn ông tức giận đẩy cô ngã xuống giường, giọng nói khàn đục thì thầm vào vành tai xinh xắn của cô gái.

-Đừng hy vọng nữa, hắn ta có ba đầu sáu tay cũng không mò ra chỗ này đâu!

Đôi môi thô ráp kia bắt đầu hôn vào mắt cá chân Vân Linh, hung bạo chà xát vào da cô.

Vân Linh giật bắn người, bám chặt tay vào gấu váy, hai cánh môi bị cô cắn đến tứa máu. Cô thà chết đi chứ không để bị làm nhục.

Nhưng những gì về Hàn Phong đã níu kéo, chiếm giữ suy nghĩ dại dột kia.Một tia hy vọng chợt le lói, anh sẽ đến cứu cô, Hàn Phong sẽ luôn bảocô, không để Vân Linh gặp bất cứ nguy hại nào.

Mặc cho sắc mặt tái nhợt của cô gái, cơn thú tính vẫn cư nhiên bộc phát. Nhìn theo đôi chân thon thả, trắng mịn, bàn tay vô lại nắm lấy váy VânLinh và…roẹt.

Chiếc váy tả tơi rách một đường dài, đủ để những gì hấp dẫn nhất lộ ra trước mắt con sói đội lốt người kia.

Trong sự vùng vẫy yếu ớt, Vân Linh cảm giác một làn da thô ráp đang dichuyển lên trên, hô hấp rối loạn phả ra mùi rựu đắng chát.

Phập. Tim cô ngừng đập, cơ thể đau đớn như bị xuyên thấu bởi hàng nganmũi tên. Thân hình to lớn đổ ập xuống, nặng nề nhấn chìm cô vào hố sâuhun hút.

Bóng tối ngang nhiên chiếm đoạt mọi thứ, cướp đi những hạnh phúc, yêu thương. Mang lại sự mất mác và thương tổn.

Ngoài trời, cơn tuyết kéo dài trong đêm đen, thổi vào căn phòng cơn lạnh thấu xương.

## 36. Chương 36 : Tình Yêu Và Thù Hận.

Mùi vị ấy không phải ngọt ngào, không ấm áp mà là chua chát, rát buốt như tự tay cô xát muối vào tim mình.

Vào những ngày cuối đông, tuyết phủ đầy cánh rừng rậm rạp. Dưới tán lá, bầu không khí rét buốt xâm nhập vào da thịt.

Những cành cây trở nên sắc nhọn hơn, từng phiến lá mỏng như chiếc dao lam, chỉ cần bất cẩn xượt qua sẽ để lại vết thương.

Dưới khung nền trắng xóa của tuyết và màu xanh lạnh lẽo của cây lá, đoàn quân áo đen lặng lẽ tiến về phía trước. Tất cả đồng nhất một hành động, mặc kệ những vết rách do không may va phải các nhánh cây khô.

Máu rỉ rả chảy xuống nền tuyết, lốm đốm vệt đỏ nhưng sắc mặt của họkhông chút biến chuyển. Mọi sự tập trung của hơn ba trăm chiếc áo đenđang dồn vào hai chiếc mô tô phía trước.

Nhìn vào thiết bị định vị mục tiêu trên tay lái của con xe khủng, Rain bất giác nhíu mày.

Còn cách cứ địa của Rose khoảng hai trăm mét nhưng đường đi càng khókhăn, tầng tầng lớp lớp những loại cây thân gai chìa ra, nhiệt độ xuốngthấp làm một số người không thể cầm cự được nữa.

-Hàn Phong, chúng ta có chút rắc rối!

Chiếc mô tô bạc ánh kim đột ngột phanh kịt, bánh xe có hình khía làmbằng bạc nguyên chất ma sát với đất tạo thành một đường sâu hoắm. Đây là loại xe mới nhất do Kate chế tạo, tất cả các chi tiết của xe đều làm từ nguyên liệu chống đạn tốt nhất, một tính năng ưu việt khác nằm ở bánhxe, nó là thứ vũ khí lợi hại nhất để tấn công kẻ địch.

Hàn Phong trầm tĩnh bước xuống xe, đôi mắt đen láy nhìn vào màn hìnhtrước mặt. Vài phút im lặng qua đi, giọng nói không thanh sắc uy quyềnvang lên.

-Tất cả đứng yên trong vòng nửa tiếng!

Rain ngờ vực nhìn Hàn Phong, đôi mắt nâu cùng nhiều ánh mắt khó hiểu khác cũng đồng loạt hướng về chỉ huy tối cao của họ.

-Cậu có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Nếu chúng ta còn chần chừ, Vân Linh và Nhã Nhi sẽ rất nguy hiểm.

Đối diện với thái độ chống đối của Rain, Hàn Phong chỉ lạnh lùng đưa tay về hướng vòm cây, khóe miệng nhếch lên để câu chữ ngắn gọn thoát ra:

-Đợi!

Theo hướng chỉ của ngón tay thon dài, tất cả lại một lần nữa đồng loạt đưa mắt nhìn.

Qua khe hở rất bé của tán lá, một tia sáng lọt vào khoảng không gian âm u mà họ đang đứng. Đôi mắt nâu chợt lóe sáng, Rain ngay tức khắc nhìn vào bản đồ.

-Tôi hiểu rồi!

Ken lẳng lặng chú ý đến hành động của Rain , anh bất giác nhận ra điều mà mọi người đang thắc mắc.

-Chúng ta đang đứng ở vị trí gần Rose nhất nhưng đây cũng là nơi caonhất của khu rừng. Đây là chiếc bẫy cuối cùng bọn chúng giăng ra để ngăn cản những ai có ý đồ tiếp cận lãnh địa của chúng. Ở những nơi có địahình cao như thế này, nhiệt độ xuống rất thấp và mật độ cây gai càng dày đặc.

Rain tỏ ra hài lòng với sự nhanh nhạy của Ken, anh bước gần hơn đến những thành viên tinh nhuệ mà Kate kì công đào tạo.

-Đây là một sai lầm, Rose thật ngu ngốc! Bọn chúng chỉ nghĩ đến cách hạthủ đối phương nhưng không hề đề phòng những bất lợi của cái bẫy này.Nếu nơi này quá cao để đóng băng mọi thứ thì cũng là nơi đầu tiên nhậnđược ánh mặt trời. Tuy bây giờ là mùa đông nhưng mặt trời theo chu kì sẽ vẫn đi qua nơi này, khi đó cánh cửa đến Rose sẽ mở ra. Mọi người hiểuchưa ?

Nghe lời giải thích cặn kẽ của Ken và Rain, tất cả thầm thán phục ngườiđứng đầu tổ chức, suy nghĩ của Gió Lạnh đã vượt quá giới hạn của hàngtrăm chiếc đầu có mặt ở đây. Một câu trả lời hừng hực khí thế được đáplại ngay sau đó.

-Rõ!

Nửa tiếng trôi qua, bầu không khí xung quanh đột ngột ấm hơn. Qua từngtầng lá, ánh sáng xuyên vào, rọi thẳng lên những gương mặt lãnh đạm.

Những cành gai nhọn hoắc bắt đầu biến mất, lớp tuyết dày cũng từ từ tanra. Theo hướng của những tia nắng mặt trời, một lối đi rất rộng được mởra.

Khi mọi người chưa kịp định thần về sự thay đổi bất ngờ của mọi thứ xung quanh, hai chiếc mô tô đã lao thật nhanh về phía trước.

Tòa lâu đài âm u hiện ra trước mắt, bức tường cao hơn 10 mét, vững vàngchắn mọi ánh nhìn muốn xuyên thấu vào bên trong. Trên cánh cửa sắt, mộtcành hoa hồng bằng bạc sáng lấp lánh, kiêu hãnh biểu trưng ột sứcmạnh không thể xem thường.

Đây chính xác là lãnh địa của Rose, nơi tập trung toàn bộ những thành viên đầu não của tổ chức đen tối này.

Nhưng việc tồn tại hay biến mất của Rose giờ đây, quyền quyết định hoàntoàn không thuộc về chúng. Ngang nhiên động vào người con gái của ĐìnhHàn Phong thì kết cục chỉ có một, đó là bị tiêu diệt.

Đôi mắt đen ngày càng lạnh lẽo, giọng nói phẫn nộ cất lên.

-Bao vây toàn bộ khu vực này, không được để một ai trốn thoát. Ken chuẩn bị!

Mệnh lệnh vừa dứt, đội quân áo đen nhanh như chớp vây kín cửa ra vào từbốn hướng. Tất cả mũi súng ống hạng nặng đồng loạt chỉa vào bên trong,đảm bảo nếu kẻ nào cả gan bước ra sẽ chết không thấy xác.

Đội hình của Kate vừa bố trí xong, Ken từ phía sau Hàn Phong đã bước đến cánh cửa. Một tia lửa sáng lên trước mắt mọi người rồi nhanh chóng vụtqua, Ken quay đầu hô to:

-Tất cả lùi lại 5 mét!

Tiếng bước chân rầm rập chuyển động, tất cả đã xác định vị trí an toàn nhất ình.

Ầm ầm. Tiếng nổ rất lớn vang lên, lớp bụi đá mịt mù che kín tầm mắt.

Ken vừa đặt thuốc nổ loại III để phá hủy bức tường sắt khổng lồ kia.Từng mảnh sắt vỡ vụn như cát rải rác dưới chân không làm Kate e dè, họvẫn từng bước tiến lên, tạo thành một đội hình công- thủ chặt chẽ.

Rain và Hàn Phong đi song song, vẻ mặt cả hai không biểu lộ bất kì cảmxúc gì nhưng trong đáy mắt, ngọn lửa hủy diệt đã cháy đỏ rực. Nếu VânLinh và Nhã Nhi có mệnh hệ gì, Rose sẽ hoàn toàn biến mất, máu của chúng là thứ duy nhất gột rửa những sai lầm ngu ngốc kia.

Trên sân thượng của tòa nhà, người con gái có quyền lực tối cao vẫn thưthả ngắm hoa, cô ta không hề hay biết những hiểm họa sắp giáng xuốngđầu.

Cánh môi mị hoặc nhẹ nhàng cong lên mang theo sự thích thú và chờ đợi.

-Sao ? Mùi vị không tệ chứ? Cô ta thuần khiết như cánh hoa thế này, thật khó mà cưỡng lại, đúng không ?

Ngón tay thon dài mơn trớn trên từng cánh hoa mỏng manh, cảm giác trơnláng cùng hương thơm thoảng qua đánh thức sự tàn độc trong người cô gái trẻ.

Cô căm ghét Hạ Vân Linh, ghét từng nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong trẻo không vướng chút âu lo, phiền muộn.

Từ lúc mười tuổi cô đã quen thuộc với màu đỏ ghê tởm của máu, ngửi cáimùi vị tanh tưởi ấy để quên đi những sợ hãi trong lòng. Cả giang hồ truy cùng đuổi tận con gái của Diệp Đông Khánh, vì cô là người kế nhiệm củaRose, là giọt máu tà ác của kẻ bị mọi người phỉ báng.

Trong mắt họ cha cô phóng hỏa, giết người, bất chấp mọi thủ đoạn để cóđược thứ mình muốn. Ông ra tay nhẫn tâm, tàn độc với những ai cản trở,chống đối Rose.

Nhưng với cô, ông là người dịu dàng nhất, yêu thương cô nhất. Ông bảo vệ cô, là người đàn ông hết mực vì gia đình.

Khi quyết định từ bỏ Rose, khi ông rời khỏi cái thế giới tội ác này thì họ lại không tha cho ông.

Tại sao họ bắt cô phải gánh lấy tất cả, những con người của ánh sáng,của công lí kia làm sao hiểu được cái cảm giác của đứa trẻ lúc nhìn thấy đạn ghim chằng chịt vào người cha mình, mẹ bị lũ thú tính kia cưỡng bức đến chết.

Diệp Khanh nhắm mắt, để những kí ức đau khổ lắng xuống.

Là các người ép tôi, cái chính nghĩa của các người đẩy tôi đến con đường cùng này. Tôi sẽ trả lại tất cả, từng chút từng chút một lấy đi nhữngthứ các người cướp từ tay tôi.

Người trả giá đắt nhất phải tính trước tiên là Đình Khiêm.Năm đó, dựavào sức mạnh kinh tế và quân sự, ông ta tập hợp hắc bạch lưỡng đạo tiêudiệt cha cô. Đình Khiêm nhẫn tâm không để ông có cơ hội quay đầu, triệtmọi đường sống của gia đình cô.

Vì vậy, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, lúc những thân tín còn sót lại của Rose ngấm ngầm bảo vệ cô, âm thầm đưa cô lên vị trí cao nhất, DiệpKhanh đã quyết tâm báo thù. Nhưng Đình Khiêm phụ lòng cô, ông ta chếtquá sớm.

Mọi hận thù từ đó dồn lên người vợ và con trai nhà họ Đình.

Hàng mi khẽ động đậy, đáy mắt dậy lên những xúc cảm mà cô cẩn mật che giấu bấy lâu.

Diệp Khanh không ngờ cô để ý Đình Hàn Phong, ngu ngốc yêu con trai của kẻ thù.

Chỉ vì ánh mắt lãnh đạm ấy, vì câu nói vô cảm mà anh để lại lúc cô ra tay ám sát anh vào một buổi tối lạnh lẽo ở Mỹ.

-Đi đi!

Dù Diệp Khanh không là đối thủ, dù cô muốn giết mình nhưng Đình HànPhong vẫn thờ ơ, không mảy may lo lắng, bộ dáng bất cần và đơn độc khiến trái tim chỉ chứa thù hận bất giác niếm trải hương vị của yêu thương.

Mùi vị ấy không phải ngọt ngào, không ấm áp mà là chua chát, rát buốt như tự tay cô xát muối vào tim mình.

Vì sao anh lại yêu Hạ Vân Linh, anh sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai làm tổn thương đến cô ta.

Hạ Vân Linh sinh ra đã là công chúa, có gia đình yêu thương, luôn đượcbảo bọc, che chở như viên ngọc quý. Trong mắt cô ta, cuộc sống tràn ngập màu hồng nhưng mắt Diệp Khanh đã dấy đầy màu máu đỏ.

Cô không hận ông trời bất công, không hận cuộc đời quá vô tình nhưng cô căm hận Hạ Vân Linh, hận đến tận xương tủy.

Diệp Khanh tác động cuộc đụng độ giữa Vân Linh và Ngọc Chi, Hàn Phong không chút nương tay treo án tử, xóa xổ toàn bộ Lâm gia.

Cô sai người cưỡng bức cô ta, Hàn Phong đánh chúng đến tàn phế.

Không thể, cô không thể động vào Hạ Vân Linh vì Gió lạnh bất cứ lúc nào, phút giây nào cũng ở phía sau, dõi theo cô ta.

Diệp Khanh đau đớn, nỗi thống hận tràn ngập tâm trí cô. Cô quyết định không buông tha cho Vân Linh.

Ban đầu cô tiếp cận , dò thám yếu điểm của Vân Linh. Nhưng mỗi khi đốidiện với đôi mắt trong veo, thuần khiết ấy, cô lại cực kì chán ghét,Diệp Khanh muốn nó mãi mãi tồn tại một màu đen, mãi mãi mất đi thứ ánhsáng mà chính cô cũng không chiếm giữ được.

Cô ra tay với Lâm Khắc Minh, người duy nhất cứu được mắt của Vân Linh.

Nếu không thể có được tình yêu của Hàn Phong, Diệp Khanh cũng không ngần ngại hủy hoại anh. Cô bắt cóc Vân Linh, uy hiếp anh để đổi lấy ĐìnhKhiêm, cơ nghiệp cả đời của Đình gia.

Thật không ngờ Gió Lạnh cao ngạo, bất cần lại đồng ý điều kiện cô đưara. Ha ha, anh vì một đứa con gái mù lòa, kém cỏi mà đồng ý. Diệp Khanhthấy lòng mình chua xót, tình yêu của cô cuối cùng cũng chết mòn dưới sự ngu ngốc của Đình Hàn Phong.

Tham vọng chưa dừng lại ở đó, Diệp Khanh tàn độc muốn Gió Lạnh phải cảmnhận, phải đau khổ khi thấy Vân Linh bị làm nhục, dày vò.

Khuôn mặt liên tục biến chuyển của cô gái trước mắt làm người đàn ông sợ hãi. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch khi ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vàomình.

-Im lặng ? Ông không hài lòng à?

Bàn tay mập béo không tự chủ run lên, ông ta siết chặt mép áo đã nhào nát.

-Tôi…cô gái đó, thực ra…..tôi…

Những ngón tay thon dài khựng lại giữa không trung, hơi thở nặng nề mang theo một cảm giác bất an.

-Xảy ra chuyện gì?

Tiếng gầm giận giữ của nữ chủ nhân khiến người đàn ông bộ dáng thảm hại càng nhăn nhúm khó coi.

-Tôi..tôi không biết chuyện gì đã xảy ra…..khi tỉnh lại…không..không thấy cô ta đâu cả!

Thân người nhàn nhã khi nãy giật bắn mình, Diệp Khanh lập tứng bật dậy, quát to.

-Khốn kiếp! Các người làm sao có một cô gái cũng giữ không nổi, tôi sẽ giết chết ông nếu cô ta trốn thoát.

Cơn giận chưa kịp nén xuống, một bóng áo đỏ hớt hải chạy đến khiến cả hai sững người.

-Chủ nhân! Rose hoàn toàn bị bao vây, bọn họ đã khống chế tất cả các thành viên của chúng ta.

Một cơn gió rét buốt thổi qua, để lại nét kinh hãi và tuyệt vọng trên gương mặt cô gái trẻ.

## 37. Chương 37 : Hủy Diệt (1).

ió Lạnh như điên cuồng, anh hủydiệt hết thảy những kẻ phía trước. Trong đôi mắt đen cao ngạo kia, mộtngọn lửa đang phừng phừng thiêu rụi tất cả.

Đoàn quân áo đen lần lượt tiến vào tòa lâu đài. Sựxuất hiện đột ngột của những kẻ lạ mặt khiến Rose nhất thời trở taykhông kịp.

Cuộc giằng co diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về Kate.

Mười thành viên tinh nhuệ nhất của Kate tạo thành một vòng tấn công vôcùng chặt chẽ, xông thẳng vào cấm địa của Rose. Trong tường thành đenngòm của những chiếc áo đen, hàng loạt mũi súng bạc sáng lóa chỉa ra,nhằm thẳng vào những tên áo đỏ vô cùng lì lợm.

Tốc độ chớp nhoáng, nhanh và chuẩn xác là tất cả để miêu tả về hành động của Kate. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay khi bắt đầu, mọingười đều nhận định hôm nay Rose sẽ ngập trong biển máu vì cơn thịnh nộ , sự giận dữ đến đỉnh điểm của Gió lạnh.

Phần lớn lực lượng của Rose đều bị tấn công ở chân, tay và vai. Với loại đạn có sức sát thương cực lớn mà Kate vừa sáng chế thì chỉ bấy nhiêuthôi, kẻ địch đã không thể gượng dậy.

Ấy thế, những tinh anh của tổ chức siêu việt này và cả Rain hiện tại đều mang một bộ mặt hết sức kinh hãi. Không phải cái giá lạnh của mùa đôngmà một cơn rét buốt đang dần dần xâm nhập vào cơ thể họ.

Tình thế trở nên hỗn loạn khi cả Kate và Rose chứng kiến cách ra tay tàn nhẫn của Hàn Phong.

Pằng..Pằng….Những phát đạn liên tiếp ghim thẳng vào tim đối phương, dòng máu đỏ tươi sóng sánh dưới nền đất càng làm ánh nhìn kia thêm u ám,lạnh lẽo.

Không một ai có thể thoát khỏi chiếc lưỡi hái sắc nhọn của Tử Thần, mỗikhi cánh tay ngang tàn kia giơ lên sẽ có một người ngã xuống. Vài têntrước đó bị đội quân áo đen tấn công trở nên thảm hại thì giờ đây chúngrất nhanh chóng kết thúc cuộc đời mình.

Gió Lạnh như điên cuồng, anh hủy diệt hết thảy những kẻ phía trước.Trong đôi mắt đen cao ngạo kia, một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu rụi tất cả.

Những người chứng kiến cảnh này đều đờ ra, không ai dám bước lên ngănanh. Dù Rose là tổ chức phi pháp, dù bọn chúng từng làm rất nhiều chuyện gian ác nhưng phải nhận lấy kết cục thế này, thật sự quá bi thảm.

Một mảng yên lặng phá vỡ nỗi ám ảnh của mọi người, tất cả lập tức hướng ánh nhìn đến thân người cao lớn đang nhuốm đầy mùi máu tanh.

Hàn Phong thản nhiên giẫm lên đống xác dưới chân, giọng nói âm u cất lên:

-Mau đi tìm cô ấy!

Lời nói vừa dứt, những chiếc áo đen nhanh như gió, len vào từng ngỏ ngách của tòa lâu đài.

Khi không gian đã trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đôi mắt đen ngập sự chết chóc chợt tối lại, một tia đau đớn và run rẩy chưa từng có thoánghiện lên dưới hàng mi mệt mỏi rủ dài.

-Hạ Vân Linh, không được phép của tôi, em mãi mãi cũng không thể rời xa tôi !

## 38. Chương 38 : Hủy Diệt (2).

Thứ gì đó chực nổ tung trongđầu óc, ý nghĩ giết người, giết sạch lũ bẩn thiểu của Rose làm máu huyết đang nóng lên của anh như trào ra ngoài.

-Báo cáo, bên trên có phát hiện!

Xoẹt. Hai chiếc bóng nhanh nhẹn lách qua đám người áo đen trước mặt,hành động bất ngờ khiến tất cả sửng sốt nhưng sau khi định thần họ cũngvội vã chạy theo.

Chứng kiến sự nổi giận và điên cuồng của Gió Lạnh, hơn ai hết, họ những thuộc hạ của anh, những chiếc đầu sắc bén ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Người lãnh đạo tối cao của Kate, người con trai lạnh lùng ,tàn khốc vớibiệt danh Gió Lạnh chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này.

Anh luôn dửng dưng nắm cần điều khiển, sẵn sàng chấm dứt mọi cuộc “dạo chơi” khi không còn hứng thú.

Bản lĩnh và sức mạnh của Đình Hàn Phong từng làm họ khuất phục, khiếnnhững khối óc thiên tài tình nguyện cống hiến cho Kate, bán mạng vì GióLạnh.

Do vậy, khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mắt, hết thảy nhữngchiếc đầu thông minh đều khẳng định rằng, cô gái kia thật sự rất đặcbiệt đối với Hàn Phong. Đó là người đầu tiên và cũng là duy nhất ảnhhưởng đến tâm trạng và mọi suy nghĩ của anh.

Rầm…..Thân người màu trắng giận dữ đá sập cánh cửa sắt cũ nát, chiếc bóng cao lớn lao thật nhanh vào bên trong.

Đôi mắt nâu bất chợt sẫm lại khi nhìn thấy cô gái trước mặt, trái tim đau đớn tựa ngàn vạn mũi tên đâm xuyên.

Nhã Nhi ngồi đó, thất thần nhìn vào chiếc giường lớn phía trước. Hốcmắt cô đỏ hoe, gương mặt tái nhợt đầy rẫy vết trầy xướt. Mùi máu tanhtưởi bốc lên từ bộ quần áo lấm lem, từ vết rách nơi cổ tay vì ra sứcgiãy giụa.

Rain chết lặng, hai chân nặng nề bước đến gần Nhã Nhi. Ngay từ lúc bắtgặp bộ dạng này của cô, một cảm giác bất lực chợt ập đến. Lúc cô đauđớn, khi những giọt nước mắt yếu mềm lặng lẽ tuôn rơi anh đã không đến,không thể ôm lấy cô, bảo vệ cô.

Rain nhận ra, anh rất yêu cô, yêu sâu đậm cô nhóc tinh nghịch hay cãinhau với mình. Một Nhã Nhi ranh mãnh, lém lỉnh nhưng mạnh mẽ và kiêncường. Cô nhóc ấy không biết từ bao giờ trở nên thật đặc biệt, đặc biệtđến mức Rain phải khốn đốn, khổ sở khi đánh mất cô.

Thân người bé nhỏ run lên bần bật khi bị Rain ôm vào lòng, cánh tay yếu ớt vung loạn xạ, đôi mắt hốt hoảng và bi phẫn tột độ.

Một màn tuyết trắng xóa hiện ra trước mắt Nhã Nhi, từng bông tuyết rơitrên nền đất, lạnh lẽo. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trái tim đã rátbuốt với những nhịp đập ngày càng yếu dần.

Mọi vật xoay quanh bỗng chốc mờ ảo, cô nghe thấy tiếng cười khoái trácủa người đàn ông dâm đãng kia, giọng nói tàn độc của cô gái mang mặtnạ, ánh nhìn ghê tởm của bọn chúng đang chiếu thẳng lên người cô.

Rồi tiếng gọi của Vân Linh bất giác vang lên, cô ấy van xin, gào thét đến khản giọng nhưng không một ai….không ai đến cứu.

Nhã Nhi hét thật to, nước mắt giàn giụa trên đôi má đã tím tái:

-Đừng….xin các người tha cho Vân Linh, đừng động vào cậu ấy….Đừ….ừng….mà!

Cảnh tượng ngây dại của Nhã Nhi làm Rain và hết thảy những người có mặt ở đó phải xót xa. Cô đã chịu đả kích quá lớn, những gì xảy ra như một bàn tay vô hình đẩy cô vào vực sâu của sợ hãi và kinh hoàng.

Rain cúi người, dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của Nhã Nhi, khóe mắt tràn ngập sự yêu thương và căm phẫn.

Cảm nhận vị đắng chát của cánh môi khô cứng, vị mặn của những giọt nướcmắt đang tuôn rơi, Rain nhắm chặt mắt, để mặc Nhã Nhi cắn nghiến môimình đến thảm thương.

Vị tanh xộc vào khoang miệng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Nhã Nhi,vòm ngực xa lạ nhưng ấm áp của anh xua đi nỗi sợ hãi đang không ngừngdâng lên trong lòng cô. Cơ thể căng cứng bắt đầu thả lỏng, trái tim tham lam giữ lấy những ngọt ngào vừa ập đến.

Một luồn khí lạnh lẽo bất chợt đổ ập đến, tất cả bất động nhìn theo dáng người lãnh khốc của Gió Lạnh.

Ánh mắt sâu thẳm tựa hồ không đáy, những tơ máu vằn lên trông đáng sợ nhưng hơn cả là hơi thở nặng nề đang tỏa ra.

-Đủ rồi ! Nói ! Vân Linh đang ở đâu?

Giọng nói trầm tĩnh đến rợn người vang lên bên tai khiến Nhã Nhi giậtthót. Cơn đau từ cánh tay đang bị ai đó siết mạnh kéo cô về với thựctại, gấp gáp thu nhặt những mảnh hồn vỡ tan đang lẩn quẩn trong ảo ảnhcủa chính mình.

Rain bây giờ mới sực tỉnh, con tim chỉ biết nhói đau vì Nhã Nhi đã thậtngốc nghếch khi quên mất Vân Linh, cô em gái mà anh yêu thương nhất. Đưa tay gạt lấy cánh tay chứa đầy nộ khí của Hàn Phong trên cổ tay Nhã Nhi, Rain cất giọng gấp gáp:

-Nhã Nhi! Vân Linh đã xảy ra chuyện gì, con bé đâu rồi ?

Thân người nhỏ nhắn bất giác run lên bần bật, nỗi kinh sợ vừa qua đi lại tràn về như thác lũ. Nhã Nhi đưa hai tay ôm lấy ngực, nức nở nấc lêntừng tiếng khóc xé lòng:

-Tên khốn đó hắn…..hắn cưỡng bức Vân Linh….hức…..hức…mặc cho Vân Linh có gào thét, van xin….hắn vẫn không buông tha. Tại sao ? Tại sao lại đốixử như vậy với cậu ấy…..

Nét mặt đau khổ và tuyệt vọng của Nhã Nhi không khiến Rain điếng ngườibằng những gì cô vừa nói. Thứ gì đó chực nổ tung trong đầu óc, ý nghĩgiết người, giết sạch lũ bẩn thiểu của Rose làm máu huyết đang nóng lêncủa anh như trào ra ngoài.

Nhã Nhi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, dùng ánh nhìn căm phẫn nhất đối diện với Hàn Phong.

-Anh có biết lúc đó Vân Linh đau đớn thế nào không ? Ha…ha..anh khôngbiết, hoàn toàn không biết! Vân Linh đã gọi tên anh, cậu ấy gọi anh đếnkhản cả giọng nhưng Đình Hàn Phong anh lúc đó đang ở đâu? Anh có phảiđang căm tức vì nghĩ Vân Linh phản bội…..

Nói đến đây Nhã Nhi đã đứng thẳng người, cô từng bước tiến về phía HànPhong, rướn người nắm lấy cổ áo đã dính đầy máu của anh, giọng nói lạnhlùng xé toạt trái tim âm u của Gió Lạnh:

-Tôi nói cho anh biết, Vân Linh gặp chuyện tất cả là do anh, là anhkhông tin cô ấy, tình yêu đầy chiếm hữu của anh đã hại Vân Linh. Khôngphải ai khác mà chính bản thân anh đã giết chết cậu ấy…Đình HànPhong….chính…anh.

Nhã Nhi dường như trút sạch mọi sức lực cuối cùng, cô cảm giác toàn thân nhẹ bẫng .

Phịch……Nhã Nhi ngã xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó cuối cùng cũnggiãn ra. Trên khoe mi, một giọt nước nóng hổi lặng lẽ lăn dài.

Cảm nhận vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, giọng nói châm chọc thườngngày trở nên hốt hoảng, một xúc cảm mạnh mẽ len vào từng kẽ tim Nhã Nhi, phá vỡ lớp rào chắn mà cô kì công xây dựng. Đó là hạnh phúc, niềm hạnhphúc mà cô từng mơ ước, ấm áp và bình yên đến lạ kì.

## 39. Chương 39 : Trả Giá (1)

Đời u tối dẫn cô vào ngã rẽsai lầm, chọn lấy con đường hôm nay cũng là bản thân cô tự quyết định.Cuộc sống không bất công, ông trời cũng rất công bằng, ít ra đã cho côgặp anh, cho cô biết được thứ sắc màu kỳ diệu của tình yêu.

Thời gian ngưng đọng. Từng phân tử khí hiện rõ mồn một trước con ngươi đen láy. Tiếng Rain sợ hãi gọi NhãNhi, tiếng hít thở của Ken cùng tất cả những thành viên của Kate ở phíacửa.

Mọi thứ bỗng chốc tách biệt khỏi thế giới đang sụp đổ của Hàn Phong.

Anh cảm nhận rất rõ từng tế bào đang chết đi trong tim mình, những hìnhảnh về người con gái thuần khiết ấy lướt qua chầm chậm trước mắt anh.

-Vân Linh đã gọi tên anh…cô ấy gọi anh đến khản cả giọng.

-Đình Hàn Phong anh lúc đó đang ở đâu ?

-Là anh không tin cô ấy….anh đã giết chết cô ấy!

Giọng nói yếu ớt của Nhã Nhi cứ văng vẳng bên tai anh, từng chút một làm tê liệt các giác quan trên người Hàn Phong.

Hối hận, chua xót, thống khổ,…..không gì có thể hình dung cảm giác trong anh lúc này. Anh thấy mình trống rỗng, toàn thân như khúc gỗ mục nát,vô cùng thừa thãi.

Nhã Nhi nói không sai, chính anh đã hại Vân Linh, buộc cô rời xa mình.

Chỉ vì thứ tình yêu bá đạo, chiếm hữu mà anh không thể tin cô, hụt hẫn, đau khổ trong cái hố mà Rose đã giăng sẵn.

Không ai ngoài cô gái nhỏ biết rằng, Đình Hàn Phong đã từng bước khuấtphục con tim ngoan cố ấy, mỗi sự va chạm và tiếp xúc cùng Gió Lạnh đềukhiến cô cảm thấy ngọt ngào.

Cái thế giới cô độc mà cô từng sống vì chiếc ôm của anh mà ấm áp, vì nụhôn của anh mà rực rỡ sắc màu. Vân Linh yêu anh, tình yêu mãnh liệt lẫnkhuất trong những mơ hồ, đắm chìm trong ảo ảnh của riêng mình.

Vì đôi mắt mù lòa, vì những khiếm khuyết của cơ thể và cả tâm hồn nên cô chưa bao giờ bày tỏ những tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ cất giấu, khảm sâu vào đáy lòng thứ hy vọng bé nhỏ về ánh sáng, về những hạnh phúc côtừng khát khao.

Thế nên chiếc đầu thông minh của Gió Lạnh không biết, không hề nhận ratình yêu của Vân Linh đối với anh hơn tất cả những gì anh dành cho cô.

Khi trầm mình trong nỗi đau vì bị lừa dối, anh đã không nhớ ánh mắt hoảng loạn, giọng nói yếu mềm của cô.

-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽlại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong hứa với em, đừng rời xa em!

Đến cuối cùng, trong giây phút kinh hoàng và tuyệt vọng nhất cô vẫn gọi tên anh, luôn tin tưởng và hy vọng vào anh.

Rầm…..Cú đấm khiến tất cả chấn động, mọi thứ bốc chốc yên tĩnh lạ kì.Máu từ bàn tay to lớn nhuộm đỏ khoảng tường màu trắng. Ánh mắt tối sầmcùng gương mặt lạnh lẽo của Hàn Phong khiến mọi người nín lặng, nhữngđau đớn vừa lóe lên nơi đáy mắt rất nhanh vụt qua chỉ còn lại sự phẫn nộ tột độ.

Hàn Phong xoay người, hướng về Kate ra lệnh.

-Không được để ai bước ra khỏi đây.

Pằng…pằng. Tiếng nổ súng vừa vang lên, Ken ngay lập tức xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đanh lại rất khó coi.

-Có kẻ trốn vào mật đạo bị Jonh phát hiện, tôi và cậu ta đã đọ súng vớichúng, kỹ thuật bắn tỉa không tồi chút nào, nghi ngờ là một trong sốnhững thủ lĩnh của Rose. Chúng tôi cần viện trợ….Jonh…sắp không…

Chiếc bóng đen không đợi Ken nói hết câu đã lao ra khỏi cửa. Rain cũng rất nhanh bế Nhã Nhi đến trước anh, gấp gáp nói.

-Lo cho cô ấy giúp tôi.

Rồi cũng rời đi ngay sau đó. Sắc mặt Ken có chút giãn ra, khóe môi mấp máy nụ cười.

-Lần này lũ chúng mày xem như xong rồi Rose ạ!

Người đàn ông tái mặt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô gái đeo mặt nạ và chàng trai mắt xanh liên tục xả súng vào nhau, mảnh vỡ từ nhữngchiếc bình sứ quý giá đầy rẫy trên sàn nhà, rất nhiều đầu đạn ghim vàovách tường trông thật khiếp đảm.

Cô gái một tay bóp cò, vừa né tránh đường đạn tử thần vừa hét lớn.

-Còn đứng đờ ra đó, mau mở cửa đường hầm.

Pằng….phát đạn sượt qua tóc khiến ông ta khiếp vía, chàng trai mắt xanh dùng khuôn mặt như quỷ đòi mạng lên tiếng uy hiếp.

-Các người đừng hòng trốn thoát, hôm nay là ngày kết thúc của Rose….

Người đàn ông bị lời nói của cả hai dọa cho run cầm cập, ông ta muốntrốn không được mà ở lại cũng không xong, thân thể già yếu cật lực nétránh hàng loạt đầu đạn bay về phía mình.

Bất ngờ, chàng trai bị trúng một phát đạn vào chân, anh ta nhăn nhó ngãkhụy. Cô gái bấy giờ mới cười to, hài lòng chỉa súng vào đầu đối phương.

-Xem ra, kẻ kết thúc không phải chúng tôi…ha ha.

Không dám đối mắt với cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra, lão già xoay mặt, bàn tay mập béo ra sức xoay quả cầu trước mặt.

Cánh cửa mật đạo dần hiện ra, vẻ mặt sợ hãi trước đó vụt qua nhanh chóng, để lại nét mừng rỡ không tả xiết.

Lại một tiếng súng xé gió vang lên, ông ta thở phào gọi to, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa “thiên đường” sắp cứu mạng mình.

-Mở ra rồi…nhanh lên, chúng ta sắp thoát rồi!

Một cảm giác rợn người bất chợt vây lấy thân thể già yếu, làn da sau gáy bắt đầu co lại khi vật kim loại lạnh lẽo chạm vào. Hô hấp dường nhưngừng trệ khi thanh âm băng lãnh rất khẽ vang lên sau lưng.

-Ông vui mừng có vẻ hơi sớm rồi!

Khi cánh cửa trước mặt hoàn toàn mở ra, người đàn ông cảm thấy sức lực như bị rút cạn, khó nhọc xoay người về phía sau.

Đập vào đôi mắt gian xảo là nụ cười ác ma của thân người màu trắng, máitóc rối bù và gương mặt lãng tử không làm giảm đi sự nguy hiểm đang hừng hực tỏa ra.

Vội vã đảo mắt tìm kiếm, những hy vọng bé nhỏ lóe lên vừa vặn rơi vàođôi mắt nâu đầy sát khí. Rain nhếch môi, thích thú hất đầu về phíatrước.

-Tìm viện binh sao? Cô ta trông còn thảm hơn ông đấy!

Dưới nền gạch, thân người cao ngạo quen thuộc nằm bất động, từng hơi thở khó nhọc trút xuống nhưng vẫn khó đoán được nét biểu cảm sau chiếc mặtnạ tinh xảo.

Mảng áo trước ngực ướt át, đỏ thẫm thứ chất lỏng ghê rợn. Những mảnh vỡghìm chặt vào phần da lộ ra, chân, cánh tay, vai và cả cổ khiến ngườikhác không khỏi ớn lạnh.

Jonh hung hăng giật mạnh chiếc mặt nạ trên mặt cô gái, ánh mắt căm phẫn nhìn vào khuôn mặt thật sự của cô ta.

-Đáng chết! Lần đầu tiên tôi bị phụ nữ chỉa súng vào đầu, chỉ huy anh mau bắn chết cô ta đi!

Đưa họng súng đen ngòm còn bốc khói ngang tầm mắt, Hàn Phong chăm chúnhìn vào nó như thể say sưa quan sát một vật cưng, không thèm mảy mayđến kẻ bại trận. Nhưng đáy mắt lại lãnh lẽo cực độ.

-Một phát đạn tử mạng sao ? Không dễ như vậy đâu, nữ chủ nhân của Rose!

Đôi mắt đen láy di chuyển đến gương mặt trắng bệch của Diệp Khanh, giọng nói âm u như bóp nghẹt từng đoạn mạch của cô ta.

Khi Gió Lạnh nhìn về phía cô, một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ào ạtđâm xuyên vào người, khiến da thịt bị giày vò trở nên tê dại.

Dù máu trong cơ thể có chảy sạch, dù vết đạn có ghim sâu vào nội tạng,cô cũng không còn đau được nữa vì nơi sâu thẳm nhất của trái tim đangdấy lên cơn rét buốt, hủy hoại tâm hồn sớm đã cạn khô.

Hàn Phong vẫn như thế, vô tình và lãnh đạm như trước đây. Là bóng dángcô độc khiến tim cô trầm luân trong tội lỗi, người con trai mang đếncuộc đời dơ bẩn của cô thứ tình yêu thanh sạch vô ngần.

Nhưng Gió Lạnh của giờ đây chỉ tồn tại như một vũ khí hủy diệt, conngươi xoáy sâu như hố đen vô hạn, hút hết mọi sinh khí và suy nghĩ củangười đối diện.

Anh cao lớn và đáng sợ hơn rất nhiều. Ánh mắt anh chỉ còn lại sự chếtchóc và hủy diệt. Chỉ vì cô ta, người con gái thuần khiết như mặt trời,mãi mãi không thể là cô, ác quỷ xấu xa của bóng tối.

Mi mắt nặng trĩu để giọt lệ khẽ rơi, làm nhòe đi thân ảnh xa xăm trước mặt.

Đời u tối dẫn cô vào ngã rẽ sai lầm, chọn lấy con đường hôm nay cũng làbản thân cô tự quyết định. Cuộc sống không bất công, ông trời cũng rấtcông bằng, ít ra đã cho cô gặp anh, cho cô biết được thứ sắc màu kỳ diệu của tình yêu.

Diệp Khanh chấp nhận trả giá, sẽ không hối tiếc mà kết thúc cuộc đời mình tại đây, dưới tay của người cô yêu thương nhất.

Đến cuối cùng, đen vẫn là đen, trắng cũng không thể thành đen được. Côsẽ mang theo đoạn tình cảm thống khổ này, hy vọng sưởi ấm linh hồn đãgiá lạnh ở một thế giới khác.

## 40. Chương 40 : Trả Giá (2)

Một đời đuổi theo những hận thù và cái giá phải trả là đánh mất tất cả.

Khu rừng ngày càng âm u và lạnhlẽo. Tòa lâu đài sừng sững ngập mùi máu và khói súng, tất cả đang chờđợi sự “hủy diệt” gần trong gang tất.

Trong căn phòng lớn nhất của tòa lâu đài,hai mảng màu đen và đỏ đặc biệt lôi cuốn, tương phản. Một sự ngạo mạng mang sức đe dọa đáng sợ, một vẻgian xảo nhưng cam chịu và khuất phục.

Cả hai cùng tồn tại, đối lập song song , tạo nên cục diện chưa từng có trong lịch sử “thế giới ngầm’.

Khi mọi việc trở nên căng thẳng, mọi người bày ra nhiều vẻ mặt với những sắc thái biểu cảm rất khác nhau thì Gió Lạnh lại hoàn toàn im lặng,thần thái trầm tĩnh rợn người.

Tất cả dõi mắt nhìn vào vị trí cao nhất của căn phòng, trên chiếc ghếlấp lánh ánh bạc, thân người cao lớn như cách biệt với thế giới hiệntại, ngón tay thư thả gõ nhẹ trên thành ghế.

Thanh âm phát ra vang vào không gian yên tĩnh, từng nhịp gõ mang theohơi thở, mạch đập của những trái tim run rẩy. Tiếng động ấy đều đều,không nhanh, không chậm nhưng có sức ép cực kì to lớn, đếm ngược từnggiây phút cuối cùng cho sự tồn tại của những kẻ lầm đường.

Ngay từ khi bắt đầu, không ai dám nghĩ đến kết quả cuối cùng. Dù họ biết mình đang đối đầu với ai, dù những luật lệ và quy tắc tàn độc của GióLạnh từng khiến họ sợ hãi, nhưng màu đỏ và biểu tượng Hoa Hồng trên áođã định sẵn một con đường, họ không có quyền lựa chọn.

Việc Rose cần làm bây giờ là chờ đợi một phán quyết, những chiếc áo đỏ sẽ phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình.

Từng đợt gió tràn vào khoảng không rộng lớn của căn phòng, thân ngườinhỏ nhắn bắt đầu co rúm vì lạnh, cơn rét buốt tận đáy lòng cuồn cuộn xôxát con tim đang rỉ máu, cứ luồn lách mà khoét sâu, bòn rút những ấm ápcuối cùng còn sót lại. Dồn sức lực yếu ớt vào cánh tay chằn chịt vếtxướt, Diệp Khanh cố gượng thân người về phía trước, ngẩng cao đầu nhìnvề vị trí vốn dĩ thuộc về mình, cất giọng căm phẫn:

-Ông trời đã định sẽ có ngày hôm nay …..nhưng Đình Hàn Phong, dù anh cóhủy một trăm, một ngàn Rose, những tội lỗi của Đình Khiêm cũng không thể xóa hết. Con trai ông ta, con cháu của Đình gia phải chịu kết cục màĐình Khiêm đã tạo ra, các người sẽ gặp bất hạnh. Kể cả anh, người congái mà Gió Lạnh yêu nhất cũng không thể thuộc về mình..haha..đáng! Rấtđáng!

Tất cả giương mắt nhìn vào bộ dạng điên cuồng của Diệp Khanh, lời nguyền rủa cùng tiếng cười cay độc làm Kate phẫn nộ. Jonh tức giận đến gần côta, bàn tay to lớn không thương tiếc giáng xuống khuôn mặt đã sớm bịvạch trần.

-Khốn kiếp! Cô nghĩ mình là ai mà dám to tiếng! Rose đã bại dưới tayKate, các người sớm muộn cũng sẽ gặp lại lão già Đông Khánh đáng chếtkia thôi!

Lời nói vừa dứt, Jonh đã bị Diệp Khanh hung hăng cắn vào tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào anh, thân thể quằn quại khi nãy bỗng nhiên cứng rắn lạ thường.

-Câm miệng! Anh lấy quyền gì gọi tên ông ấy….Các người nghĩ mình trongsạch, thuần khiết lắm sao? Đừng quên ba tôi chết như thế nào, ai đã bức ông ấy đến bước đường cùng, ai hại chúng tôi nhà tan cửa nát. Tôi mườituổi phải uống máu mà sống, nằm trên xác mà ngủ….nếu ba tôi đáng chếtthì Đình Khiêm nên chết ngàn vạn lần!

Nhịp gõ ghê rợn khi nãy đột ngột dừng lại, thanh âm duy nhất còn lại làgiọng nói chứa đầy hận thù của cô gái. Từng câu từng chữ đay nghiến bậtra khiến tất cả nín lặng. Mọi người sửng sờ trước lời buộc tội xé lòngcủa cô gái, nữ chủ nhân của một tổ chức tàn độc khét tiếng.

Dù nhân cách của cô ta làm người khác khó tin tưởng nhưng hành động vàvẻ mặt oán hận kia lại gây cảm giác chân thực đến gai người, những ánhmắt mờ mịt nhìn nhau, âm thầm liên tưởng đến một bí mật động trời mà họkhông thể tin nổi.

Quyền lực và địa vị là thứ vũ khí mạnh nhất của con người. Có chúng, con người có tất cả, thâu tóm mọi thứ, đạp đổ những trở ngại để đứng trênđầu người khác. Cơ ngơi của Đình Khiêm có lẽ cũng từ đây mà ra, ông tadùng thủ đoạn, lợi dụng danh nghĩa trong sạch của mình để tiêu diệt Đông Khánh, ác ma có tâm ý “quay đầu”.

Lời cáo buộc chủ quan của cô gái tuy yếu ớt nhưng đã làm chấn động không ít tư tưởng, nó khiến họ mơ hồ, khó hiểu và mất lòng tin.

Nhiều ánh mắt đổ dồn về Gió Lạnh, tia hoài nghi xen lẫn sợ hãi quấn lấy những đôi mắt tinh anh của Kate.

Jonh và Rain bất giác cùng nhíu mày, cả hai nhìn về Diệp Khanh rồi nặngnề lướt qua những gương mặt đang tỏ vẻ nghi ngại. Tâm trạng hỗn loạnkhiến cả hai vô ý bỏ qua một số biểu hiện lạ thường của hai người đànông.

Dưới cặp kính đen bóng loáng, chàng trai đảo mắt nhìn về khuôn mặt béo ú khuất sau đám người áo đỏ, cánh môi hờ hững cong lên sự khinh bỉ khibắt gặp đôi mắt cáo già đang híp lại, nở nụ cười gian xảo chờ xem kịchhay.

Một lần nữa cả căn phòng rơi vào tình thế căng cứng, mọi người vẫn âmthầm chờ đợi câu trả lời từ “chỉ huy tối cao”, dù anh bác bỏ những gì họ vừa nghe thấy, dù đó là sự thật đi chăng nữa thì họ vẫn hoàn toàn tintưởng. Bởi lời nói của anh là phán quyết, là mệnh lệnh tối à họ cóchết, vẫn phải chấp hành.

Khi sự hỗn loạn và bất an cứ thế xuất hiện trong nhiều ánh mắt, một bóng người cao gầy đột ngột tiến lên phía trước.

Khẽ nâng cao gọng kính, Ken nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy lửa hận của Diệp Khanh, cất giọng máy móc:

-Diệp Khanh, con gái của Diệp Đông Khánh, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Támnăm trước may mắn được cứu thoát sau vụ lật đổ chủ nhân đương nhiệm,diệt trừ tổ chức Rose. Mười một tuổi tham gia khóa huấn luyện cực kì tàn khốc của giới Sát thủ và hoàn thành xuất sắc. Mười lăm tuổi trở thànhnữ chủ nhân của Rose. Trong vòng ba năm lãnh đạo Rose, đã tiêu diệt 12tổ chức vừa và nhỏ, thành lập nhiều đơn vị kỹ thuật chuyên phá hoạithông tin và tình báo Quốc gia. Hai tháng trước xin vào học tại Học viện Richard, tiếp cận và làm bạn với duy nhất một người là Hạ Vân Linh….

Một loạt các thông tin về Diệp Khanh được Ken đưa ra hết sức rõ ràng và chi tiết. Điều làm không ít người thán phục là khả năng và bản lĩnh của cô gái, thật không thể tưởng tượng một đứa trẻ mười tuổi tay nhuộm đầymáu, giẫm đạp lên xác người để sống xót trong thế giới tàn khốc ấy.

Trong môi trường đó, con người thường dễ lầm lẫn về mục đích tồn tạicủa bản thân. Diệp Khanh cũng vậy, cô ta mạnh mẽ nhờ chồng chất nhữnghận thù, ác độc và nhẫn tâm để tự vệ.

Không một ai có thể ngăn cản kế hoạch trả thù đã chuẩn bị vô cùng hoànhảo từ rất nhiều năm. Nhưng Đình Hàn Phong đã thay đổi tất cả, phá hủynhững hy vọng cùng con tim đầy gai độc của Diệp Khanh.

Giọng nói đều đều một lần nữa vang lên, cắt phăng những hoài nghi, ngờ vực.

-Đúng là cô rất có bản lĩnh nhưng….có một sự thật mà cô không hề biết.

Hai từ “sự thật” khiến tất cả càng tò mò, bí mật cuối cùng của vụ thanhtrừng mười năm trước sẽ sáng tỏ. Tuy sự việc đã qua nhiều năm nhưng nódẫn đến một hiện tại hết sức phức tạp. Món nợ ân oán cứ thế tiếp diễn,dù ai là kẻ chiến thắng thì việc đổ máu là không thể tránh khỏi.

Giờ phút này, tất cả thành viên của Kate và những tên bại trận của Rosenhất loạt chờ đợi, bọn họ hy vọng sự thật kia có thể chấm dứt những hậuquả tồi tệ mà quá khứ để lại, kết thúc những hận thù trong “thế giớingầm” bao nhiêu năm qua.

Diệp Khanh ngồi bệt trên sàn, vô lực nhìn theo bóng dáng cao gầy của Ken, hốc mắt đỏ ngầu hằn lên sự tuyệt vọng.

Bước thật chậm đến một góc căn phòng, nơi bờ vai béo ú đang run lên bầnbật. Ken khẽ cười, cặp kính bóng loáng phản chiếu vẻ mặt tái nhợt và sợhãi của ông ta, một tia kinh bỉ lướt qua gương mặt thư sinh rồi nhanhchóng biến mất.

-Sự thật này chắc ông phải biết rõ hơn tôi chứ, Diệp Đông Dương?

Giọng nói vừa nghi vấn vừa khẳng định của Ken làm mọi người kinh ngạc, ánh mắt một lần nữa xuất hiện tia mờ mịt.

-Ông và Diệp Đông Khánh vốn dĩ là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng từ nhỏDiệp Đông Khánh luôn được cha ông ưu ái hơn, cả tổ chức Rose cũng giaocho ông ta nắm quyền. Cái tên Diệp Đông Dương dần dần bị quên lãng, mọingười chỉ biết tới ông là chú Dương, một thuộc hạ trung thành không hơnkhông kém.

Người đàn ông sững sờ trước lời nói của Ken, cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn ai nhắc đến tên họ của mình.

Nhắc đến họ Diệp, Diệp Đông Dương cảm thấy uất hận và chán ghét vôcùng. Bao nhiêu năm qua ông cố gắng hết sức, bán mạng vì mọi mệnh lệnhcủa Rose nhưng đổi lại là sự chà đạp và khinh thường của Diệp ĐôngKhánh.

Những hận thù tích tụ từ đó không khiến ông ta oán giận, ý định trả thù cũng không xuất hiện nếu….

-Ông đem lòng yêu một người phụ nữ tên Yên Hoa. Nhưng đáng tiếc, DiệpĐông Khánh lại cướp mất bà ấy. Không cam tâm người mình yêu trở thànhchị dâu, ông ngấm ngầm mưu đồ lật đổ ngôi vị chủ nhân của anh trai. Đúng lúc Diệp Đông Khánh muốn rút khỏi giới hắc đạo, từ bỏ địa vị hiện có,ông đã ra tay và đổ mọi tội lỗi lên đầu Đình Tổng khi ông ấy cùng nhữngngười của Bạch đạo chủ động thương lượng với Diệp Đông Khánh. Chiêu mộtmũi tên trúng hai đích này quả thật rất hay!

Không để mọi người có cơ hội chấn động vì sự thật tưởng chừng không bao giờ lật mở, Ken tiếp tục chỉ tội Diệp Đông Dương.

-Giết chết Diệp Đông Khánh, sai người cưỡng bức vợ ông ta để rửa hận.Một tay ông sắp đặt mọi thứ, xáo trộn cả hắc bạch lưỡng đạo năm đó,khiến mọi người nghĩ Đình Tổng vì chiếm đoạt thế lực mà diệt trừ Rose.Ông cứu con gái của Diệp Đông Khánh rồi đào tạo cô ta thành bù nhìn,mượn tay cô ta cướp đoạt sản nghiệp của Đình gia….Chú Dương à, tôi nóicó đúng không ?

Diệp Khanh chết lặng, cả người đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, tầm mắt vô định và trống rỗng.

Nếu hỏi người chịu tổn thương lớn nhất trong kế hoạch hoàn hảo này là ai thì câu trả lời chắc chắn là người con gái suốt mười năm mang mặt nạkia.

Vì sự ích kỷ của Diệp Đông Dương mà đứa trẻ mười tuổi trong sáng biếnthành ác ma không nhân tính. Cô ta giết sạch những ai ngáng đường, hủyhoại hết thảy kẻ cản trở. Vì mối oan thù do ông ta sắp đặt, Diệp Khanhbán linh hồn cho địa ngục, chôn vùi tình yêu, đánh đổi tình bạn.

Một đời đuổi theo những hận thù và cái giá phải trả là đánh mất tất cả.

Không quan tâm đến tâm trạng bàng hoàng của những người xung quanh, anh chàng mắt xanh bày ra vẻ mặt vô cùng háo hức trước Ken.

-Cừ lắm Ken! Nhưng những việc này làm sao cậu biết thế ?

Giơ tay đẩy gọng kính, Ken hếch mũi.

-Điều tra thôi!

Câu trả lời khiến Jonh không khỏi nghi ngờ, muốn biết được sự việc củamười năm trước không phải chuyện dễ mà đây lại là sự thật “kinh thiênđộng địa”, việc sắc bén vạch tội tên gian xảo Diệp Đông Dương chứng tỏnhững lời Ken vừa nói hoàn toàn chính xác.

Không chịu nỗi thái độ tự tin của cậu bạn, Jonh huých vai Ken, thản nhiên khẳng định.

-Ồ ra là vậy…nhưng với năng lực “cao siêu” của cậu, điều tra được sự thật này, e….không thể.

Bị mất mặt trước rất nhiều người, bao kiêu hãnh khi nãy bỗng nhiên baybiến, Ken hậm hực nhưng vẫn quyết tâm trả đũa tên mắt xanh đáng ghétkia.

-Với năng “lực yếu kém” của tôi thì đúng thật không thể biết tường tậnnhư thế! Nhưng nếu anh có hứng thú muốn tìm hiểu quá trình thì….

Nói nửa chừng, Ken giơ tay đẩy gọng kính theo thói quen, đôi mắt mang sự thách thức nhìn Jonh rồi hướng đến thân người cao ngạo phía trước.

-Hỏi Chỉ Huy sẽ rõ hơn!

Vài giọt mồ hôi chạy dài trên trán, Jonh thở hắt một tiếng.

Bầu không khí trở về vẻ yên lặng vốn có nhưng tâm trạng của tất cả đangkhông ngừng chấn động, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.

## 41. Chương 41 : Vòng Tay Bình Yên.

Cô cảm nhận rất rõ vòng tay quen thuộc này.Trong cơn ác mộng kinh hoàng tưởng chừng nhấn chìm cô xuốngngục tối tuyệt vọng, vòng tay anh mạnh mẽ kéo cô về thực tại, mang đếnsự dịu dàng và bình yên.

Cục diện ngày càng rối rắm. Bí mật bị chôn vùi cuối cùng cũng sáng tỏ nhưng dấu chấm hết chưa hẳn được đặt xuống.

Tòa lâu đài chìm vào bóng tối, tuyết rơi ngày một dày, nhiệt độ bên ngoài chỉ còn khoảng 3-40C.

Dưới ánh đèn pha lê sáng chói, những nét mặt hiện rõ sự nhợt nhạt, lớpáo dày cộm không thể giữ ấm con tim đang rét buốt từng hồi.

Rain ôm chặt thân người nhỏ bé đang lạnh dần trong lòng, tia nhìn đau xót xen lẫn mất mát ẩn sâu nơi đáy mắt.

Tâm trạng anh giờ đây vô cùng hỗn loạn, anh không quan tâm những gì diễn ra của mười năm trước, không để ý đến người đàn ông “tội lỗi tày trời”kia, điều duy nhất anh nghĩ đến là cô em gái đáng thương của mình.

Rain từng hứa với mẹ sẽ bảo vệ Vân Linh, anh hứa sẽ mang lại ánh sángcho đứa em gái bé nhỏ nhưng anh đã không làm được . Nhớ đến sự kích động và giận dữ của Nhã Nhi, tim anh như bị bóp nghẹn.

Anh biết Nhã Nhi luôn mạnh mẽ và quật cường, dù sóng gió có lớn đến đâu, dù cuộc đời có gieo xuống người cô sự bất hạnh nghiệt ngã, Nhã Nhi vẫnkiên cường mà đối mặt, tinh ranh “đá phăng” chúng ra khỏi cuộc sống củamình.

Thế nên khi trông thấy cô khóc đến ngất đi, bờ môi khô nứt kêu gào tênVân Linh, Rain cảm giác thế giới xung quanh đang đổ sụp, anh không dámtưởng tượng những gì Vân Linh phải chịu đựng, anh sợ sự thật khiến mìnhngã khụy.

Một hơi thở ấm nóng phả vào lòng ngực kéo Rain khỏi bờ vực đau thương,đôi mắt nâu thoáng tia vui mừng khi hàng mi cong dài khẽ động đậy.

Nhã Nhi chớp chớp mi mắt, bàn tay yếu ớt bám vào bờ vai rắn chắc của ai đó, cố hết sức để có thể đứng vững.

Đập vào mắt cô là khung cảnh vô cùng tĩnh lặng của căn phòng, đám người áo đen lạnh lùng chỉa súng vào đầu những kẻ áo đỏ.

Khi tầm mắt chuyển đến chiếc ghế lớn nhất, vị trí dường như cách biệt với tất cả, Nhã Nhi bất giác đờ người.

Đình Hàn Phong bệ vệ như bức tượng điêu khắc, từng đường nét cương nghịlàm người khác kinh sợ, hoàn mĩ hiện ra trước mắt nhưng lại xa xôi vôtận. Anh trầm tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cả người toát lên vẻ cao quý ma mị.

Nhã Nhi không dám tin mình vừa điên cuồng mà la hét vào mặt con ngườiđáng sợ kia, cơn giận dữ khiến cô quên mất anh là ai. Gió Lạnh khôngphải người có thể động vào, mà cô vừa làm cái việc mà “quỷ thần” đều cấm kị.

Nỗi sợ hãi không thể ngự trị lâu hơn vì ánh mắt hoang mang của cô vừa chạm phải gương mặt vô cùng quen thuộc.

Bờ vai mỏng manh bất giác run lên khi chiếc mặt nạ của người cô căm hận nhất lại nằm trên tay người quen không ngờ đến này.

Nhã Nhi bừng tĩnh, lẽ ra ngay từ đầu cô nên ngăn cản cô ta đến gần Vân Linh.

Mỗi khi bắt gặp nét cười gượng gạo của cô bạn mới, nhiều lần nhìn thấycô ta tỏ vẻ chờ mong khi chằm chằm nhìn vào chiếc ghế trống phía sau Vân Linh, sự bất an đột ngột vây lấy Nhã Nhi.

Cô nhớ không ít lần đề cập với Vân Linh cảm giác nghi ngờ này, cô bạnngốc nghếch kia lại nở nụ cười như ánh mai : “Diệp Khanh rất tốt!”.

Nhã Nhi bỗng nhiên muốn tát thật mạnh vào má mình, tại sao cô không phát hiện sớm hơn, nếu cô sớm đề phòng cô gái nham hiểm này thì Vân Linh sẽkhông…..

Nhưng cô nên tự trách mình ngu ngốc, trách Vân Linh quá thánh thiện hay hận con người kia quá giỏi giả tạo.

Nhã Nhi cảm thấy căm phẫn khi nhớ đến cô bạn có giọng nói dịu dàng, mỗisáng đều cười tươi đến trò chuyện cùng Vân Linh và cô gái mang mặt nạlạnh lùng từng bảo đàn em đánh đập bọn cô.

Hai con người mãi mãi khác biệt đó vốn dĩ là một, chưa hề thay đổi. Vẻmặt thân thiện kia là chiếc mặt nạ vô cùng đẹp đẽ của cô ta. Mà đằng sau chiếc mặt đó lại là bộ mặt tàn độc và máu lạnh đến kinh tỏm.

Cái tát đau điếng vẫn còn hằn rõ trên khuôn má, giọng nói cay nghiệt cứ văng vẳng bên tai Nhã Nhi.

-Ngu ngốc! Tát như vậy là quá nhẹ! Phải thế này, rõ chưa?

-Mau làm cho cô ta câm miệng, có chết cũng không sao ?

Rời khỏi vòng tay ấm áp luôn siết chặt mình, Nhã Nhi loạng choạng bước từng bước đến gần Diệp Khanh.

Nhìn vẻ mặt quen thuộc đờ đẫn, vô hồn không khác gì cái xác, cơn giận dữ trong người cô cứ lũ lượt kéo về.

Nhã Nhi dùng mọi sức lực lay mạnh đôi vai lạnh lẽo của Diệp Khanh, hận không thể một dao đâm thẳng vào ngực cô ta.

-Diệp Khanh cô hài lòng chưa ? Vân Linh đối xử tệ với cô sao? Cậu ấykhông hề chán ghét vẻ mặt giả tạo của cô, cậu ấy quý mến con người ácđộc như cô, thực sự xem cô là bạn….Chúng tôi có mắt như mù mới kết bạnvới cô!

Nhã Nhi nói gần như thét, khớp xương ở tay muốn gãy vụn vì không ngừng lay Diệp Khanh.

Căn phòng một lần nữa chết lặng khi chứng kiến sự phẫn uất tột độ của cô gái, dù bộ dáng yếu ớt của cô có thể ngã khụy bất cứ lúc nào nhưng côvẫn không màng, dùng sức lực sau cùng để trút hết cơn oán hận tronglòng.

Một dòng máu chảy ra từ miệng Diệp Khanh, sắc mặt cứng đơ bất chợt tímtái. Không chịu nỗi tác động mạnh bạo của Nhã Nhi, thân người mềm nhũnđổ sụp xuống nền gạch.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nhã Nhi sẽ ngất xỉu nếu cứ tiếp tục thếnày. Rain ngay tức khắc lao đến, mạnh mẽ khóa chặt cô. Giọng anh lo lắng ra lệnh.

-Nhóc con, mau dừng lại! Đừng như thế, em sẽ chịu không nổi đâu! Mọi việc cứ để Kate giải quyết. Bình tĩnh đi!

Cánh tay đau nhức chững lại, ánh mắt phẫn nộ dịu dần. Nhã Nhi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn lo lắng và yêu thương của Rain, lòng cô bỗng ấm áp lạkì.

Cô cảm nhận rất rõ vòng tay quen thuộc này.Trong cơn ác mộng kinh hoàngtưởng chừng nhấn chìm cô xuống ngục tối tuyệt vọng, vòng tay anh mạnh mẽ kéo cô về thực tại, mang đến sự dịu dàng và bình yên.

Rain trong ấn tượng của Nhã Nhi là chàng trai đào hoa, người có nụ cườinửa miệng khiến vô số phụ nữ đổ rạp. Anh thích trêu chọc cô, luôn đùacợt và dửng dưng trước mọi việc.

Những ấn tượng trước kia chợt vỡ vụn, xa xăm trôi dạt về một góc của quá khứ. Vì giờ đây, cảm giác hạnh phúc trong tim khiến Nhã Nhi ngỡ ngàng.

Cô mơ hồ nhớ về chiếc ôm ghì chặt sự lo lắng, nụ hôn vương vấn nỗi mấtmác trong cơn mê man. Đó là sự thật hay ảo ảnh của giấc mơ ? Nhã Nhikhông biết nhưng vẫn hy vọng nó thực sự tồn tại.

Con tim choáng ngợp những rung động đột nhiên co thắt dữ dội, cô nhìn thấy người đàn ông cầm thú kia, gần trong gang tất.

## 42. Chương 42 : Chấm Dứt.

Nụ cười trong sáng như ánh mai, đôi mắt long lanh tia thuần khiết… tất cả phút chốc hóa thành bọt biển rồi vỡ tan.

Bờ vai gầy gò run lên bần bật, bàn tay lạnh toát nắm chặt, tiếng rít từ kẽ răng vang lên chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.

Cảnh tượng kinh hoàng kia một lần nữa tái hiện trước mắt Nhã Nhi, sựkháng cự và những lời cầu xin của Vân Linh như xé nát tim cô, rút cạndòng chất lỏng đỏ tươi đang chảy trong huyết quản.

Đối diện với cặp mắt run sợ của Diệp Đông Dương, gương mặt nhợt nhạt của Nhã Nhi sót lại duy nhất một biểu cảm, đó là “căm hận”.

-Cao Nhã Nhi tôi xưa nay sợ nhất là máu, nhưng hôm nay dù có uống hếtmáu trên người ông, moi hết ruột gan ông ra cũng chưa hả dạ….

Nhã Nhi ngày càng kích động, một tay nắm chặt áo Diệp Đông Dương, mộttay siết chặt cổ ông ta. Giờ phút này cô không còn đủ lí trí để kiểmsoát hành động của mình, chỉ muốn kết liễu kẻ đồi bại trước mặt.

Hai tay Diệp Đông Dương bị trói chặt, cố sức phản kháng nhưng bất lực. Trong nhịp thở ngắt quãng, ông ta lớn tiếng kêu gào.

-Tha cho tôi….xin hãy tha cho tôi, là Diệp Khanh, cô ta bảo tôi cưỡngbức Hạ Vân Linh, tôi không cố ý, tất cả đều do cô ta ép buộc tôi….tôi…

Trước lời ngụy biện vô cùng đê tiện của người đàn ông, cơn giận dữ của Nhã Nhi càng dâng cao.

-Đến nước này rồi mà ông còn đổ lỗi cho người khác, ông tưởng tôi khôngnhìn thấy ánh mắt dâm đãng của ông khi nhìn Vân Linh sao ?

Mọi người sửng sờ nhìn vào người đàn ông vừa bị Ken vạch tội, khuôn mặt họ tối lại, tia chết chóc hiện lên qua từng ánh mắt.

Mặc kệ những tội lỗi trong quá khứ, mặc kệ những ân oán của ông ta vớiRose, chỉ với việc làm hiện tại, cái tên Diệp Đông Dương có thể biến mất mãi mãi trên thế gian.

Rain như tượng đá cứng đờ, anh nhìn bộ dạng phẫn nộ của Nhã Nhi rồiquay sang người đàn ông đang không ngừng van xin tha thứ kia, lòng cuồncuộn từng đợt sóng.

Ken và Jonh giận dữ đến gần Diệp Đông Dương, cả hai không do dự lao vào đánh người.

Chẳng buồn giữ lấy hình tượng nho nhã, tri thức hằng ngày, Ken hung hăng đấm vào gương mặt gian xảo của ông ta, vết bầm đỏ tứa máu trông ngàycàng thuận mắt.

Người điềm đạm như Ken đã ra tay thế kia thì anh chàng Jonh nóng nảynhất trong tổ chức khỏi phải nói đến. Kéo cà vạt chỉnh chu ra khỏi cổ,nhẹ nhàng vòng nó qua cổ Diệp Đông Dương, đôi mắt xanh cong lên vẻ chánghét.

-Khốn kiếp! Mày không phải là người, chuyện như thế mà cũng làm!

Nói rồi anh dùng lực thật mạnh siết chặt.

Bị đánh đập, hành hạ liên tục từ nhiều phía, thân thể già yếu hoàn toàn bất động.

Diệp Đông Dương thở thoi thóp, vẻ mặt đờ đẫn, tình cảnh hiện tại của ông ta và Diệp Khanh không khác nhau là mấy.

Đó là tàn cục của những kẻ “lầm đường”.

Nhã Nhi mệt mỏi ngồi bệt trên sàn, nền đá lạnh lẽo khiến chân cô tê cóng.

Tách…tách…từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, khung cảnh trước mắt mờ dần, mi mắt nặng nề muốn sụp xuống.

Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Dù có đánh đập hay giết chếthai kẻ xấu xa kia, Vân Linh của cô cũng không thể trở lại, mãi mãi cũngkhông quay lại….

Nhã Nhi bắt đầu lảm nhảm như kẻ mê sản, ánh mắt vô định tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không trước mặt.

-Hạ Vân Linh, cậu ở đâu ? Quay lại đi…trở lại làm gia đình của tớ…

-Hức…hức…Vân Linh đáng ghét, tớ và Rain sẽ không cãi nhau nữa, đừng giận tớ….mau mau quay lại đi….

Rain đưa tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, xót xa ôm Nhã Nhi vào lòng.

-Yên tâm, dù có đổi cả mạng sống để mang Vân Linh về bên chúng ta, anh cũng sẽ làm.

Nhìn vào đôi mắt nâu kiên định, Nhã Nhi mỉm cười rồi thiếp đi.

Rain nhẹ nhàng bế cô trên tay hướng Ken ra lệnh.

-Mang cô ấy đến bệnh viện giúp tôi!

Ken lập tức đỡ lấy Nhã Nhi rồi rời đi. Căn phòng trở lại trạng thái yên lặng vốn có.

Khi những tội lỗi cùng oán hận chất chồng, con người ta càng dễ phạm sai lầm.

Trong bản thân mỗi người luôn tồn tại lòng đố kị, nó xúc tác, kích thích những ham muốn tầm thường và lối suy nghĩ xấu xa.

Một khi “thứ biểu hiện” ấy bộc phát, hậu quả để lại thật khó lường.

Đó là cơn sóng dữ dội trước mắt, tàn nhẫn cuốn sạch tất cả, hung hãn như con thú vồ mồi.

Nhưng tiếc thay, người con gái bé nhỏ ấy lại gánh chịu tất cả.

Nụ cười trong sáng như ánh mai, đôi mắt long lanh tia thuần khiết… tất cả phút chốc hóa thành bọt biển rồi vỡ tan.

Vì số phận chưa đủ cay nghiệt hay cuộc đời đã định cô sẽ sống trong bóng tối mà chấm dứt sự tồn tại đau thương này.

Giống như một bức tranh chiều muộn, dù u buồn nhưng màu hoàng hôn sẽ vĩnh hằng đẹp đẽ.

## 43. Chương 43 : Ngủ Vùi Trong Ký Ức.

Chỉ cần ký ức có anh, chỉ cần anh tồn tại trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, Vân Linh nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Ngọn lửa hủy diệt phừng phừng thiêu rụi cả khu rừng, tòa lâu đài bị nuốt chửng hoàn toàn.

Gió thổi mạnh cuốn theo tàn tro, khói bụi hòa vào làn tuyết trắng xóa. Hỗn độn.

Những bước chân vội vã in trên nền tuyết, mồ hôi bắt đầu thấm qua lớp áo đen dày cộm tạo cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Dù vậy, chẳng ai còn tâm trạng quan tâm đến thứ xúc cảm bên ngoài đó, thứ làm họ e dè là những gì vừa diễn ra.

-Anh nghĩ Rose đáng như thế ?

Ken bất ngờ hỏi Jonh khi cả hai cùng đoàn người áo đen quay trở lại thành phố.

Chỉ thấy đôi mắt xanh ánh lên tia hài lòng cùng vui vẻ.

-Hai quả bom có sức công phá trong bán kính 50 mét, chỉ huy đúng là khiến người khác kinh sợ!

Câu trả lời không vào đề của anh bạn làm Ken bực mình, anh một lần nữa nghiêm túc cất giọng.

-Đầu xỏ trong tất cả việc này là Diệp Đông Dương và Diệp Khanh, bọnchúng có bị thêu chết cũng rất đáng nhưng những người còn lại…..

Không để Ken nói hết câu, Jonh đã lên tiếng cắt ngang.

-Ken à, anh sao lại như vậy ? Đi theo Hàn Phong bao nhiêu năm chẳng lẽanh không biết đối đầu với Gió Lạnh chỉ có một kết cục. Hai tên họ Diệpngu xuẩn đó dám động vào người con gái của anh ta, đương nhiên cả Rosevà họ sẽ cùng nhau “biến mất”.

Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn về chiếc mô tô màu bạc phóng như bay ở phía trước.

Cảm giác nể phục và run sợ nhanh chóng phủ lấy bầu không khí lạnh lẽo.

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

Trên chiếc giường trắng tinh, cô gái vẫn chìm vào giấc ngủ yên bình và ấm áp.

Từng giọt nắng lọt qua khe cửa, đậu trên hàng mi dài cong vút, quyến luyến hương thơm dịu nhẹ của mái tóc xoăn mượt.

Giọt nước mắt lặng lẽ đọng trên khóe mi, dưới ánh nắng lại càng trong suốt.

Trong giấc mơ, Vân Linh nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của anh.

Hai người ở rất gần nhau, chỉ cần cô với tay là có thể chạm vào gương mặt mơ hồ ấy.

Nhưng mỗi lần cô chìa tay, muốn níu lấy anh, muốn cảm nhận sự ấm áp từng thuộc về mình, anh lại càng cách xa cô.

Cô tiến một bước, anh thản nhiên lùi một bước.

Sự mệt mỏi và bất lực khiến Vân Linh gục ngã. Cô bật khóc, đau đớn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của chính mình.

-Hàn Phong, em rất nhớ anh! Trở về bên em, có được không?

Giọng nói thương tâm hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào tạo nên thứ thanh âm thống khổ đến cùng cực.

Trong màn nước mắt, bóng dáng cao ngạo của anh chậm rãi quay về phía cô. Vẫn nụ cười lạnh lùng và chất giọng vô cảm, Hàn Phong đều đều lêntiếng.

-Thân thể của em….đáng ở cạnh tôi sao?

Vân Linh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, trăm nghìn mảnh vỡ cứa mạnh vào tim , rỉ máu.

Cô nhớ lại chuyện tồi tệ kia, người đàn ông xa lạ đó đã vấy bẩn cô.

Cơ thể không còn thuần khiết, Hạ Vân Linh giờ đây không xứng đáng với anh, không thể chạm vào người con trai hoàn hảo đó.

Hàn Phong xoay người bước đi, thân ảnh cao lớn mơ hồ chìm vào bóng tối, xa xăm.

Màn đêm u ám chỉ còn lại bờ vai gầy gò.

Màu đen tuyệt vọng tựa như nuốt chửng cô, xóa nhòa ký ức đẹp đẽ trong quá khứ.

Chiếc ôm ấm áp mang hương vị tình yêu, nụ hôn ngọt ngào trao nhau trongngày nắng đẹp. Vân Linh sẽ mang chúng giấu vào nơi sâu nhất trong tâmhồn.

Như vậy sẽ không đau, không còn vướng bận.

Dù biết những thứ đã mất đi sẽ không quay trở lại nhưng hãy cho cô mộtlần ích kỷ, một lần tham lam níu giữ tình yêu của chính mình.

Chỉ cần ký ức có anh, chỉ cần anh tồn tại trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, Vân Linh nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Nhìn thấy chuyển biến bất thường trên điện tâm đồ, cô gái vô cùng lo lắng.

-Bác sĩ, cô ấy thế nào ?

Vị bác sĩ lớn tuổi vội vàng tiến hành kiểm tra. Sau khi cẩn thận xem xét, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ kinh ngạc.

-Tất cả đều bình thường, ngoại trừ nhịp tim xuất hiện trường hợp kích động.

Từ ngữ chuyên ngành khiến cô gái có phần khó hiểu, việc duy nhất cô quan tâm là bao giờ Vân Linh sẽ tỉnh lại.

Dường như nhận ra mối quan tâm của người đối diện, vị bác sĩ trầm giọng.

-Bệnh nhân đã bất tỉnh suốt một ngày một đêm, nếu là người bình thườngvới tình trạng hiện tại khả năng phục hồi là vô cùng khả quan nhưng……

Câu nói bỏ lửng của khiến cô gái hoang mang. Cảm giác tội lỗi bắt đầudày vò, nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện, cả đời cô sẽ sống trong hốihận.

-Một phần ý thức có biểu hiện ngủ vùi, có lẽ bệnh nhân đã chịu đả kíchrất lớn khiến tế bào thần kinh không thể chấp nhận. Đây là một trongnhững trường hợp hiếm gặp!

Nắng lấp lánh ngoài ô cửa, dịu dàng sưởi ấm thân người bé nhỏ vẫn nằm bất động.

Vài chiếc lá nhẹ nhàng rời cành, để lại thân cây trơ trọi giữa mùa đông giá rét.

Ai đó nói rằng, tình yêu vĩnh viễn đẹp trong miền ký ức, dù thực tại tại có tàn nhẫn cướp đi chúng, ký ức sẽ níu giữ tất cả.

Nhưng vùi mình vào quá khứ hạnh phúc là một nỗi bất hạnh khốn cùng.

## 44. Chương 44 : Quay Về Từ Ngục Tối.(1)

âm Ngọc Chi xấu xa, ích kỉ đã chết, giờ đây cô phải sống thật tốt để bù đắp những lầm lỗi mình gây ra.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn lớn, chiếc dây chuyền bạc lóng lánh đập vàomắt, gợi những xúc cảm bị vùi sâu trong con người đen sẫm.

-Năm đó ta đã tặng sợi dây chuyền này ẹ cháu trong ngày cưới củachị ấy và anh trai ta, Lâm Thanh Hùng. Vì anh trai ta và ta không cùngmột thế giới, ta là bác sĩ còn anh ấy lại là đại ca xã hội đen nên chúng ta từ lâu đã bất hòa. Ta bỏ sang Mỹ tiếp tục việc nghiên cứu của mìnhvà xem như chưa có người anh như vậy…nhưng….

Giọng nói trầm ấm chợt nghẹn lại, Lâm Khắc Minh buồn bã đưa mắt về cô cháu gái đáng thương.

-Không ngờ mọi chuyện xảy ra thế này, ta không muốn cháu lại tiếp tụccon đường của cha cháu, đó là hố sâu, không ai có thể thoát khỏi được!

Hai mắt Ngọc Chi đỏ hoe, cơn ác mộng kinh hoàng kia khiến cô sợ hãi và cũng vì sợ hãi cô đã phạm phải sai lầm.

-Tất cả là do cháu. Nếu tính tình cháu không ngang ngược, không đắc tộivới Đình Hàn Phong thì gia đình cháu đã không tan nát nhưthế…hức..hức…Lại còn nghe lời dụ dỗ của Rose hảm hại Vân Linh, xém chútchính tay cháu đã giết chết chú…cháu…cháu thật không thể tha thứ cho bản thân.

Ngọc Chi òa khóc, mọi tội lỗi nặng nề giáng xuống đầu cô, đời có câu gieo nhân nào gặp quả đó, không hề sai.

Giờ phút này, Ngọc Chi ý thức được mình mất đi quá nhiều, gia đình, bạnbè và cả nhân cách.Không phải Gió Lạnh bức cô tới đường cùng mà chính cô đã tự mình bước đến vực thẳm tội lỗi.

Thấy được sự ăn năn của Ngọc Chi, Lâm Khắc Minh như trút một phần gánhnặng. Ông sợ cô lại giống anh trai, mãi mãi không thể quay đầu.

Nhưng kể từ hôm nay, ông sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, thay người anh đầy tội nghiệt nuôi dạy cô trưởng thành. Ngọc Chi giờ đây là người thânduy nhất của ông, là cô cháu gái bé nhỏ cần được bảo vệ, chở che.

-Mọi chuyện đã qua rồi! Cháu đừng tự trách mình, hãy bắt đầu một cuộcsống mới . Cháu phải sống thật tốt, sống cả phần đời lầm lỡ của chacháu.

Lời nói của Lâm Khắc Minh khiến Ngọc Chi cảm thấy ấm áp, cô cuối cùngcũng nhận ra điều gì là quan trọng trong hiện tại và tương lai.

Lâm Ngọc Chi xấu xa, ích kỉ đã chết, giờ đây cô phải sống thật tốt để bù đắp những lầm lỗi mình gây ra.

Nắm lấy bàn tay gầy gò của Lâm Khắc Minh, Ngọc Chi cố nén cơn xúc động.

-Thật tốt vì cháu vẫn còn người thân là chú ! Chú à, giờ cháu phải làmsao? Hạ Vân Linh có thể không tỉnh lại, Đình Hàn Phong chắc chắn sẽkhông để cháu sống, mọi chuyện có lẽ không thể cứu vãn nữa rồi.

Dù Ngọc Chi bị sai khiến, dù cô chỉ là con rối chịu sự điều khiển củangười khác nhưng những việc cô làm với Vân Linh, Gió Lạnh liệu sẽ bỏ qua ?

Không! Gió Lạnh mà cô biết là con người tàn độc và đáng sợ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Vẻ đẹp của anh ta như loài hoa anh túc, bề ngoài làm người khác mê say, chìm đắm nhưng bản chất lại là thứ độc dược chếtngười.

Trước đây cô luôn điên cuồn vì bộ dáng hoàn mỹ kia, không ngừng mong ước có một ngày anh để mắt đến mình.

Cho đến khi chứng kiến cảnh mẹ nhảy lầu tự tử, ba bị tống vào tù, mọi ảo tưởng trong cô nhanh chóng sụp đổ.

Đình Hàn Phong chưa bao giờ làm trái với nguyên tắc của mình. Anh sẵnsàng hủy diệt hết thảy những kẻ ngu ngốc dám động vào người con gái kia.

Gia đình bỗng chốc tan nát chỉ vì làm Hạ Vân Linh bị thương, nếu giờ đây cô ta không tỉnh lại, Ngọc Chi thật sự không biết Hàn Phong sẽ làm ranhững chuyện gì ?

Nghĩ đến đây, đôi vai mảnh khảnh bất chợt run lên. Nỗi sợ hãi bắt đầu liếm láp những suy nghĩ và con tim nhỏ bé.

Qua khung cửa thủy tinh trong suốt, hai đôi mắt không hẹn lại cùng hướng về cô gái vẫn nằm bất động.

Hai mắt nhắm nghiền bình yên, gương mặt nhợt nhạt không làm mất đi vẻ thuần khiết vốn có.

Dãy hành lang vắng lặng bất chợt ùa về những cơn gió, xô vào hai thân người yếu ớt cái lạnh thấu xương.

Họ đứng đó, im lặng chờ đợi kỳ tích, hy vọng thứ ánh sáng thánh thiệnđược trả lại để đánh thức giấc ngủ lạnh lẽo của một thiên thần.

## 45. Chương 45 : Quay Về Từ Ngục Tối (2).

Muốn thưởng thức vị ngọt của rựu trước hết phải nếm trải vị đắng chát. Tình yêu gặp nhiều sóng gió sẽ càng nồng đậm.

-Tối qua, một đám cháy bất ngờ thiêu rụi cả cánh rừng phía đông thành phố. Theo điều tra ban đầu từ phía cảnh sát, đây là căn cứ của một tổchức ngầm. Việc đám cháy bất ngờ bùng phát trong thời tiết lạnh giá được dự đoán là màn thanh trừng của các tổ chức xã hội đen. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin trong vòng hai mươi bốn giờ tiếp theo….

Màn hình ti vi vụt tắt nhanh chóng. Trên chiếc ghế lớn của phòng hội nghị, sắc mặt Hạ Vĩnh vô cùng khó coi.

-Rain! Mau đến công ty gặp ba ngay lập tức!

Buông chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ lo lắng và mệt mỏi.

Việc Vân Linh mất tích khiến ông gần như đổ sụp, cô con gái mà Hạ Vĩnhnâng niu, thiên thần bé nhỏ mà vợ ông đánh đổi cả mạng sống để bảo vệgiờ đây không rõ sống chết.

Từ lúc biết tin Vân Linh mất tích, ông đã tìm mọi cách liên lạc với cácbang phái, tổ chức. Mượn danh nghĩa Hạ gia và uy tín hơn năm mươi nămlăn lộn trên thương trường của mình để điều tra tung tích của cô.

Từng giây phút trôi qua như cướp đi một năm tuổi thọ của kẻ già bấthạnh, vào cái chặng cuối của cuộc đời, Hạ Vĩnh chỉ cầu mong nhìn thấycon cái trưởng thành trong hạnh phúc, bình an.

Nếu Vân Linh có thương tổn gì, Hạ Vĩnh thật không thể sống nổi!

Ông làm sao ăn nói với người vợ quá cố, làm sao đi tiếp phần đời còn lại của mình ?

Nhận được điện thoại , Rain nhanh chóng đến gặp ông. Nội tâm anh cũng chằng chịt những hỗn loạn.

Anh đã hứa gánh vác gia đình, hứa mang em gái trở về nhưng đến lúc này, tất cả vẫn là số không.

Anh không khác gì kẻ tâm thần, điên cuồn lục tung cả thành phố, khônghề chợp mắt suốt hai đêm liền để theo dõi hành động của những kẻ khảnghi.

Bất cứ ai từng tiếp xúc với Vân Linh và Nhã Nhi trong ngày xảy ra vụ bắt cóc đều trở thành mục tiêu của anh. Hy vọng những manh mối mong manh mà bọn chúng để lại có thể tìm được người.

Nắm chặt tay lái, Rain tăng hết tốc độ lao vụt trên đường vắng, mặc kệ những suy nghĩ vẫn miên man tràn về.

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

Hai thân người cao lớn bước thật nhanh về phía trước, khuôn mặt cả hai lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi.

Jonh cố ngẩng mặt khỏi chồng tư liệu cao ngất, quay sang anh bạn cũng khệ nệ với chiếc laptop.

-Ken! Anh nghĩ chúng ta có nên khuyên Chỉ Huy một chút, cậu ấy đã không ăn uống gì suốt mấy hôm. Nếu cứ thế này tôi e….

Không hề giảm tốc độ, Ken trầm ngâm lên tiếng.

-Tổng Giám Đốc đã làm thì không ai có thể ngăn cản. Việc lần này rấtnghiêm trọng, ngày nào chưa tìm được Hạ Vân Linh, ngày đó thế giới vẫnchưa thể yên bình!

Kết thúc câu nói, hai chàng trai lại rơi vào trạng thái im lặng.

Toàn bộ tổ chức Kate làm việc với hiệu suất tối đa. Bất kể ngày hay đêm, một khi lãnh đạo cao nhất chưa dừng lại thì tất cả vẫn phải nổ lực hếtmình.

Hủy diệt Rose, một tổ chức lớn mạnh không thua kém Kate là điều không dễ dàng.

Nhưng chỉ trong một đêm, từ gốc đến ngọn của loài hoa có gai ấy vĩnhviễn biến mất khỏi thế giới ngầm, đủ thấy năng lực của Gió Lạnh.

Dù vụ việc này gây chấn động, mọi người thi nhau bàn tán, đoán mò, phíacảnh sát nhúng tay giải quyết thì cuối cùng đó cũng sẽ trở thành một tai nạn, một sự cố đáng tiếc mà mãi mãi không ai biết kẻ đứng sau thaotúng.

Nhưng nhiều ngày như vậy, tung tích người họ cần tìm vẫn không có.

Một số thành viên trong tổ chức liều lĩnh phỏng đoán cô gái kia đã chết, ngay lập tức bị loại khỏi Kate không lý do.

Những cái đầu thông minh đôi lúc quá lơ đãng! Mọi thứ không thể rõ ràng hơn diễn ra trước mắt mà họ vẫn chưa thể hiểu.

Sự kiện động trời của hai mươi năm trước không phải là nguyên nhân.

Rose dù từng đối đầu với Đình Khiêm nhưng Đình Hàn Phong trong ngần ấynăm không hề động đến và chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ tiếp tục nhữngchuỗi ngày an lành của mình nếu không giở trò ngu ngốc.

Không ai biết Gió Lạnh đã cử nhóm điệp viên chuyên nghiệp nhất trongKate, bí mật bảo vệ một cô gái. Từng thái độ, hành động của cô đều đượchọ ghi lại rất tỉ mỉ.

Lại rất ít người bắt gặp bộ dáng ấm áp của người con trai này khi ngồitrước khung ảnh có hình cô. Ánh mắt và vẻ mặt của anh khi ấy tràn đầy sự yêu thương.

Nhưng đến lúc này, họ thực sự nhìn thấy cơn giận dữ tột độ của anh, sựtàn độc và băng lãnh của Gió Lạnh khiến người khác run sợ.

Dĩ nhiên hết thảy đều do người con gái đang không rõ sống chết kia!

Vì vậy để chấm dứt tất cả, toàn bộ thành viên của Kate phải gồng mìnhtìm kiếm, lục tung mọi ngóc ngách, thu thập hết thảy những tư liệu cóliên quan đến cô.

Đứng trước căn phòng tỏa mùi lạnh lẽo, anh chàng thư ký cẩn thận lên tiếng.

-Tổng Giám Đốc chúng tôi có thể vào chứ ?

Bên trong lập tức vọng lại giọng nói trầm thấp quen thuộc.

-Vào đi!

Ổn định xong chồng tư liệu vừa điều tra được ở một vị trí thích hợp, Jonh và Ken bất chợt đơ người khi nhìn Hàn Phong.

Hai người bốn mắt cùng nhìn vào một mục tiêu vẫn không thể tin người đối diện là Gió Lạnh.

Bộ vest nhăn nhúm sẫm màu, mái tóc ương bướng rối bù, cằm lỏm chỏm những cọng râu vừa mọc.

Trên chiếc bàn trước mặt, màn hình laptop vẫn cháy sáng. Bên cạnh đốnggiấy tờ đặt tùy ý, không dưới mười tách cà phê xếp thành hàng dài.

Bề ngoài của Hàn Phong rất dễ khiến người khác lầm tưởng anh bị đày ởđảo hoang, như một phần tử hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện tại.

Duy đôi mắt đen láy luôn toát lên sự thâm sâu và sắc bén, từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt càng nổi bật qua vẻ lộn xộn, mất trật tự của mọi thứ quanh anh.

Trong lúc anh chàng mắt xanh còn đang choáng váng, Ken nhanh chóng lấy lại tinh thần.

-Tổng Giám Đốc, đây là toàn bộ thông tin mà cậu yêu cầu! Kate vẫn tiếptục tiến hành kiểm tra ở một số bệnh viện trong thành phố, hy vọng sẽ có tin tức mới.

Ngón tay thon dài đặt trên bàn phím khẽ khựng lại, Hàn Phong đưa mắt liếc về chồng giấy được sắp xếp ngăn nắp trên bàn.

Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng giấy khẽ va chạm, đôi lúc là vài tiếng ho khan có vẻ rất kiềm chế.

Chiều cao của chồng tư liệu ngày một giảm tỉ lệ với nét cau có hiện trên mặt Hàn Phong.

Bàn tay nâng tách cà phê bỗng nhiên run mạnh, Hàn Phong vội vã ôm ngựcho dữ dội. Tay còn lại vẫn siết chặt trang giấy chưa được xem qua.

Tình hình bất ổn của anh làm Ken và Jonh hoảng hốt, cả hai cuống quýt đến đỡ lấy thân người sắp đổ gục.

-Chỉ Huy, Stop! Đừng cố , cậu không thể chịu nỗi nữa!

-Tổng Giám Đốc, chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức, việc tìm người cứ để Kate giải quyết.

Mỗi người một câu cùng nhau ngăn cản Hàn Phong, nhưng thái độ cứng rắn của anh nhanh chóng phủi sạch hai ý kiến đồng nhất ấy.

Ánh mắt đen vẫn dán vào những dòng chữ khô cứng, kiên trì tìm kiếm.

Khóe mắt dài khẽ giật, cánh môi đột ngột nhếch lên dù đang kiềm chế cơn ho khan đau rát.

Một góc ảnh rất nhỏ hiện lên như vệt sáng lấp lánh phát quang giữa mànđêm âm u. Mang con người đang bị bóng tối chôn vùi trở lại thực tại.

Đã bao lâu Hàn Phong chưa ngủ, bao lâu con tim anh đói khát đợi chờ tình yêu quay về?

Từ ngày Vân Linh biến mất ? Từ lúc anh biết những gì cô phải chịu đựng hay… từ rất lâu rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, từ khi nụ cười tỏa nắng ấy xuất hiện trongđời anh, Đình Hàn Phong đã biết cố sức, biết mệt nhoài và hiểu cảm giáctrống rỗng.

Không bảo vệ được cô, anh hận bản thân vô dụng. Đánh mất cô, anh vùi mình vào bóng tối u mê, đắm chìm trong chuỗi ký ức đẹp đẽ.

Sẽ chấm dứt tất cả, kết thúc đoạn đau khổ tưởng chừng bế tắc này.

Dưới ánh sáng mờ mờ của chùm đèn pha lê, mặt Hàn Phong trắng bệch.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, giọng nói yếu ớt cố thều thào.

-Ở đây….tìm cô ấy! Nhất định…..phải…tìm ..được….

Muốn thưởng thức vị ngọt của rựu trước hết phải nếm trải vị đắng chát. Tình yêu gặp nhiều sóng gió sẽ càng nồng đậm.

Từng yêu, từng hối hận mới biết thế nào là hạnh phúc!

Từng khổ đau, từng tuyệt vọng mới biết hạnh phúc đáng quý thế nào!

## 46. Chương 46 : Tìm Thấy.

Hai mảnh ghép trái ngược nhau,đối lập trong từng chi tiết lại tìm đến nhau, gép chặt. Vì một loại keomang tên “tình yêu” hay số phận đã khéo léo sắp đặt ?

Khuôn mặt Hạ Vĩnh tối sầm, cơn giận dữ trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa.

- Con bảo ba yên tâm để đứng nhìn mọi chuyện diễn ra thế này sao? NếuVân Linh xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao đây hả Rain!

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ba, Rain thấy tim mình thắt lại.Anh biết ông đã phải lo lắng thế nào.

Trước đây khi mẹ anh qua đời, suốt nửa năm trời ba không nói không rằngvùi đầu vào công việc. Đến khi dạ dày xuất huyết nghiêm trọng phải đưavào bệnh viện ông vẫn không mảy may quan tâm đến bản thân.

Rain nhớ rất rõ hình ảnh ba nôn đến ngất đi trên giường bệnh, mặc kệ máu loang lỗ khắp chiếc áo bệnh nhân trắng tinh, ông vẫn kiên quyết khôngchịu tim thuốc.

Có lẽ khi ấy, ước muốn lớn nhất của ba là chấm dứt cuộc đời mình, ông sẵn sàng bỏ lại tất cả để đến với mẹ.

Cảnh tượng đó khiến đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi đầu vô cùng sợ hãi. Ngàynào anh cũng đứng trước cửa phòng bệnh để trông chừng, từ sáng đến tối.

Lúc cơ thể yếu ớt sắp chống cự không nỗi với cơn mệt mỏi rã rời, Rain nghe tiếng Vân Linh sụt sùi.

-Ba ơi, đừng như vậy nữa! Ba mau về với con và anh đi…Vân Linh nhớ ba lắm! Hức..hức….

-Ba không giữ lời, ba hứa với mẹ sẽ yêu thương con nhưng ba cứ ở mãi trong này..hu hu… con ghét ba!

Trước khung cửa kính, mắt Rain bỗng chốc nhòa đi.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là những giọt nước mắt chảy dài trênkhuôn mặt đầy xót xa của ba, ông ôm Vân Linh vào lòng, nhỏ giọng.

-Xin lỗi thiên thần nhỏ của ba, ba sẽ khỏe lại, sẽ về với con và Rain!

Rain biết, nếu không có Vân Linh, ba có lẽ đã rời bỏ thế gian này. Thếnên giờ đây, ông không thể nào giữ nỗi bình tĩnh được nữa. Nhưng việctìm người cứ như mò kim đáy bể, tình trạng này nếu kéo dài, ba anh cóthể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Lòng Rain rối bời, những việc nên và không nên anh đều làm hết thảy. Anh thề với bản thân dù có đánh mất tất cả cũng phải tìm bằng được em gái.

Giờ thì, mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, tồi tệ và bế tắc.

Ngay thời điểm vệt đen tuyệt vọng đang dần chiếm cứ tâm trí cả hai.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm xuất hiện những tia sáng kìdiệu.

Khuôn mặt mệt mỏi đột ngột chuyển biến, nụ cười rạng rỡ như hút hết tất cả vào cánh môi hạnh phúc kia.

-Ba! Bệnh viện Y….tìm thấy…tìm thấy Vân Linh rồi!

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

Dãy hành lang bệnh viện tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Trước cánh cửa phòng bệnh đặc biệt, đám người áo đen xếp thành hàng dài hai bên.

Từ xa, Rain nhìn thấy Ken không ngừng vuốt mặt, cứ đi đi lại lại khiến anh chàng mắt xanh bên cạnh phải bực mình quát lên.

-Ken! Anh có thể bình tĩnh một chút được không, thật là phiền chết được!

Không chỉ riêng hai người bọn họ, tất cả thành viên của Kate đều mangmột vẻ mặt vô cùng lo lắng. Những ánh mắt tràn ngập sự căng thẳng vànặng nề đồng loạt dồn về cánh cửa kim loại bóng loáng, lạnh lẽo.

Phát hiện có người đang tiến về phía mình, tất cả nhanh nhẹn xác định mục tiêu, đồng loạt cúi người hô to.

-Chủ tịch Hạ!

Hạ Vĩnh nghiêm nghị gật đầu, nét lo lắng lẫn xót xa hiện lên trong đáy mắt.

-Là các cậu tìm được Vân Linh. Con bé bây giờ thế nào?

Ken cố trấn tĩnh bản thân, cung kính quay sang lão trưởng bối.

-Không phải chúng tôi mà là Tổng Giám đốc…nhưng…cả anh ấy hiện giờ…

Chưa nói hết câu, anh chàng thư kí lại bày ra bộ dáng thảm thương hết mức.

Jonh cau có nhíu mày, hết sức ngán ngẫm với anh bạn. Hễ nhắc đến ChỉHuy, anh chàng y như rằng người kia sẽ “rời đi” bất cứ lúc nào. Dù vậy,anh cũng không thể phát cáu vì đối với tất cả thành viên trong tổ chức, Đình Hàn Phong chưa bao giờ gục ngã thế này.

Hạ Vĩnh mang đôi phần nghi vấn lại bắt gặp vẻ mặt khó coi của Ken, ông quay sang hỏi Rain.

-Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào….còn nữa Tổng Giám đốc của bọn họ là ai?

Rain nhất thời bị động, anh không biết phải trả lời thế nào. Chuyện nàycó liên quan đến rất nhiều thứ, những ân oán cùng hận thù của mười nămtrước giữa các bang phái, tổ chức ngấm ngầm đối chọi nhau.

Tuy thế lực Hạ gia đủ lớn, nhưng ba anh, Hạ Vĩnh luôn kiên kị những mốiquan hệ với xã hội đen. Nếu không gặp tình huống bất đắc dĩ như ngày hôm nay, có lẽ cả đời ông cũng không muốn dính dáng đến chúng. Ngay cả bảnthân anh, một nhân vật không hề tầm thường trong “hắc giới” cũng luônphải giấu diếm thân phận trước mặt ba mình.

Nếu để ông biết Vân Linh vô tình bị cuốn vào cuộc giết chóc nguy hiểm này, ông sẽ chấp nhận nổi đả kích ?

Thấy Rain có điều khó nói, Jonh nhanh nhẹn đỡ lời.

-Chủ tịch Hạ, hẳn ngài biết Đình Hàn Phong, Tổng Giám đốc của tập đoàn Đình Khiêm.

Lời vừa thốt ra, Hạ Vĩnh thoáng chốc sững sờ. “Đình Hàn Phong”, ngườimà mọi người không chỉ trên thương trường mà cả thế giới ngầm đều phảikhiếp sợ. Tài năng, diện mạo kể cả gia thế, cậu ta có tất cả. Người tagọi Đình Hàn Phong là “Gió Lạnh” vì sự lãnh đạm, vô tình đến đáng sợ.

Hết thảy kẻ khôn ngoan đều có thể hiểu, muốn sống bình yên tốt nhất là đừng động vào con người này.

Liếc thấy Hạ Vĩnh vẻ mặt khó coi, anh chàng mắt xanh có chút e dè.

-Chúng tôi thuộc Kate-một tổ chức chuyên biệt của tập đoàn Đình Khiêm,Gió Lạnh là Chỉ Huy của chúng tôi. Còn Hạ Vân Linh con gái ngài, cô ấyvà Chỉ Huy…..

Tình hình ngày một rối rắm. Vẫn chưa biết tình trạng của em gái thế nàolại thêm những khúc mắt từ phía ba mình, Rain một phen làm liều, vội vã cắt ngang lời Jonh.

-Thật ra, còn một việc con vẫn chưa nói. Vân Linh…con bé…yêu Đình Hàn Phong!

Đoàng. Hạ Vĩnh nghe thấy tiếng nổ rất lớn vọng về từ quá khứ. Hình ảnhvợ mình ôm ghì lấy con gái, cả thân người máu me níu lấy ông thều thào“hãy...chăm sóc Vân …Linh, bảo..vệ… con gái của chúng….ta…”

Người Hạ Vĩnh run lên, vẻ mặt đầy đau thương quay về phía Rain, lớn tiếng.

-Hạ Anh Du! Con biết mình đang làm gì không hả? Con quên mẹ con chếtthế nào rồi sao? Đó không phải là tai nạn, bọn người đó muốn giết chúngta, họ vì tiền và quyền thế có thể làm tất cả. Vậy mà con lại để em gáimình dây dưa với những mối nguy hiểm đáng sợ đó. Đình Hàn Phong….sao cóthể….con biết xung quanh cậu ta có bao nhiêu kẻ thù không?

Nói rồi, ông đột ngột cúi thấp người, gấp gáp đưa tay giữ lấy tim. Rain hốt hoảng, vội vã lao đến đỡ lấy ông.

-Ba, ba phải bình tĩnh! Mọi việc không tệ như ba nghĩ đâu, Đình HànPhong, cậu ta hoàn toàn có thể bảo vệ được Vân Linh, cũng chỉ cậu ta mới có thể….

Cơn giận dữ của Hạ Vĩnh khiến mọi người hoảng sợ, tất cả lẳng lặng đặthết hy vọng vào Rain. Mong rằng sự khôn khéo của anh có thể giải quyếtnhững hiểu lầm trước mắt.

Ken đứng một bên chứng kiến thái độ bất đồng của Hạ Vĩnh và Rain , lònganh không ngừng khó chịu, vừa ức chế vừa bất bình. Không được! Anh hômnay nhất định phải làm cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho Chỉ Huy đángkính!

-Chủ tịch Hạ, có lẽ ngài có đôi chút hiểu lầm! Tổng Giám đốc…. à khôngphải gọi là Chỉ Huy vì hiện giờ tất cả thành viên của Kate đều có mặt ởđây, họ cũng giống tôi cảm thấy thật sự bất công với Gió Lạnh. Ai cũngbiết cậu ấy vô tình và cao ngạo đến mức nào, từ trước đến nay chưa aidám chống đối với Gió lạnh, mà chính bản thân mình cũng chưa hề để aivào mắt, có thể đùa giỡn, điều khiển người khác bất cứ lúc nào.

Lấy lại nhịp thở ổn định, Hạ Vĩnh ngẩng mặt, tiếp tục lắng nghe lời nói của chàng trai có vẻ là thư kí kia.

Ken nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu trước cái nhìn của lão trưởng bối.

-Đừng nhìn như vậy, tôi nói với tư cách là một người bạn của Đình Hàn Phong, không phải là một thư kí….

Rồi bỏ qua thái độ khó chịu kia, anh trầm ổn nói tiếp.

-Với tính cách của Gió Lạnh như thế, không thể ngờ cậu ấy đã để ý đếncon gái ngài, Hạ Vân Linh! Hàn Phong đã cử một nhóm cận vệ tinh anh nhất tổ chức, ngày đêm theo bảo vệ cô Hạ chỉ vì lo lắng quan hệ của họ trởthành điểm yếu cho kẻ khác lợi dụng, làm hại Hạ Vân Linh. Không lâutrước đây, một lũ côn đồ phải chịu tàn phế cả đời vì ý đồ cưỡng bức côấy. Ngay cả ông trùm xã hội đen Lâm Thanh Hùng, cả nhà ông ta phải chịucảnh tan nát chỉ bởi Lâm Ngọc Chi làm ngã Vân Linh…..

Mặt Hạ Vĩnh tái xanh, những nếp nhăn khắc khổ xô vào nhau để những giọt nước mắt chảy dài.

-Trời ơi! Hạ Vĩnh ta cả đời điên cuồng làm việc, tạo dựng cơ ngơi chỉ để bảo vệ gia đình, vậy mà đứa con gái đáng thương của ta phải chịu baonhiêu ức hiếp, thống khổ….ta không biết, hoàn toàn không biết….Vân Linhà! Kẻ làm cha này không đáng với con, ta làm sao ăn nói với mẹ con….

Bộ dạng của người cha khổ tâm làm Ken bất giác đau lòng nhưng vì”sự nghiệp” chủ trì công đạo của mình, anh mím môi nói tiếp.

-Từ lúc nhìn thấy Hạ Vân Linh, Chỉ Huy thay đổi rất nhiều. Ngày nào cũng hy vọng chữa khỏi mắt cho cô ấy, hy vọng bảo vệ thật tốt cô gái bé nhỏkia. Còn một việc mà ngài nhất định phải biết, mà tôi cũng không thểkhông nói, hơn hai tuần nay vì tìm Vân Linh, Hàn Phong không hề nghỉngơi, cậu ấy uống hơn mười tách cà phê mỗi ngày để duy trì trạng tháitỉnh táo nhất. Lúc tìm thấy địa chỉ của Bệnh viện Y, Hàn Phong gần nhưmê man vậy mà miệng vẫn thốt duy nhất một câu… tìm cô ấy! Nhất định…..phải…tìm ..được….

Nếu ai đó nghe được những lời này của Ken, chắc chắn sẽ bị sốc mà chếthoặc giả liều mạng phủ nhận người làm những việc kia chắc chắn khôngphải Gió Lạnh.

Nhưng đó là sự thật, Rain cùng hết thảy những chiếc áo đen có mặt tạiđây đã chứng kiến tất cả, dù khó chập nhận nhưng họ vẫn âm thầm cầu chúc cho tình yêu quá mức phi thường của hai người.

Một cô gái có bề ngoài thuần khiết, mỏng manh khiến người khác không dám chạm vào, chỉ sợ cô sẽ vỡ tan, vấy bẩn nét tinh khôi quý giá ấy. Nhưngbên trong là một tâm hồn quá sức mạnh mẽ, kiên cường , đó không phải là bản năng mà là quá trình tôi rèn của quá khứ đã chịu nhiều buồn đau và thương tổn.

Còn chàng trai, người nắm giữ thứ quyền năng mà người khác luôn khaokhát, hoàn mỹ đến hư ảo. Không ai biết anh thiếu thốn, khiếm khuyết rấtnhiều nơi con tim giá băng là tình thương, sự chân thành. Mọi người chỉbiết sợ hãi, khuất phục trước anh, không ai cho anh yêu thương, tất cảlàm lòng anh giá lạnh.

Chỉ có cô, người con gái luôn cảm nhận mọi vật bằng trái tim, vì đôi mắt mù lòa, cô khéo bọc mình trong lớp vỏ thờ ơ. Nhưng thật may mắn khi anh nhìn thấy được sự ấm áp ẩn sâu trong đó, sau lớp vỏ kia, tâm hồn côthuần khiết vô ngần.

Hai mảnh ghép trái ngược nhau, đối lập trong từng chi tiết lại tìm đếnnhau, gép chặt. Vì một loại keo mang tên “tình yêu” hay số phận đã khéoléo sắp đặt ?

Giữa không gian tĩnh lặng của dãy hành lang, tiếng kèn kẹt của cánh cửa kim loại vang lên cắt đứt những suy nghĩ miên mang.

Người đàn ông mặt áo Blouse trắng đưa tay gỡ khẩu trang, ánh mắt phức tạp nhìn vào những người trước mặt rồi lặng lẽ thở dài.

Giây phút đó, cơn gió rét buốt bất chợt ập về, không ngừng ma sát vớikhe cửa chưa được khép chặt vang lên một thanh âm lạnh lẽo, chẫm rãi len vào những trái tim.

## 47. Chương 47 : Nắm Chặt Tay.

Đã một ngày một đêm họ vẫn nắmchặt tay nhau, mọi thứ máy móc, thiết bị đều phải gắn chung cùng mộtchỗ. Mỗi khi bác sĩ và y tá đến kiểm tra, nhìn vào đôi bàn tay siết chặt của hai người trẻ, tất cả lại bất giác mỉm cười.

Cái rét buốt của mùa đông cuối cùng cũng đi qua. Bầu trời màu lam nhạt trong veo, từng áng mây bồng bềnh vươn mình theo nắng.

Đã rất lâu rồi, sau bao nhiêu mảng màu u ám, tối tăm, ánh sáng ấm áp lại trở về, rực rỡ giữa mùa xuân.

Trong phòng bệnh yên ắng, người đàn ông bất động nhìn vào gương mặt bình yên của cô gái, chút xót xa, thương đau hiện lên nơi đáy mắt nhưngnhanh chóng bị khuất lấp bởi một nụ cười.

Đó là nụ cười an tâm nhất từ lúc biết tin Vân Linh bị bắt cóc đến nay.Nhìn thấy bàn tay to lớn của chàng trai bên cạnh nắm chặt lấy tay congái, nhịp thở cả hai đều đặn phả vào không gian, ông nhớ đến sự tình bất ngờ tối qua.

Người đàn ông mặt áo Blouse trắng đưa tay gỡ khẩu trang, ánh mắt phức tạp nhìn vào những người trước mặt rồi lặng lẽ thở dài.

-Việc các vị cần làm bây giờ là bình tĩnh chứ không phải ồn ào thế này!

Giọng nói chậm rãi vang lên khiến mọi người nhất thời biến sắc. Rainsiết chặt bàn tay đang run run của Hạ Vĩnh, Jonh cũng lẳng lặng nhìn vào gương mặt tái nhợt của Ken.

Họ muốn hỏi, rất muốn biết tình trạng hiện giờ của hai người nằm bêntrong nhưng vẫn không dám. Đơn giản vì tất cả sợ câu trả lời tàn nhẫnkia, sợ người đàn ông có khuôn mặt điềm đạm này nói rằng “tôi đã cố hếtsức”.

Thấy đám người áo đen cùng hai người trước mặt vô cùng căng thẳng,bác sĩ cúi đầu nhìn tư liệu bệnh án, một hồi lâu lại ngước lên, giảithích.

-Vốn trường hợp của cô Hạ rất nguy cấp, não và các cơ quan gần nhưtê liệt, chúng tôi còn gọi là “trạng thái ngủ vùi vô định” nhưng hiệngiờ... đang có những biến chuyển rất đặc biệt. Chúng tôi không dám chắclà biểu hiện tốt hay xấu.

-Đặc biệt ? Vậy còn Tổng Giám đốc, cậu ấy thế nào?

Ken đứng một bên vừa nóng lòng, lo lắng lại thêm mấy thuật ngữ chuyên ngành nghe “không lọt tai” kia, không kiềm được phải xen ngang.

Đã quá quen với thái độ của anh bạn, Jonh đành quay sang trấn tĩnh mọi người.

-Sẽ không sao đâu! Bác sĩ, ông có thể tiếp tục….

Đôi mắt sâu nheo lại, bác sĩ có vẻ khó khăn.

-Tổng Giám đốc Đình….cậu ấy gần như kiệt sức vì cơ thể sử dụng nănglượng quá mức, một phần vì dạ dày chứa toàn cà phê….. lúc các vị đưa cậu ấy đến đây, hô hấp, tim mạch đều bình thường nhưng….có vẻ sau khi nhìnthấy cô gái kia trên giường bệnh, trạng thái cơ thể cuả cậu ta chuyểnbiến rất bất thường……gần giống như….

-Bác sĩ, ông vào xem….

Trong phòng bệnh, tiếng y tá hớt hãi vọng ra cắt ngang lời giảithích của bác sĩ. Ông ta ngay lập tức chạy vào phòng bệnh, bỏ lại đámngười mặt mũi đã bắt đầu tái nhợt ngoài kia.

Hạ Vĩnh dường như không còn sức lực, cả người dựa vào Rain, từngđường nét khắc khổ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Rain đau lòng siếtchặt tay ông, nhẹ giọng trấn an ba cũng như chính bản thân mình.

- Ba à , mẹ nhất định sẽ phù hộ cho Vân Linh!Con bé sẽ không sao…Vân Linh sẽ trở về với chúng ta!

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, chiếc áo blouse dưới ánh đèn, trắng đến nhức mắt khiến những hàng mi nặng nề cụp xuống.

-Mọi người có thể vào!

Hít một hơi thật sâu, Jonh và Ken quay đầu, Rain vội vàng đỡ Hạ Vĩnh, từng người lần lượt bước qua cánh cửa lạnh lẽo trước mặt.

Đập vào những đôi mắt đang ngập đầy lo lắng là chiếc giường trắngtinh tươm, cũng dưới chùm đèn pha lê sáng lóa, Hàn Phong và Vân Linhtrong bộ quần áo bệnh nhân, nắm chặt tay nhau.

Hạ Vĩnh khóc, mắt Rain đỏ hoe, Jonh lặng lẽ quay đầu bắt gặp Ken lúng túng tháo mắt kính, hít hít cái mũi đang bắt đầu hồng lên.

Mọi người không ai nói gì chỉ còn chất giọng trầm trầm của bác sĩ.

-Từ lúc vào đây, Tổng Giám đốc Đình vẫn nắm chặt tay cô Hạ. Tôi và y tá có tách thế nào cậu ta cũng không buông…..mặc dù cả hai lúc đóhoàn toàn trong trạng thái hôn mê.Đây đúng là trường hợp đặc biệt nhấtmà tôi từng gặp. Vừa nãy sóng não hai người bắt đầu có tín hiệu, nhữngchuyển biến ban đầu chúng tôi chuẩn đoán ngày một rõ ràng.

Thấy vẻ mặt người nhà bệnh nhân trở nên bình tĩnh hơn, bác sĩ thở phào.

-Đây có lẽ là dấu hiệu tốt!

Đã một ngày một đêm họ vẫn nắm chặt tay nhau, mọi thứ máy móc, thiết bị đều phải gắn chung cùng một chỗ. Mỗi khi bác sĩ và y tá đến kiểm tra,nhìn vào đôi bàn tay siết chặt của hai người trẻ, tất cả lại bất giácmỉm cười.

Câu chuyện kỳ lạ này nhanh chóng truyền đi khắp bệnh viện Y, rất nhiềungười vừa ngưỡng mộ ,vừa tò mò muốn biết nhân vật chính là ai nên khôngngần ngại tìm đến phòng bệnh.

Nhưng họ cũng mau chóng hối hận vì gặp phải anh chàng mắt kính luôn bàyra bộ mặt hung thần cùng đám người áo đen 24/24 giờ tỏa ra sát khí, ánhmắt trừng trừng kiểu đe dọa “Đừng nhiều chuyện”.

Mối quan tâm về “kì tích kinh điển” lại lắng xuống, mọi người trở vềcuộc sống ồn ào thường ngày, cùng cảm nhận không khí trong lành của mùaxuân.

Qua ô cửa kính bằng thủy tinh trong veo, nắng khẽ khàng đậu trên cánh môi đang cong lên.

Thanh âm quen thuộc rơi vào khoảng không ấm áp.

- Vân….Linh…..

## 48. Chương 48 : Cô Nhóc Của Lòng Anh.

Vì có cô, được gặp cô, những việc anh phải chịu đựng không hề khó khăn như tưởng tượng.

Trên chiếc giường màu hồng vô cùng ấm áp, khuôn mặttinh nghịch thường ngày trở nên thật dịu dàng. Hơi thở phập phồng đềuđặn, hàng mi đen nhánh khép chặt.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại, chàng trai nhận ra khoảng trống trongtim ngày càng lan rộng , ăn mòn từng tế bào xúc cảm của cơ thể.

Gạt đi mớ tóc lòa xòa trước trán cô gái, đôi mắt nâu khẽ khàng gợn lên lớp sóng nước khó tả.

-Này Nhóc, sự ngoan ngoãn của em làm tôi rất khó chịu!

Chưa bao giờ Rain nhớ cô Nhóc hay ồn ào, đanh đá ấy như hiện tại, NhãNhi mà anh biết, cô gái làm tim Rain tan chảy không yên lặng thế này.

Cô thích xoắn xít làm Vân Linh cười, trợn to mắt khi bị anh trêu chọc,luôn tự hào vỗ ngực sẽ bảo vệ bạn mình. Rất lâu trước đây, Rain cảm thấy cô Nhóc ấy thật buồn cười, cho rằng cô ngây thơ và rất trẻ con.

Nhưng hiện tại, người buồn cười nhất có lẽ là bản thân anh. Trong đoạnkí ức anh từng trải qua, cái tên Cao Nhã Nhi hiện diện rất bất ngờ.

Không biết từ khi nào, bên cạnh em gái mình xuất hiện một cô bé hay cười nói, bất cứ lúc nào nhìn thấy cô tiếng cười lại trong trẻo vang lên.

Rồi một vẻ mặt cực kì giận giữ hiện lên, Nhã Nhi xông đến tát thật mạnhvào má Rain, lời nói đay nghiến vọng về vô cùng chân thật. “Hạ Anh Du,cô ấy là do anh hại, tôi ghét anh!”.

Rain có lẽ nên cảm ơn sự việc “đáng tiếc” kia, nếu bạn cô không “mê mẫn” anh, không tự mình “suy tâm vọng tưởng” thì họ mãi mãi là những ngườixa lạ lướt qua nhau. Không có những trận “đầu võ mồm” kịch liệt, khôngthấy được vẻ mặt chán ghét của cô Nhóc đáng yêu và anh cũng không baogiờ chạm đến khuôn má nóng hổi đầy nước mắt lúc ấy.

Ba mẹ cô bỏ đi, Nhã Nhi không hề khóc, bị bạn bè bắt nạt, cô cũng lạnhnhạt mỉm cười. Vậy mà khi nhìn thấy Vân Linh bị hại, vô lực trước nỗiđau của bạn mình, Nhã Nhi lại bật khóc. Tiếng gào thét ấy chưa bao giờdừng lại, ngày nào cô chưa tỉnh giấc, Rain vẫn còn nghe thấy chúng, thảm thiết, tuyệt vọng.

Nhắm mắt lại, bộ dáng điên dại của cô lại hiện ra, cô khi ấy đã mất hết ý thức, cơn uất hận như chiếc máy khoan, cô cứ vậy mà lao đầu vào DiệpKhanh, trút hết sức lực để nghiền nát tên cặn bã Diệp Đông Dương.

Lúc Nhã Nhi ngã khụy, cô lại cười, một nụ cười yên bình, mãn nguyện.

Dòng hồi tưởng trở nên mờ nhạt, Rain một lần nữa thất thần. Cô Nhóc ấyđã bước vào cuộc đời anh như thế, mạnh mẽ và kiên cường đá phăng thứ đau khổ cản đường mình.

Nhìn Nhã Nhi, Rain chua xót mỉm cười. Anh cũng muốn như cô, muốn thongdong và vô tâm với mọi thứ trước mắt, vậy mà lòng anh lại đớn đau, trống trãi đến vô lực.

Vì có cô, được gặp cô, những việc anh phải chịu đựng không hề khó khăn như tưởng tượng.

Anh muốn cô hạnh phúc, muốn mang đến những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này cho cô gái bé nhỏ ấy.

Rain biết, tình yêu là một trong số đó. Nó sẽ bảo vệ, yêu thương và che chở cho cô, cô Nhóc của anh!

## 49. Chương 49 : Giọt Nước Mắt Ngọt Ngào.

ể từ khi có được ý thức, lần đầu tiên Hàn Phong biết được nước mắt ngọt cỡ nào, không hề mặn đắng. Chúng đang hạnh phúc, không ngừng chảy vì quá hạnh phúc!

Vừa hay tin Hàn Phong tỉnh lại, cả bệnh viện Y được một phen cuống cuồng.

Bác sĩ cùng y tá giỏi nhất ngay lập tức triệu tập, đội cận vệ của Kategia tăng thêm số lượng, đảm bảo tuyệt đối cho sự an toàn của chỉ huy.

Jonh và Ken đang cắm đầu vào mớ công việc chồng chất tại Tập đoàn ĐìnhKhiêm nhận được điện thoại của viện trưởng, cả hai mừng rỡ vứt tất cảsang một bên phóng như bay đến bệnh viện.

Phòng bệnh một lần nữa trở nên chật chội, bầu không khí ấm áp của mùaxuân so với nơi này hoàn toàn tách biệt. Chỉ vì thần thái cùng bộ dángbức người của Gió Lạnh.

Sau khi cẩn thận kiểm tra, bác sĩ vô cùng vui mừng, mối lo âu của toànbệnh viện Y trong những ngày gần đây cuối cùng cũng được giải tỏa.

-Huyết áp,dạ dày, thần kinh tất cả đều bình thường, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Đình Tổng, cậu có thể yên tâm.

Không quan tâm đến thái độ nhẹ nhõm của những người xung quanh, đôi mắtđen láy từ lúc mở ra đến hiện tại chưa từng rời khỏi khuôn mặt thiênthần bên cạnh.

Như trải qua một kiếp người, Hàn Phong giờ đây cảm nhận rõ ràng sự mấtmát to lớn trong cơ thể, hòa với dòng chảy mãnh liệt của tình yêu, vôcùng ấm áp.

Người con gái anh yêu thương rốt cuộc cũng trở về bên anh, yên bình nắmchặt tay anh. Chính khoảnh khắc này anh nhận ra, Hạ Vân Linh, cô gái bénhỏ này là tất cả của anh.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy của Hàn Phong, mọi người nhất thời thích ứng không nỗi , hóa đá tại chỗ.

Khó có thể tưởng tượng Gió Lạnh nổi tiếng tàn nhẫn , lạnh lùng cũng có lúc ấm áp, dịu dàng như thế. Mà tất cả điều đó, chỉ duy nhất cô gáihạnh phúc kia mới có được như thể chính cô mới là sinh mệnh, là nguồnsống của anh.

Bàn tay to lớn ấy chưa từng rời bàn tay bé nhỏ của cô vì Hàn Phong losợ, anh sợ rằng nếu buông tay cô rồi lại biến mất, một lần nữa rời xaanh. Ngay cả trong mơ, nỗi sợ hãi ấy vẫn luôn đeo bám, cứa thật sâu vàotim anh, liếm láp tâm hồn đầy chua chát.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh mắt ấm áp ban đầu dần tối lại, HànPhong trở về bộ dáng chết chóc quen thuộc, tia nhìn sắc lẻm chiếu thẳngkẻ đối diện.

-Cho các người hai tiếng, nếu cô ấy không tỉnh lại bệnh viện Y lập tức đóng cửa.

Tâm trạng vốn đang phấn khởi của mọi người nhanh chóng bị nhấn xuống đáy vực, mặt mũi các sĩ trở nên trắng bệch khó coi.

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

Một giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, đè lên từng nhịp đập sợ hãi khối áplực vô hình. Cả bệnh viện Y đang trong tình trạng chấn động.

Bên ngoài phòng bệnh, hơn mười bác sĩ không ngừng nghiên cứu tư liệubệnh án, liên tục tranh luận, biểu tình căng thẳng hiện rõ trên từngkhuôn mặt.

Viện trưởng hết sức chú tâm lắng nghe các đề nghị của bác sĩ, tay run run nâng gọng kính.

Bác sĩ trưởng khoa có vẻ bình tĩnh hơn hết, chậm rãi phân tích.

-Bệnh nhân đang trong tình trạng “ngủ vùi vô định”, đây không phải làchịu chứng của bất kì một loại bệnh nào, đây là tâm bệnh, chúng ta cầnbác sĩ tâm lí. Nếu liều lĩnh dùng sai thuốc, tình trạng sẽ tệ hơn.

Vài người trong họ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của bác sĩ trưởng khoa. Một bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vò mái tóc rối bù,nặng nề nói.

-Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ? Không thể, tất cả chúng ta đều không thuộc khoa tâm lý mà bệnh viện về mặt này…..

Thấy đám người áo trắng đứng ngồi không yên, anh chàng mắt xanh thích thú góp vui.

-Các người còn bốn mươi phút mười lăm giây, đừng trách tôi không báotrước, Gió Lạnh đã nói đóng cửa bệnh viện đồng nghĩa với việc tất cả các người phải từ bỏ chiếc áo Blouse này!

Ken đứng một bên vừa giải quyết công việc mang đến từ công ty, vừa lắc đầu cảm thán với anh bạn.

-Jonh, anh sợ mọi chuyện chưa đủ loạn sao? Dọa đến mức bọn họ mặt mũi tái xanh thế kia.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh chàng mắt kiến này lại khiến tất cả phải há hốc mồm.

-Các người yên tâm đi! Kate đã mời được một chuyên gia tâm lí rất giỏitừ Pháp về, khoảng ba mươi phút nữa sẽ đáp máy bay xuống đây!

John ôm bụng cười đến quặng quại, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh.

-Ha..ha… còn bảo tôi sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, anh rõ ràng cũng đang trêu chọc bọn họ! Ken à, anh càng ngày càng thú vị nha!

Chẳng mấy để tâm lời Jonh, Ken ngẩng đầu lướt qua những gương mặt đang đơ ra, nghiêm túc lên tiếng.

-Dự định là mười phút cuối mới nói ọi người, quả thật nét mặt vừarồi của các vị làm tôi rất thoải mái, y hệt tôi trước đây, đều bịTổng giám đốc dọa đến ngất!

Không khí thoáng chốc trầm xuống, cái lạnh kì quặc choáng lấy nhữngchiếc áo trắng tinh. Toàn bộ bệnh viện Y bao gồm cả bác sĩ và việntrưởng đang không ngừng gào thét, họ rốt cuộc gặp phải loại người gì thế này! Quá đáng sợ!

Ba mươi phút sau, tại phòng bệnh.

Nữ bác sĩ người Pháp với mái tóc vàng đặc trưng đang cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Thực ra bệnh nhân này gặp phải tình trạng khá đặc biệt nhưng với thựclực cùng sự chuyên nghiệp của cô, thử thách trước mắt không hề khó khăn.

Điều khó khăn nhất đối với cô hiện tại là sức hút mãnh liệt từ chàngtrai trước mặt. Từng đường nét của khuôn mặt góc cạnh, hoàn mĩ mêngười, đặc biệt là thần thái lạnh băng mang một sức mạnh khó cưỡng.

Con người này, quá hấp dẫn!

Sau một hồi lâu trấn tĩnh tinh thần, Alice cất giọng Pháp quyến rũ.

-Cô ấy từng chịu một đả kích rất lớn nhưng bản thân lại phản kháng sựthật, không muốn chấp nhận nó. Chỉ có nguyên nhân gây ra tổn thương mớicó thể đánh thức cô ấy, chữa lành vết thương tâm lí này.

Lại nhìn bàn tay đang nắm chặt kia, vẻ mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ có chút ngưỡng mộ cùng ganh tị.

-Tôi nghĩ, không phải nói chắc anh hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân là gì. Đối với những thứ không thể buông bỏ, con người luôn mang chúng vàogiấc mơ. Giữ chặt.

Tiếng giày cao gót nhỏ dần sau cánh cửa, Hàn Phong đưa tay chạm nhẹ vàomá Vân Linh, đáy mắt khẽ khàng xuất hiện những biến chuyển.

Kéo chiếc chăn khỏi thân người bé nhỏ, anh luồn tay qua đôi vai mảnh khảnh, nâng Vân Linh ngồi dậy.

Dùng cánh tay còn lại đem cô vào lòng, ôm thật chặt, bàn tay kia vẫn nắm lấy tay cô không buông.

Đôi môi mềm mại dịu dàng hôn lên mái tóc xoăn mượt rồi di chuyển đến tai cô, giọng nói trầm ấm thì thào.

-Hạ Vân Linh, anh yêu em, tồn tại chỉ để yêu em!

Cơn gió xuân ấm áp nấp sau ô cửa kính, mỉm cười.

Trong cơn ác mộng lạnh lẽo, một vòng tay ấm áp choàng lấy thân người cô độc, mạnh mẽ kéo cô đi về nơi ánh sáng trắng xóa.

Hàng mi cong khẽ động, mùi cỏ May ngọt ngào thoang thoảng luồn vào tim.Vân Linh cảm nhận rất rõ vòm ngực quen thuộc này, bàn tay ấm áp cùngchiếc ôm dịu dàng mà bao lâu nay cô khao khát.

Hãy nói cho cô đây là sự thật, nói với cô thứ ánh sáng kì dịu kia làtình yêu của anh, giờ đây cô muốn hét thật to, cô muốn trở về, muốn mộtlần tham lam giữ lấy anh.

-Hàn Phong, là anh phải không ? Có phải em đang mơ ?

Nắng nghịch ngợm lọt vào khe cửa, hắt lên giọt nước lóng lánh trên khóe mi Hàn Phong, đẹp đẽ vô cùng.

Thượng Đế đã nghe được lời nguyện cầu của anh, ông trời rốt cuộc cũng cảm động rồi sao?

Kể từ khi có được ý thức, lần đầu tiên Hàn Phong biết được nước mắt ngọt cỡ nào, không hề mặn đắng. Chúng đang hạnh phúc, không ngừng chảy vìquá hạnh phúc!

-Không mơ, là thật! Anh chờ em hỏi câu này, rất lâu!

## 50. Chương 50 : Giọt Nước Mắt Đau Thương.

Một vầng sáng kéo dài phía chântrời, lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt như thể nó tồn tại chỉ để có đượcthời khắc đẹp đẽ kia rồi mãi mãi chìm vào bóng đêm.

Đã hai ngày kể từ khi Vân Linh tỉnh lại, mọi thứ tĩnh lặng đến kì hoặc.

Hàn Phong cho đến giờ phút này cũng chưa rời cô nửa bước, mỗi một độngtác chăm sóc cô đều vô cùng dịu dàng, cẩn thận. Thế giới của hai ngườihọ hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo, dù thời gian hay thời tiết có biến chuyển thế nào, nơi đó vẫn vậy chỉ anh và cô cùng tình yêu cao đẹp giữa họ.

Ngoài phòng bệnh, một già một trẻ đối diện với cô gái tóc vàng, vẻ mặt cả hai rõ ràng hiện lên sự đau thương.

Rain mất bình tĩnh gầm lên, trong đôi mắt nâu vài vệt đỏ bắt đầu xuất hiện.

-Cô nói vậy là sao ? Chẳng phải cô là bác sĩ tâm lí giỏi nhất sao, em gái tôi tại sao lại thành ra như vậy?

Sắc mặt Alice tái nhợt, mặc dù rất tin tưởng vào khả năng của bản thânnhưng đối diện với sự giận dữ đáng sợ kia, cô có chút hoảng hốt.

-Tôi…tôi không nói là sẽ hết cách nhưng mà…..

Hơi thở Hạ Vĩnh có phần dồn dập, khuôn mặt già nua nhăn lại kiềm nén cơn đả kích đang dấy lên trong lòng.

-Tại sao Vân Linh lại như vậy, ngoại trừ Đình Hàn Phong, bất kì ai đếngần cũng la hét, sợ hãi……rõ ràng là nó đã tỉnh nhưng không muốn tiếp xúc với ai. Nếu cả đời cứ thế này, có phải…có phải ta sẽ mất đi đứa con gái này không? Ông trời ơi!

Trước sự xúc động của hai người, Alice có phần cảm thông. Là một bác sĩtâm lí cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người nhưng đây là trường hợpđặc biệt nhất.

Cô gái kia là một người khiếm thị, vốn dĩ tinh thần sẽ không giống người bình thường, sống nội tâm và vô cảm lại trải qua “sự việc kia” ắc hẳntình trạng càng tệ.

Cô ấy đột nhiên sợ hãi trước người khác kể cả người thân của mình, cúsốc khiến cô hoàn toàn khủng hoảng, tâm lí bắt đầu có những dấu hiệutiêu cực nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn kết quả xấu nhất có thể là tựtử.

Alice rất không mong muốn điều này xảy ra, ban đầu cô còn ghen tị vàngưỡng mộ khi thấy sự yêu thương của chàng trai hoàn mỹ kia dành cho côấy nhưng giờ đây sau khi biết được “sự thật” đau lòng từ người nhà bệnhnhân, cô bỗng dưng cảm thấy thương tâm.

Đôi mắt đẹp như phát sáng, giọng Pháp mềm mại lại vang lên.

-Tôi hứa với hai người, dù phải dùng bất kì phương pháp nào tôi cũng sẽ giúp cô ấy bình phục trở lại. Xin hãy tin tôi.

Nhận được sự đảm bảo từ bác sĩ, Rain dần bình tĩnh anh quay sang dịch lại tiếng Việt cho ba mình, cố gắng trấn an ông.

Dãy hành lang dài hun hút, những chiếc bóng đau thương đổ dài trên nền gạch bóng loáng.

Trước cửa phòng bệnh, đám người áo đen vẫn kiên trì túc trực. Tổ chứcKate đào tạo ra họ để thực hiện nhiệm vụ này, trở thành những cận vệxuất sắc bảo đảm sự an toàn của Đình gia.

Hoàng hôn buông xuống, căn phòng được phủ một màu tím nhạt. Vệt nắngcuối cùng yếu ớt hắt lên khuôn má trắng nõn, phản chiếu những ưu thươngtrong đôi mắt buồn sâu hút.

Men theo vệt nắng, Hàn Phong nhìn vào thân người bé nhỏ trong lòng mình, tim anh không ngừng đau đớn, đáy lòng dồn nén thứ xúc cảm chua xót ngày ngày giày vò, dằn xé tâm trí anh.

Vân Linh của anh, người con gái mà định mệnh mang đến cuộc đời anh đangphải chịu bao đau đớn. Dù cô không khóc trước mặt anh, dù đôi mắt trongveo ấy giờ đây vô hồn nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ nỗi hoang mang, sợhãi tột độ kia.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô nói với anh chỉ duy nhất một câu “Hàn Phong, là anh phải không? Có phải em đang mơ” anh đã vui biết bao khi ngheđược giọng nói ấy, chỉ bấy nhiêu thôi anh cảm tưởng thế giới này khôngcòn thứ thanh âm nào khiến anh hạnh phúc đến rơi lệ thế kia, vậy mà mọichuyện lại khác đi.

Ánh mắt cô bắt đầu xuất hiện sự hốt hoảng và tuyệt vọng, vòng tay anh đôi lúc cứng đờ khi thân người bé nhỏ run lên bần bật .

Vào một đêm, khi bắt gặp cô co ro nắm chặt chăng, anh vội vàng ôm lấy cô nhưng Vân Linh khi ấy bỗng nhiên mất kiểm soát, cô điên loạn gào thét,cố sức đẩy anh ra, luôn miệng van xin anh hãy buông tha, đừng chạm vàocô.

Anh biết cô vẫn luôn nhớ đến “chuyện kia”, nó ám ảnh khiến cô kích động và mất kiểm soát.

Mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt của Vân Linh, Hàn Phong ôm chặt cô, cúi đầunuốt lấy tiếng khóc nức nở. Giây phút ấy, anh chỉ hận bản thân không thể đến sớm hơn, nếu anh đến kịp lúc mọi chuyện đã không thế này.

Nụ hôn mãnh liệt như xoa dịu nỗi đau đang giẫm đạp tim Vân Linh, hươngcỏ May quen thuộc tràn vào khoang miệng, kéo cô trở về những khoảnh khắc đẹp đẽ mang tên Gió Lạnh.

Đôi môi Hàn Phòng mạnh mẽ trấn áp lại dịu dàng cuốn đi nỗi sợ hãi vôhình, Vân Linh dần thả lỏng cơ thể căng cứng, an lành say giấc trongvòng tay ấm áp của anh.

Từ đêm đó, thái độ cô đột ngột thay đổi, thất thần và ngoan ngoãn nhưđứa trẻ. Trừ việc đùng đùng nổi giận hay sợ hãi trước sự tiếp xúc củangười khác, đối với sự chăm sóc của Hàn Phong, Vân Linh hoàn toàn tiếpnhận.

Cô như chú búp bê, xinh đẹp nhưng vô hồn.

Mỗi buổi sáng, anh và cô sẽ ngồi bên cửa sổ, anh giúp cô chải tóc, laumặt. Qua tấm kính thủy tinh trong suốt, đôi mắt trong veo không gợn bấtkì cảm xúc nào.

Hàn Phong cứ thế như người bảo mẫu vô cùng dịu dàng, bón cơm, cho côuống thuốc, Vân Linh lại giữ đúng vai trò của cô bé chăm ngoan, chỉ việc há miệng.

Tối đến, anh lại ôm chặt cô, giọng anh trầm ấm thì thào điều gì đó, con người đen láy hằn rõ nỗi đau cùng bất lực.

Ánh trăng đôi khi xuyên qua ô cửa quên kéo màn, lóe sáng giọt nước mắt dưới hàng mi xinh đẹp.

Vân Linh chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, hằng ngày phải bày ra bộmặt ngơ ngẩn trước sự chăm sóc chân thành của anh. Cô biết anh rất đaukhổ nhưng nếu cô như thế này mà trở về bên cạnh anh, Vân Linh thà cắnchặt răng để cơn đau dày xéo mình, hàng đêm lẳng lặng mà rơi lệ.

Anh phải xứng đáng với những gì cao quý, thuần khiết nhất. Con người “dơ bẩn” như cô mãi mãi không xứng với anh. Hạ Vân Linh chưa bao giờ đemlại hạnh phúc cho người khác, bên cạnh cô mọi người chỉ đau khổ và bấthạnh.

Mẹ đã như thế rời cô đi, cô tiếp tục tồn tại để tổn thương Thiên Bảo,liên lụy Nhã Nhi, khiến Rain và ba phải đau lòng. Cũng do cô mà HànPhong phải thế này, vứt bỏ sự cao ngạo, tôn quý của bản thân để ngày đêm bên cạnh cô.

Anh là thứ ánh sáng ấm áp và chói lóa nhất trong cuộc đời mà cô may mắn“bắt gặp” nhưng cuối cùng, sau những gì đã xảy ra Vân Linh biết mình sẽlàm chúng mờ nhạt nếu với tay chạm vào.

Cô sẽ tiếp tục giả vờ, ngốc nghếch cũng được, điên khùng cũng chẳng saođến một lúc nào đó anh và mọi người sẽ mệt mỏi, chán chường, họ sẽ quêncô đi, chôn cái tên Hạ Vân Linh vào một góc “đáng buồn” nào đó của tâmhồn.

Một vầng sáng kéo dài phía chân trời, lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắtnhư thể nó tồn tại chỉ để có được thời khắc đẹp đẽ kia rồi mãi mãi chìmvào bóng đêm.

Trên chiếc giường rộng lớn, Hàn Phong vẫn ôm chặt Vân Linh, tầm mắt bịbóng đêm hút lấy được kéo trở về. Anh tì cằm vào vai cô, giọng nói trầmkhàn mang theo đau thương cất lên.

-Vân Linh, giày vò bản thân như thế là quá đủ, anh sẽ phát điên nếu em tiếp tục né tránh thế này!

Cô tưởng giả vờ thế kia là có thể qua mặt anh sao. Hàn Phong hiểu côđang nghĩ gì, anh cũng biết cô muốn anh vì nản lòng mà bỏ cuộc, chấpnhận rời xa cô .

Anh cảm nhận rất rõ dư vị quyến luyến trên môi cô, mơ hồ giữa sự từ bỏvà níu kéo. Mỗi sáng thức dậy, chiếc gối cô nằm luôn có vết ẩm ướt củanước, anh biết cô đã khóc rất nhiều, cứ mỗi lần như vậy Hàn Phong tưởngchừng cơn đau có thể bóp ngạt hơi thở mình.

Anh không nói ra vì hy vọng cô sẽ từ từ bình tâm, mong tình yêu dịu dàng và ấm áp mà anh cố gắng tạo ra có thể xoa dịu tâm hồn thương tổn củacô. Nhưng Vân Linh lại quá cố chấp, cô thà một mình chịu đau, đẩy anh ra khỏi thế giới mà cô đang tồn tại.

-Em nhẫn tâm nhìn thấy mọi người vì em mà đau lòng sao?

Lời nói của anh chọc thật sâu vào tim Vân Linh, cô cúi đầu, vòng hai tay siết chặt đôi vai đang run rẩy của mình.

-Hàn Phong, coi như em cầu xin anh, tránh xa em ra! Em không còn thuần khiết, tên cầm thú đó đã vấy bẩn em...em rất dơ bẩn!

Tiếng khóc nức nở của cô như hàng vạn mũi tên xuyên qua người Hàn Phong, đôi mắt đen xoáy sâu vào bờ vai không ngừng run lên trước mặt.

-Hạ Vân Linh! Với anh, em là người con gái thuần khiết nhất, trong sángnhất cõi đời này, không gì có thể vấy bẩn được tâm hồn thánh thiện củaem. Anh yêu Hạ Vân Linh, yêu tâm hồn cô ấy, con tim cô ấy, những thứ đómãi mãi thuộc về anh.Hắn ta chạm vào người em tức là chạm vào người anh, nếu em dơ bẩn thì anh cũng vậy, tại sao em lại lãng tránh anh?

Vân Linh khóc càng lớn, cắn chặt môi. Từng giọt máu từ môi chảy xuống khóe miệng hòa vào dòng nước mắt mặng đắng.

-Anh không thể cả đời chăm sóc kẻ mù lòa như em được, Hàn Phong à….Emmãi mãi không biết bộ dạng anh trông thế nào, trước mặt em là những ai,kẻ xấu nhất định sẽ lợi dụng em làm hại anh. Tương lai của anh sẽ bị hủy nếu tiếp tục bên cạnh em.

Nuốt tất cả vào tim, Vân Linh nghẹn ngào thốt ra lời nói mà chính bản thân cô không muốn nói nhất.

-Em không xứng với tình yêu của anh! Anh tốt như vậy sẽ có người khác yêu anh, xứng đáng với anh….hơn em.

Gió rít qua khe cửa, từng hồi một ập đến những cơn lạnh. Cái lạnh đột ngột, dị thường giữa đêm xuân tuyệt đẹp.

## 51. Chương 51 : Đêm Thấu Hiểu.

Đến khi nào tình yêu của em bị vấy bẩn, em sẽ tự động rời xa anh những thứ khác có thế nào, thật sự không quan trọng.

Bầu trời tối đen u ám, vài ngôi sao mờ mờ cố vươn mình khỏi những đám mây xám xịt . Chúng cứ nhấp nháy thứ ánh sáng le lói rồi tắt vụt.

Khoảng không im lặng bao trùm căn phòng, cả Hàn Phong và Vân Linh đềubất động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhiều xúc cảm vội vã ập về.

Như một trò ghép tranh thú vị, giữa hỗn độn những mảnh ghép định mệnhgắn kết cuộc đời cô và anh, rất tự nhiên mang họ đến với nhau. Nhưng sựthật đã chứng minh, hai người là hai mảnh ghép không hề ăn khớp, vậy nên trò chơi kết thúc, bức tranh không thể hoàn thành.

Từ lúc bắt đầu, cả hai đều trải qua những mơ hồ của yêu thương, ấm ápnhưng mỗi khi nỗi đau lấp loáng trong tim, cô và anh lại không cách nàokhống chế, mặc cho nó dần dần ăn mòn tâm hồn. Dù trước đó tình yêu cóđẹp đến đâu thì những thương tổn vẫn mãi mãi in hằn, bất kì thứ gì cũngkhông thể xóa được dấu vết ấy.

Người ta nói, để yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc nhưng muốn quênai đó phải dùng đến cả đời. Vân Linh không muốn quên anh và với tínhcách của Hàn Phong, anh cũng không bao giờ để cô quên đi mình.

Nếu bắt đầu là ý trời thì kết thúc, hãy để họ tự quyết định lấy, bức tranh dở dang kia, anh và cô sẽ cùng hoàn thành.

Trong đêm tối, ánh mắt cương nghị chợt vụt sáng, sáng hơn cả vì tinh tú trên bầu trời.

-Ngay từ đầu em đã là của anh, xứng hay không không do em quyết định!

Nhận thấy người nào đó lại giở giọng bá đạo, Vân Linh càng thêm ấm ức, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.

-Anh…..

Ngay lúc hai người đang giằng co, cửa phòng đột nhiên bật mở, thân người mảnh mai có chút dè dặt bước vào.

Nhìn thấy người kia, ánh mắt đen láy lạnh băng, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét.

-Ai cho cô vào đây. Cút ngay!

Vân Linh bị anh dọa cho ngẩn người, cơn tức giận đột ngột bay biến, cả người cứng đờ không nhúc nhích.

Cô gái mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt cố gắng kiềm chế con tim đang không ngừng run rẩy của mình.

-Tôi…tôi biết mình không có tư cách gì để gặp hai người nhưng xinanh....cho tôi nói vài lời với Vân Linh, tôi không muốn cả đời này phảisống trong ân hận.

Nghe nhắc đến tên mình, Vân Linh cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng giọng nói xa lạ kia khiến cô sợ hãi, một thanh âm rùng rợn khẽ thoáng quatrong đầu như nhát dao cứa mạnh vào tim cô.

-Áaaaa, không! Cô là cô gái đó….không đừng đến gần, đừng chạm vào tôi!

Vân Linh đột nhiên trở nên kích động, vẻ mặt kinh sợ của cô khiến HànPhong đau lòng còn cô gái kia khi chứng kiến cảnh tượng này dường như đã chết lặng.

Mắt Hàn Phong đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn quát.

-Lâm Ngọc Chi, cô muốn chết ? Được thôi!

Nói rồi anh nhanh như chớp cầm lấy khẩu súng luôn đặt ở đầu giường, chỉa thẳng vào Ngọc Chi.

Đối diện với họng súng đen ngòm, nước mắt Ngọc Chi giàn giụa nhưng nghĩđến người thân duy nhất của mình cô lại ngẩng đầu, thành khẩn nhìn vàođôi mắt đen tràn ngập sự chết chóc .

-Bước vào đây, tôi không nghĩ còn có thể sống mà trở ra. Nhưng hai người phải nghe tôi nói, Vân Linh thật ra không sao, lúc Diệp Đông Dương định cưỡng bức cô ấy tôi đã tới kịp, tôi đánh ngất hắn ta rồi cứu Vân Linhđi. Những việc tôi đã làm, tôi không mong được tha thứ nhưng mà….ĐìnhHàn Phong, Lâm Khắc Minh ông ấy vô tội, cả nhà tôi đều đã đền tội, xinanh niệm tình tôi cứu Vân Linh mà tha cho ông ấy…tôi chết cũng có thểnhắm mắt.

Lời nói của Ngọc Chi phút chốc làm Vân Linh từ trạng thái kích độngchuyển sang bất động, nhiều giọng nói khác nhau vang lên bên tai tạothành thứ tạp âm khiến cô hỗn loạn, hoàn toàn không hình dung được mọichuyện đã và đang xảy ra.

Nhưng mà, cô ta nói cô không sao, người đàn ông ghê tởm kia chưa hề chạm vào cô, cả người Vân Linh đột nhiên nhẹ phao, tảng đá đau thương kiarốt cuộc cũng không còn đè nặng trái tim nhỏ bé này nữa rồi.

Trái với tâm trạng của Vân Linh, vẻ mặt Hàn Phong vẫn không hề biến đổi. Dường như chuyện mà Lâm Ngọc Chi vừa nói ra không liên quan gì đến anh, cô ta có nói hay không cũng chẳng sao.

-“Niệm tình” , hai từ này cô có quyền nói ra sao, hử ? Cô sống đến bây giờ không phải là quá “niệm tình” rồi ư ?

Câu hỏi của Hàn Phong làm Ngọc Chi hoang mang, cô mập mờ hiểu được điềugì đó. Một dòng ấm áp chảy qua tim, nụ cười khổ sở ẩn chứa sự hạnh phúckhó tả.

Đúng lúc này, Jonh và Ken bước vào. Hai người đã đứng ngoài cửa rất lâu, từ lúc Hàn Phong và Vân Linh bắt đầu giằng co. Hơn ai hết họ mong muốnanh và cô sẽ được hạnh phúc, thoát khỏi bộ dạng tự hành hạ bản thân nhưhiện tại.

Theo Hàn Phong đã lâu, đây là lần đầu tiên Jonh và Ken thấy anh bất lực, hoàn toàn chịu khuất phục bởi một cô gái mà chính xác hơn là những“khúc mắc ngốc nghếch” trong lòng cô.

Người ngoài như bọn họ dễ dàng nhận ra Hàn Phong chẳng quan tâm việc Vân Linh còn trong sạch hay không. Điều làm anh lo lắng là thái độ tuyệtvọng và lẩn tránh của cô, cả khi Ngọc Chi nói ra tất cả, nếu là bọn họcó lẽ đã vui đến phát khóc rồi cảm kích cô ta nhưng anh lại lấy súngchỉa vào đầu người ta.

Lần thứ n Jonh và Ken cảm thán, không biết nên cảm phục tình yêu của anh hay kinh hãi bản chất Gió Lạnh trong anh đây!

Xua đi vài dấu chấm than trong đầu, Ken lên tiếng.

-Thật ra phán quyết hôm đó không định thực hiện, chỉ là tình cờ ba cô bị phát hiện rửa tiền cho xã hội đen nên cảnh sát mới tống ông ta vào tù,những chuyện sau đó chúng tôi cũng chẳng phí thời gian mà nhúng tay vào. Không nghĩ đến cô sợ hãi đi “đầu quân” cho Rose, lại cùng Diệp Khanhbày mưu tính kế hại Vân Linh.

Ấy chết! Lời vừa nói ra làm Ken muốn cắn lưỡi, hình như lại nói những gì không nên nói rồi. Con ngươi phía sau cặp kính liên tục đảo về phía Hàn Phong, cứ tưởng yên ổn thoát nạn không ngờ ai đó lại đen mặt, âm trầmlên tiếng.

-Vừa nói gì ?

Mồ hôi Ken đổ ròng, khóe mắt giật giật. Giọng nói hiện tại có phần thấp hơn so với ban nãy.

-A, thật xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi nói nhiều quá lại dọa Vân Linh của cậu sợ rồi!

Ken và Jonh đứng gần cánh cửa, Hàn Phong vẫn ôm chặt Vân Linh trêngiường, một tay lạnh lùng giơ súng hướng về phía Ngọc Chi. Mọi cử độngkhông có gì thay đổi ngoài việc lời nói gây chấn động vẫn tiếp tục vanglên.

-Không được gọi Vân Linh, gọi là cô Hạ nhưng mà….. “Vân Linh của cậu”, nghe rất được!

Cái gì gọi là “nghe rất được” nhỉ ? Ken sớm hóa đá, cứ tưởng Hàn Phongđang giận dữ về việc cho Vân Linh biết quá nhiều, cả vụ Diệp Khanh vì lo rằng cô ấy không thể chấp nhận nhưng dường như anh đã lo lắng xa xôi,Gió Lạnh đang yêu cầu anh dùng kính ngữ với cô gái của cậu ta.

Nhìn mặt Ken viết rõ dòng chữ “Hàn Phong bá đạo”, Jonh nhịn cười đếnxanh mặt nhưng anh không dại dột phá hoại bầu không khí ngập mùi chếtchóc này.

Vân Linh trước đó lờ mờ đoán ra đôi phần, dường như chuyện này tất cảmọi người đều biết, trừ cô. Cả cô gái tên Lâm Ngọc Chi và chàng trai vừa rồi, cô không biết ai trong họ nhưng cả hai đều gọi tên cô.

Vì quá kích động, Vân Linh quên mất một việc, tư thế của cô và Hàn Phong đang rất thân mật, dù thời gian qua cô đã quen với những hành động nàycủa anh nhưng lúc đó chỉ có hai người, còn bây giờ người khác có lẽ đang nhìn chằm chằm vào họ.Nghĩ đến đây, Vân Linh ngượng ngùng đỏ mặt.

Thật không may đôi mắt đen láy kia chưa lúc nào rời khỏi thân người bénhỏ trong vòng tay, cánh môi gợi cảm cong lên, Hàn Phong nở nụ cười hếtsức ma mị.

-Cuối cùng cũng chờ được biểu hiện này của em, thật thỏa mãn.

Thanh âm cuối cùng trầm khàn êm ái nhưng hai từ “thỏa mãn” vang trênđỉnh đầu Vân Linh lại vô cùng chói tai, lập tức độ đỏ trên mặt cô vượtmức báo động, ánh mắt dần xuất hiện những tia bối rối.

Jonh và Ken nhìn nhau bằng cặp mắt mờ ám, Ngọc Chi gượng gạo cười khổ.

Cho dù cô khóc lóc cầu xin, đáng thương đến cỡ nào, Hàn Phong ngoài thái độ chán ghét vẫn là muốn cô chết, vậy mà Vân Linh chỉ mới đỏ mặt anhlại hạnh phúc đến thế kia.

Giờ phút này, cô ước từ họng súng lạnh lẽo kia bay ra một phát đạn, ghim chặt vào con tim đang không ngừng giãy giụa vì đau đớn của mình.

Cố nhích người ra khỏi Hàn Phong nhưng một lần nữa anh lại siết chặt hơn khiến Vân Linh ngã nhào vào vòm ngực thoang thoảng vị cỏ May mà cô luôn yêu thích. Mặt méo xệ, cô đành ngồi yên làm kẻ thức thời, miệng lẩm bẩm “chịu thua anh vậy”.

Những sợ hãi, khổ đau nhanh chóng tan biến. Vân Linh nhận ra, cô càng cự tuyệt, lẩn tránh mọi chuyện sẽ càng thương tổn anh và bản thân mình.Mọi chuyện qua đi, xem như một thứ gia vị làm tình yêu của họ thêm phong phú, nồng đậm hơn.

Sau mỗi giọt nước mắt là đắng cay, chua chát và đằng sau đắng cay, chua chát là hạnh phúc, ngọt ngào.

Tâm tình tốt hẳn lên, Vân Linh vui vẻ nói.

-Mọi người thể ra ngoài không, tôi…. thấy hơi buồn ngủ.

Lại quay sang Hàn Phong, vươn tay ôm lấy cánh tay kia của anh không chút ngượng ngùng.

-Tất cả kết thúc rồi, chuyện gì nên cho qua thì cũng đừng cố chấp nữa.

Cô cố ý muốn anh tha cho Ngọc Chi. Dù trước đây cô ta từng rắp tâm hạimình nhưng xem ra cuối cùng cũng chịu quay đầu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, điều này cô đã được học qua. Vả lại, Hàn Phongtrước kia chưa từng có ý giết cô ta, giờ đây không thể vì cô mà anh phải làm việc tàn nhẫn như thế được.

Hàn Phong hiểu ý cô, nhẹ nhàng buông súng, một tay ôm cô, tay cầm súngkhi nãy giờ nắm chặt tay Vân Linh, giọng nói trầm trầm không thanh sắcnhưng nghe kĩ lại có chút thất vọng.

-Em cảm kích vì cô ta nói ra sự thật kia sao ? Vân Linh, em quan trọng việc này hơn cả tình yêu của anh ?

Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng nụ cười chua chát của anh qua giọng nói, điều này khiến Vân Linh không khỏi đau lòng.

-Hàn Phong, nếu cô ấy nói sớm hơn một chút, lúc em đau khổ vì nghĩ mìnhkhông còn trong sạch thì em sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng vì anh, anh nóiem xứng đáng với anh, nói ngay từ đầu em là của anh nên dù em có đau khổ đến mấy, lẩn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi anh. Từ lúc đó emnhận ra, việc này không đáng để em bận tâm nữa. Đến khi nào tình yêu của em bị vấy bẩn, em sẽ tự động rời xa anh những thứ khác có thế nào, thật sự không quan trọng.

Hàn Phong bị lời nói của Vân Linh làm cho cảm động, ngay tức khắc anh cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn vô cùng ngọt ngào, hai chiếc lưỡi mang hương thơm quen thuộc quẩn quanh chơi trò trốn tìm, rong đuổi nhau. Như thể không gian này chỉ cóhai người họ, cô và anh lại chìm đắm bởi cánh môi mềm mại gây say củađối phương.

Tay Vân Linh chạm vào mặt Hàn Phong, nó không lạnh như giọng nói của anh mà vô cùng ấm áp, tay cô chuyển từ hai má đến chiếc mũi, khẽ vuốt ve.Mũi anh thật thẳng, lại thon dài, cánh mũi phập phồng phả ra hương cỏMay quyến rũ. Những ngón tay bé nhỏ không yên phận tìm đến mắt anh, chạm vào hàng mi thật dài. Vân Linh đã tưởng tượng trong đầu đôi mắt củaanh, nó hẳn là rất đẹp, là màu đen lạnh lẽo hay màu nâu ấm áp, cũng cóthể là màu xanh dịu dàng.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, day dưa. Hàn Phong cắn nhẹ vào môi dưới củaVân Linh, môi anh chu du đến đôi má đang ửng hồng khiến hành động “quấyrối” của cô bị đình chỉ.

Hàn Phong khẽ cười.

-Sờ đủ chưa?

Lần này rút kinh nghiệm, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng Vân Linh cười tít cả mắt.

-Ừm, đủ rồi. Em cũng rất thỏa mãn!

Rầm. Jonh và Ken ngã nhào, đây có thể gọi là nồi nào úp vung nấy khôngnhỉ ? Đúng là Gió Lạnh, biến một cô bé ngây thơ vừa nãy còn đỏ mặt thẹnthùng thành ra thái độ trắng trợn như thế này. Thật quá kính phục!

Khó khăn bò từ đất lên, Jonh ý tứ lên tiếng.

-À….cũng trễ rồi, chúng tôi không quấy rầy nữa, Chỉ huy tạm biệt!

Vừa nói anh vừa ra dấu với anh bạn còn chưa chỉnh đốn lại tinh thần bêncạnh. Ken có vẻ đã hiểu chuyện, run run bước phía sau Jonh.

Đến cửa, anh đột ngột dừng chân, đẩy đẩy gọng kính nghiêm túc nhìn Hàn Phong.

-Bác sĩ nói sức khỏe hai người cũng đã ổn định, vận động một chút có lẽ không sao!

Cửa đóng lại ngay sau đó, Jonh và Ken ngã nghiêng cười, áp tai lên cửa nghe ngóng.

Tiếng ho khan của Hàn Phong văng vẳng vọng ra một lần nữa làm họ cườiđến méo mó, ánh mắt vô tình sượt qua nhau. Cả hai lại bật cười kiểu tìmthấy đồng đội.

-A haha…..chúng ta cũng thật thỏa mãn.

Sau bao nhiêu năm bị “hành hạ”, “bốc lột” cuối cùng họ cũng tìm được cơ hội làm Gió Lạnh phải chịu đựng thế kia.

-Khụ…khụ..

Hàn Phong bị hai chữ “vận động” của Ken làm cho luống cuống. Anh thừabiết hai người họ đang ở phía sau cánh cửa cười đến ngất đi. Hừ, để xemsau này anh trừng trị bọn họ thế nào.

Hai người kia đi rồi, Ngọc Chi vẫn đứng đó. Chân cô đột nhiên cứng đờ, mọi giác quan gần như tê liệt.

Thấy vật thể cản trở kia còn chưa đi, Hàn Phong thấp giọng.

-Sao ? Còn gì muốn nói!

Ngữ điệu vô cảm cùng chán ghét của anh dội vào thân thể lạnh lẽo củaNgọc Chi như một bàn tay ma lực đẩy cô đi thật xa. Không biết mình bướcđến cửa như thế nào, Ngọc Chi giật mình quay đầu. Tránh đi ánh mắt u ámcủa Hàn Phong, cô chân thành nói.

-Vân Linh cám ơn cô, rốt cuộc tôi cũng hiểu tạo sao anh ấy yêu cô như vậy!

Ngọc Chi từng vô cùng ganh tị với gương mặt thánh thiện kia, dù khóc hay cười đều làm người khác cảm thấy cô ấy là thiên sứ. Cô nghĩ Hàn Phongyêu vẻ xinh đẹp kia, bị nét trong sáng đáng ghét đó làm ê muội.Nhưng giờ cô đã hiểu, Vân Linh không hề hoàn mỹ, cũng chẳng phải đẹp như tranh, thứ ánh sáng bao quanh cô ấy, điều khiến mọi người yêu mến côchính là tấm lòng, là tâm hồn thuần khiết của mình.

Cánh cửa khép lại, bóng dáng yếu ớt khuất dần.

Trong đêm đen, vài vệt sáng lấp lánh. Đó là ánh sao, là những đôi mắt hay nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

## 52. Chương 52 : Bại Dưới Tay Gió Lạnh.

Giọng nói mạnh mẽ cương nghị,con ngươi đen láy sâu hun hút. Hạ Vĩnh đột nhiên cảm thấy trước mặtkhông phải là chàng trai trẻ chỉ hơn hai mươi tuổi mà là một người đànông trưởng thành có khí chất vô cùng trầm tĩnh

Quán trà đạo Nhật Bản nổi tiếng nằm trên một con phốít người qua lại. Đại đa số người bước vào đây đều là thành phần trithức hoặc những người bạn già thư thái trò chuyện cùng nhau.

Từng căn phòng được làm bằng tre lâu năm, họa tiết trang trí tỉ mỉ mangbản sắc đặc trưng của Á Đông, tạo cho không gian thêm phần nhã nhặn vàtrang trọng.

Phòng trà Vip luôn bỏ trống vì được một người khách mua đứt, thật ngẫunhiên anh ta rất ưng ý nơi này trong một lần đến đây và cứ như vậy kiênquyết yêu cầu ông chủ bán ình.

Quả thực mang trà đạo đến Việt Nam là một chuyện không dễ dàng, ông chủngoài tâm huyết tạo lập tên tuổi còn muốn mang bản sắc văn hóa của đấtnước mở rộng, giới thiệu ra bên ngoài. Mà phòng trà kia chính là trungtâm của ý tưởng, vất vả lắm mới mời được một kiến trúc sư nổi tiếngthiết kế nơi này đúng theo yêu cầu của ông, không ngờ bị người khácchiếm lấy ngay trên “địa bàn” của mình.

Phòng trà này đặc biệt không chỉ vì cách bày trí hiện đại, độc đáo màcòn vì những hoa văn thuần túy của đất nước hoa anh đào, mang lại cảmgiác thoải mái và an bình. Vị khách kia có lẽ rất thích phong cách này,tuy trước đó cũng không chú ý mấy tới cách bày trí của căn phòng nhưngsau khi ông chủ giới thiệu đây là thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Hạ Anh Du, anh ta có vẻ hứng thú và đưa ra điều kiện mua bằng được nơinày.

Ông chủ quả thật có chút giật mình trước thái độ của vị khách trẻ tuổihiếm có đến đây nhưng việc đổi khu đất tại trung tâm thành phố với cănphòng chưa đến 20 m2 này, ông nhanh chóng đồng ý.

Căn phòng vẫn bỏ trống đến hôm nay vì chàng trai kia sau lần trao đổicũng không thấy xuất hiện, ông chỉ biết bảo quản thật tốt căn phòng vàkhông cho ai vào, kể cả những ông chủ lớn trả giá cao. Đây là uy tínnghề nghiệp.

Nhưng hôm nay thật bất ngờ, chàng trai trẻ ấy lại đến đây cùng với mộtngười bạn của anh ta. Mà người bạn này với ông có quen biết, không aikhác chính là ông bạn già của ông, Hạ Vĩnh.

Ông chủ thấy hai người một già một trẻ vẻ mặt hết sức nghiêm túc, biếtlà có chuyện quan trọng nên không nói gì, niềm nở dẫn cả hai vào phòngtrà Vip.

Hàn Phong nâng cao bình trà, chậm rãi rót vào tách theo quỹ đạo tròn, tay kia đặt trên nắp bình, động tác vô cùng thuần thục.

Hạ Vĩnh ngồi đối diện, vừa nhấp trà vừa quan sát tư thế thưởng thức trà của anh, khuôn mặt nghiêm túc có phần giãn ra.

-Cậu rất am hiểu trà đạo thì phải ?

Tuy là hỏi nhưng ẩn ý có một chút tán thưởng, Đình Hàn Phong mặc dù trẻtuổi nhưng lại có phong thái trầm ổn và điềm tĩnh của một người trải qua sóng gió, ngay cả cách uống trà cũng toát lên khí chất hơn người. Vềđiểm này, Hạ Vĩnh cảm thấy rất hài lòng.

Đặt bình trà trở lại khay, Hàn Phong nở nụ cười khiêm tốn.

-Chắc là ảnh hưởng của ba cháu, ông ấy cũng rất thích trà đạo Nhật Bản, không biết bác Hạ có thích không ?

Lời nói lễ phép và thành thật có phần đối lập với ánh mắt sắc bén, mộtphần kính trọng cùng với một phần thăm dò, Hạ Vĩnh khẽ nhướng mày, cườiôn hòa.

-Ta có một người bạn Nhật Bản, ông ấy là chuyên gia nghiên cứu trà đạonên trước đây cũng có tiếp xúc với văn hóa này, không ngờ người trẻ tuổi như cậu cũng thích, có cơ hội ta giới thiệu cho hai người làm quen.

Hàn Phong nghe ông nói vậy, vui vẻ gật đầu. Mùi trà thoang thoảng, vịđắng nhè nhẹ luồn vào khoang miệng, để lại cảm giác ấm nóng ở đầu lưỡi.Bất giác, nét mặt trong sáng nào đó hiện lên trong đầu, đôi mắt to khẽchớp, cánh môi mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, dìu dịu của hoa anh đàokhiến tim anh đập mạnh, đôi mắt thấp thoáng tia ấm áp.

Không quên mục đích của cuộc hẹn này, Hàn Phong khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói.

-Chắc bác cũng biết hôm nay cháu hẹn bác là vì việc gì, xin bác tintưởng giao Vân Linh cho cháu, cháu nhất định sẽ mang lại hạnh phúc chocô ấy.

Hạ Vĩnh phía đối diện chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một chút. Ông lên tiếng.

-Vân Linh là một đứa bé đáng thương, từ nhỏ không có mẹ chăm sóc, mắtlại bị mù nên ta không lúc nào cảm thấy yên tâm. Nhưng từng ngày lớnlên, nó hoàn toàn đi ngược lại suy nghĩ của ta. Nó thích ứng rất tốt với cái thế giới tối tăm kia, học tập luôn luôn vượt trội, không hề dựa dẫm vào gia đình, dù là ta hay anh trai nó cũng không thể chạm được tay vào nội tâm của con bé. Ta luôn hy vọng sẽ có một người có thể đi vào lòngnó, mang nó ra ánh sáng, ta không muốn con gái ta cứ như vậy một mìnhchui vào cái xó u ám cô độc đó.

Càng nói càng xúc động, Hạ Vĩnh đưa tay nâng tách trà, nhấp vài ngụm. Thả lỏng một chút, ông nói tiếp.

-Ta biết tình cảm của cậu và nó nhưng lúc thấy con bé sắc mặt nhợt nhạtnằm ở bệnh viện, ta không thể nào yên tâm để nó bên cạnh cậu được, xinhãy hiểu cho người làm cha như ta!

Hình như đã lâu rồi, khi ba anh còn sống ông cũng yêu thương, lo lắngcho anh thế này. Anh hiểu được sự lo lắng của Hạ Vĩnh, không ai có thểgiao đứa con mình hết mực trân quý ột người mà xung quanh luôn cónhững nguy hiểm, đe dọa rình rập.

Nhưng anh đã xác định, cuộc đời này của anh chỉ có một người con gái duy nhất tên Hạ Vân Linh, dù thế nào đi chăng nữa nhất định cô phải là củaanh. Ngày hôm nay gặp ba cô, anh đã lường trước được tình huống này cũng đã lên sẵn sách lược đối phó trong đầu.

-Cháu biết bác lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cháu xin đảm bảo,lần này là do sơ suất, những kẻ động vào Vân Linh cũng đã nhận được kếtcục thỏa đáng. Bọn chúng chỉ biết cô ấy đặc biệt với cháu mà không biếtVân Linh thực sự là tất cả của Đình Hàn Phong nên làm càn, nếu chínhthức khẳng định với mọi người Vân Linh là của cháu thì từ nay về sau,lấy danh dự của bản thân, cháu dám chắc không kẻ nào dám động đến cô ấy.

Giọng nói mạnh mẽ cương nghị, con ngươi đen láy sâu hun hút. Hạ Vĩnh đột nhiên cảm thấy trước mặt không phải là chàng trai trẻ chỉ hơn hai mươituổi mà là một người đàn ông trưởng thành có khí chất vô cùng trầm tĩnh.

Anh không dùng nhiều lời hoa mỹ, cũng không tinh tế hứa hẹn mà nhữnglời nói kia đều là sự thật, xuất phát từ niềm kiêu ngạo của Gió Lạnh vàtrái tim đập mãnh liệt vì tình yêu.

Hạ Vĩnh chau mày, ngón tay vẫn đặt trên chiếc tách nóng hổi, định kiếnban đầu bị sự sắc bén và tự tin kia làm cho lung lay. Một vài giây quađi, hàng mày giãn ra, ông lại cười ôn hòa.

-Cậu xác định có thể bảo vệ được nó ?

Thấy thái độ của ông có phần thay đổi, Hàn Phong dồn sức tấn công phòng tuyến cuối cùng.

-Cháu có thể nhắc lại một lần nữa. Vân Linh, cô ấy là tất cả của cháu.

Rất ngắn gọn, ngữ điệu một mực thể hiện sự kiên quyết. Trận đấu này, xem ra kết quả đã quá rõ ráng.

Không khí lan tỏa vị trà thanh đạm, một chút trầm mặc thoáng qua.

Hạ Vĩnh nhìn vào đôi mắt đen kiên định của Hàn Phong, lòng dần trở nênnhẹ nhõm. Con gái ông cuối cùng cũng có thể yên tâm mà giao cho cậu tarồi.

Nhưng đúng thời khắc quan trọng “công bố” kết quả, điện thoại Hàn Phong reo lên.

Sau khi nhận được điện thoại, Hàn Phong có vẻ vội vã , áy náy chào HạVĩnh rồi lập tức rời đi. Dường như công việc này của anh còn quan trọng hơn sự đồng ý của ông, mặc dù trước đó anh đã suy đi tính lại cáchthuyết phục vị cha vợ tương lai này.

Thấy chàng trai kia đi khỏi, ông chủ vui vẻ bưng khay trà bằng ngọc thạch trong suốt vào phòng.

Thấy ông bạn già ngồi bất động, bộ dạng đăm chiu, ông tò mò lên tiếng.

-Này, chàng trai vừa rồi là ai vậy ?

Đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy, Hạ Vĩnn lơ đãng không để ý ông bạn đã ngồi đối diện từ lúc nào.

Trên bàn có thêm một khay trà, là bộ bình tách bằng ngọc thạch quý hiếm mà nhiều năm trước ông đã tặng lúc quán trà này khai trương.

Rời mắt khỏi bàn trà, Hạ Vĩnh nói mang theo ý cười.

-Con rể tôi!

Vừa nghe bạn già nói chàng trai vừa nãy là con rễ mình, ông chủ hết sứcngạc nhiên. Mà dáng vẻ khó bắt gặp này trở thành điều thú vị trong mắtHạ Vĩnh.

-Lão Ba, ông sao vậy ?

Ông chủ người nhật tên là ShiKaBa nên Hạ Vĩnh hay gọi ông là lão Ba,sống nhiều năm ở Việt Nam, ông cũng đã thành thạo tiếng Việt, nói chuyện rất thoải mái.

-Tôi nói lão Hạ ông thật sự rất biết nhìn người.

ShiKaBa miệng nói chậm rãi nhưng tay thì rất nhanh, chẳng mấy chốc đã pha xong bình trà, rót đầy tách của cả hai.

Hạ Vĩnh đón lấy tách trà, nhàn nhã thưởng thức, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.

-Ông biết cậu ta sao ?

Ông bạn bật cười, kể lại ấn tượng của mình về chàng trai đặc biệt ấy.

-Lần đầu tiên cậu ta đến đây đã yêu cầu tôi bán phòng trà này cho cậuta. Mặc dù đây là thiết kế tôi tâm đắc nhất nhưng con người trẻ tuổi đórất kiên quyết, vừa làm người ta sợ lại khéo léo dụ dỗ.

Hạ Vĩnh nghe tình huống có phần giống ông, không phải Đình Hàn Phongcũng vừa mới “thương lượng” với ông sao, cậu ta thích Vân Linh và mongmuốn ông giao con bé ình tương tự như thích phòng trà này và yêucầu lão Ba bán nó. Nói như vậy, không phải ông đang bán con gái chứ?

Không để ý vẻ mặt trầm ngâm của Hạ Vĩnh, ShiKaBa cao giọng.

-Tôi vẫn nhớ nét mặt lạnh lùng đáng sợ đó, cậu ta bảo một là đổi cănphòng này với một khu đất ở trung tâm thành phố, hai là giữ lại nó và cả quán trà này chuẩn bị đóng cửa. Ông nói xem tôi lựa chọn cái nào?

Nghe đến đây, Hạ Vĩnh cười như không cười. Theo lời nói của lão Ba thìđó mới là bản chất của Đình Hàn Phong, lạnh lùng và ngang tàn. Khônggiống bộ dạng chân thành khi nãy, trong sự tự tin đan xen những chờ mong và lo lắng.

Lại thong thả uống trà, vừa nghe lão Ba nói chuyện vừa quan sát thiết kế độc đáo của căn phòng mà ông bạn tỏ ra rất ưng ý này.

Nhìn một lượt cả căn phòng, đường nét kiến trúc hài hòa tạo cảm giácthoải mái, nhuần nhuyễn kết hợp giữa văn hóa Nhật với phong cách châuÂu, đúng là một tác phẩm tuyệt vời.

Hạ Vĩnh trong lòng thầm khen, ngoài miệng qua loa bình luận.

-Người thiết kế căn phòng này rất tài năng!

ShiKaBa nghe vậy hai mắt sáng lên, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

-Lão Hạ, ông có biết tôi vất vả thế nào mới mời được kiến trúc sư nàykhông ? Gần hai tháng lui tới công ty anh ta mới nhận được lời đồng ý.Hazz…bởi bậy lúc bán nó đi, tôi đau lòng chết được.

Nhìn Hạ Vĩnh chăm chú lắng nghe, ShiKaBa càng thêm kích động.

-Lần này tôi muốn xây quán trà đạo thật hoành tráng trên khu đất mớikia, nếu như mời được kiến trúc sư Hạ, tôi sẽ cho lão Hạ ông uống tràmiễn phí một tháng.

-Kiến trúc sư Hạ ? Ông nói….

-Thì là Hạ Anh Du, anh ta nổi tiếng như thế đừng nói ông không biết đấy?

Ngụm trà vừa nuốt xuống bị lão Ba làm cho bật trở ra, Hạ Vĩnh đưa tay vuốt ngực.

-Khụ…khụ, Hạ…Anh Du là con trai tôi.

Lần này thì đến lượt người đối diện sặc trà, đôi mắt ShiKaBa trợn to hết cỡ, vầng trán nhăn nheo thấy rõ, ông bạn già phừng phừng lửa giận.

-Lão Hạ, tôi nói ông đáng mặt làm bạn sao hả ? Hết con rể tới con trai tranh nhau làm khó tôi, cả nhà ông có thù với tôi à?

Hạ Vĩnh cười cười, cố làm ông bạn bớt giận nhưng càng nói cứ như đổ thêm dầu vào lửa.

Thế nên, phòng trà yên tĩnh mọi ngày hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt, tiếng hai người già cãi cọ vang lên nghe thật vui tai, sinh động vô cùng.

## 53. Chương 53 : Cậu Nhóc “gió Lạnh”.

Bao nhiêu năm qua đi, bấy nhiêusóng gió nghiệt ngã ập đến, những mất mác, đau khổ mà bà phải chịu đựngđã không thể đếm được nhưng nụ cười này, niềm hạnh phúc ngập tràn trongmắt con trai bà, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chiếc BMW đen tuyền xé gió lao vụt trên đường, tốc độ sấm chớp làm cho hết thảy những chiếc xe xung quanh sợ hãi, vội vã né sang một bên để nhường đường.

Xe phanh kịt trước một khu biệt thự ở ngoại ô. Sau khi được hệ thống xác nhận, xe nhanh chóng vượt qua cổng chính, lại ngoằn nghèo đi qua hoaviên.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống tại đây, Hàn Phong cảm thấy lối kiến trúc của ba mình hết sức phiền toái, thật tốn thời gian!

Dừng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, Hàn Phong vội vàng đi vào bêntrong.Hàng người hai bên chưa kịp cuối chào thì bóng người đã mất dạng,tất cả ngờ nghệch nhìn nhau rồi tò mò nhìn vào sảnh lớn.

Dưới ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chùm đèn pha lê, mọi vật trở nên thậtấm áp.Trên chiếc sô pha màu kem ở giữa phòng khách, một người phụ nữđang nhàn nhã uống trà, gương mặt trung niên phúc hậu nhưng không kémphần cao quý.

Đôi mắt đẹp mang ý cười khi thấy bóng dáng quen thuộc kia cứ vội vộivàng vàng đi vào, nét mặt vô cảm thường ngày của anh bỗng nhiên sángbừng loại biểu cảm hiếm gặp.

-Thằng nhóc này! Làm gì mà gấp gáp thế kia ?

Dường như quá quen với thái độ này của mẹ, Hàn Phong đi đến ngồi cạnh bà, khẽ cười.

-Mẹ vẫn khỏe chứ ? Mắt còn đau nữa không?

Thấy con trai nhỏ nhẹ quan tâm, bà Đình vô cùng cảm động. Đứa con nàycủa bà cho dù trên thương trường có nổi tiếng vô tình, lãnh đạm thế nàothì đối với người mẹ già này vẫn luôn hết mực chăm sóc, hiếu thảo.Đâycoi như ông trời đã không chán ghét người đàn bà mệnh khổ như bà.

Năm xưa, lúc Đình Khiêm qua đời, bà với đôi mắt mù lòa bệnh tật tưởngchừng không thể gượng nổi. Các cổ đông lớn của Tập đoàn Đình Khiêm thừacơ hội âm mưu chiếm tài sản Đình gia, một trong số họ có người dụ dỗ bàbán cổ phần, một số khác giở trò uy hiếp, câu kết với xã hội đen giếthại hai mẹ con bà. Những ngày tháng đó bà hầu như sống trong sự khủnghoảng, nước mắt dần dần trở nên khô cạn.

Hàn Phong bấy giờ cũng chỉ hơn mười tuổi, nhìn thấy mẹ ngày ngày lấynước mắt lau mặt, tính tình lầm lì, ít nói bẫm sinh càng trở nên nghiêmtrọng, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn uống.

Một tuần kéo dài, thấy con trai vẫn không ra khỏi phòng, bà lo đến ngấtđi, may mắn vệ sĩ kịp thời phá được cửa mang Hàn Phong ra ngoài.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo , sức lực bà gần như bị rút cạn. Mò mẫm bật được đèn, bà nghe tiếng kêu thảng thốt của đám vệ sĩ.

Giữa ngổn ngang những quyển sách dày cộm, Hàn Phong thu mình co ro, tay nắm chặt khung ảnh gia đình, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

-Bà chủ, cậu chủ….cậu ấy….Luật kinh doanh, Danh sách hội đồng quản trịĐình Khiêm, Kinh tế học, Phương pháp huy động vốn doanh nghiệp, Thịtrường Việt Nam, Kinh tế châu Á,……không thể….cậu ấy xem hết những thứnày trong một tuần sao?

Giọng nói đầy vẻ kinh hãi của họ làm bà chết lặng, con trai bà, đứa nhỏ ấy chỉ hơn mười tuổi thôi.

Năm đó, Hàn Phong bắt đầu bước vào Tập đoàn Đình Khiêm, chấn chỉnh bộmáy quản lí, loại bỏ những cổ đông tỏ ý bất mãn với kế hoạch của mình.

Lại vài năm sau đó, tổ chức Kate do một tay Hàn Phong đào tạo đã ra đời. Anh lặn lội sang Mỹ, sang châu Âu, đi khắp thế giới tìm kiếm bác sĩgiỏi chữa bệnh cho bà. Đôi lúc bà tự hỏi, có phải Đình Hàn Phong làthiên sứ mà Đình Khiêm gởi đến bảo vệ bà, một lần nữa cho bà nhìn thấyánh sáng?

Thu lại dòng suy nghĩ, khóe mắt bà Đình đã đỏ hoe.

-Ừ, vài ngày trước có một chút khó chịu nhưng mẹ đã nhờ bác sĩ Lâm đếnkiểm tra. Hàn Phong à, mẹ đã nghe ông ấy kể lại chuyện con với cô békia, đến bây giờ con vẫn không định nói ẹ biết sao?

Đôi mắt đen láy chứa vài tia ấm áp, anh nắm lấy bàn tay bà, thấp giọng nói.

-Con chỉ sợ mẹ lo lắng. Nhưng cuộc gọi lúc nãy ?

Thấy con trai bắt đầu khẩn trương khi nhắc đến chuyện kia, bà không khỏi cười lớn.

-Hàn Phong! Bộ dạng này của con làm người ta sợ chết khiếp đấy, mau mau lấy lại vẻ mặt đóng băng của con đi, mẹ sẽ nói!

Bị mẹ đùa, Hàn Phong không vui đen mặt, trái tim vẫn thình thịch nện vào lòng ngực, gương mặt nhỏ nhắn của cô luôn luẩn quẩn trong đầu khiến anh bất giác căng thẳng.

-Mẹ à, chuyện này rất quan trọng với con!

Vẻ mặt nghiêm túc của con trai làm bà Đình nghẹn ngào, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đôi mắt người mẹ ánh lên tia hiền từ.

-Mẹ biết, con rất yêu con bé. Mẹ có hỏi qua bác sĩ Lâm, ông ấy nói vẫncòn cách chữa được mắt cho nó. Nếu con đồng ý, ông ấy sẽ cố hết sức đểchữa trị. Bây giờ bác sĩ Lâm đang kiểm tra các bước chuẩn bị ở bệnh viện mắt Thành Phố, con mau đến đó đi!

Không biết có phải đèn quá sáng hay mắt mình có vấn đề, bà Đình sửng sờ khi thấy nụ cười rạng rỡ chói lóa trước mặt.

Bao nhiêu năm qua đi, bấy nhiêu sóng gió nghiệt ngã ập đến, những mấtmác, đau khổ mà bà phải chịu đựng đã không thể đếm được nhưng nụ cườinày, niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt con trai bà, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hàn Phong vui mừng ôm lấy mẹ, đáy lòng có thứ gì đó đang mãnh liệt dângtrào. Có lẽ là tình yêu, tình yêu dành cho người mẹ anh luôn kính trọngvà cho cả người con gái luôn hiện hữu trong tim anh.

-Mẹ, cám ơn mẹ!

Bà Đình mỉm cười phúc hậu, đưa tay vuốt mái tóc hỗn loạn của con trai.

-Thằng nhóc đáng ghét này, đi đi, sớm một chút mang con dâu mẹ về đây!

Bóng dáng cao lớn lại vội vã rời đi. Đến cửa Hàn Phong sực nhớ điều gì đó, anh bỗng nhiên cau mày, quay đầu nói vọng vào.

-Đừng gọi con là nhóc nữa.

Chiếc BMW lướt vụt đi, cuốn theo đám lá vàng khô ở hoa viên. Trong cănphòng rộng lớn, người phụ nữ dịu dàng ôm lấy tấm ảnh của người đàn ông,thì thầm.

-Hàn Phong của chúng ta, dù tài giỏi đến đâu thì mãi mãi chỉ là một cậu nhóc!

## 54. Chương 54 : Lại Bị Bắt Cóc!

Tình hình này làm cả hai bấtgiác nghĩ đến một chuyện. Đoạn kí ức đáng sợ một lần nữa hiện lên, nhiều người, dữ tợn, áo đen…Một tiếng Boong gõ mạnh vào dây thần kinh, dữkiện sau khi được sắp xếp đã có kết quả, Vân Linh và Nhã Nhi đồng thanhhét lên.

Xuân chầm chậm lướt qua, đẹp đẽ và thanh thuần. Sươngsớm ủ mình đọng trên những bông hoa thơm ngát, dưới mặt trời từng giọtlấp lánh phản chiếu nhiều màu sắc.

Hai cô gái vui vẻ ngồi trên cỏ, nụ cười rạng rỡ làm đám hướng dương bên cạnh phải ghen tị.

Nhã Nhi đưa tay đùa nghịch đuôi tóc, hai chân duỗi thẳng. Tư thế vô cùng thoải mái.

-Vân Linh, cậu nói Diệp Khanh có đáng như vậy không?

Vân Linh hôm nay mặc một chiếc váy xanh nhạt ,chẳng mấy để ý bất tiện, ngồi bó gối, gương mặt trắng hồng thoáng chút trầm tư.

-Tớ vẫn nghĩ trên đời này, ngoài cậu ra sẽ chẳng ai làm bạn với tớ. LúcDiệp Khanh xuất hiện, cô ấy mang đến rất nhiều niềm vui, dù tính tình tớ có khác thường, cũng không nhiệt tình quan tâm người khác nhưng DiệpKhanh vẫn kiên trì làm bạn với tớ, chưa lúc nào cảm thấy phiền chán. Nếu tất cả không phải là một kế hoạch, tớ rất hy vọng cô ấy và tớ sẽ là bạn tốt của nhau.

Nghe giọng Vân Linh buồn bã , Nhã Nhi trừng lớn mắt giận dữ, hai má phồng lên chuẩn bị “tấn công”.

-Hạ Vân Linh, tớ thật không hiểu tại sao tên họ Đình đáng sợ kia lại để ý đứa ngốc như cậu. Bị người ta bắt cóc, suýt chút nữa thì....vậy mà vẫnmuốn làm bạn với con người độc ác đó. Ngay lúc đầu tớ đã thấy cô ta cógì đó không ổn, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà!

Nhã Nhi nói chuyện như bà cụ non làm Vân Linh phì cười, cô bạn này quảthật rất giống Rain, suốt ngày lãi nhãi bên tai khiến cô vô cùng khổ sở. Nhắc đến Rain, Vân Linh bỗng nhiên bày ra bộ mặt mờ ám, tay thong dongvuốt vuốt mép váy.

-À, nghe nói vài ngày trước anh tớ đưa một cô gái về biệt thự riêng củaanh ấy. Ôi, đúng là bất công, tớ còn chưa được đến lần nào.

Nhã Nhi đang uống nước nghe đến đây bỗng dưng ho sặc sụa, ánh mắt bối rối chớp liên tục.

-Khụ…khụ…à ha ha….thế..thế á! Khụ!

Vân Linh trong bụng cười thầm, tưởng tượng bộ dạng đỏ mặt tía tai của Nhã Nhi, cô nhanh chóng lật ngửa bài.

-Cao Nhã Nhi, cậu định giấu tớ đến khi nào ? Nói, cậu và Rain đến đâu rồi ?

Nữ luật sư tương lai luôn luôn chiếm ưu thế khi bắt bẻ người khác vậy mà hôm nay bị cô bạn làm cho luống cuống, Nhã Nhi thẹn quá hóa ngốc, cứngđờ tại chỗ.

Từng mảng kí ức vội vã ùa về, len lõi vào tim cô sự ấm áp chưa từng có.Cô nhớ vòng tay yên bình siết lấy mình, ánh mắt đau xót của anh khi gọitên cô. Nhớ đến nụ hôn mơ hồ, có chút an tâm xen lẫn sợ hãi.

Nhã Nhi không biết cảm giác lạ lẫm kia là gì, cô chỉ biết giữ chặt nó,ngờ nghệch nếu kéo bóng dáng xa xôi của anh.Cứ như vậy, một Cao Nhã Nhitinh nghịch, vô tư dần dần biến mất. Cô hay suy tư, bắt đầu mơ màng rồithở dài ảo não.

Đôi lúc giật mình sau cơn ác mộng, cô lại khát khao được anh ôm vàolòng, được sự dịu dàng của anh vỗ về nỗi sợ hãi, lấp đầy khoảng trống cô đơn trong tâm hồn cô.

Khi bắt đầu có những ảo tưởng vô lí kia, Nhã Nhi bỗng cảm thấy tuyệtvọng. Giống như hạt giống vừa nảy mầm đã héo khô, giống như tòa lâu đàicát đẹp đẽ bị cơn sóng vô tâm cuốn trôi không dấu vết, lại giốngnhư….đoạn tình cảm khờ dại này của cô.

Vì anh luôn như vậy, lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm người khác phái, cô chẳng qua cũng chỉ là đám cỏ dại trong vườn hoa thơm ngát của anh màthôi. Có lẽ hành động và thái độ ngày ấy của anh đơn giản là do bản tính hoặc dã chính cô tự ảo tưởng rồi đắm mình vào giấc mơ ngọt ngào.

Trong quá khứ, cô rõ ràng chứng kiến tình cảnh đau lòng của bạn mình vậy mà bây giờ, bản thân lại miễn cưỡng quên đi tất cả, lao đầu vào hố sâu. Cao Nhã Nhi, mày thật hồ đồ! Hồ đồ quá mức!

Nhã Nhi trong lòng tự giễu, bình tĩnh thu lại mớ xúc cảm rối bời khi nãy.

-Vân Linh, mình và anh ta vốn dĩ là không thể!

Vân Linh thoáng chốc sững sờ, câu nói vừa rồi chứa đựng rất nhiều thứ,một chút đau lòng xen lẫn sự kiên quyết mang tên Cao Nhã Nhi.

Vài cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo hương thơm dễ chịu của hoa cỏkhiến cả hai thả lỏng ít nhiều, tâm trạng nặng nề nhanh chóng bị cuốnphăng.

Nhìn bầu trời xanh trong cao vợi, Nhã Nhi bỗng nhiên nhớ đến việc quantrọng làm cô hào hứng chạy đi tìm Vân Linh, hai mắt lóe sáng, ma mãnhnghiêng nghiêng hai bím tóc xinh xinh, cao giọng.

-Hạ Vân Linh, suốt hai tuần qua cậu và Đình Hàn Phong, hai người mộtphòng ở bệnh viện, anh ta có ức hiếp cậu không ? Có khó chịu cứ nói, tớgiúp cậu làm chủ!

Từ lúc nhìn thấy bộ dạng điên cuồn của Hàn Phong khi tìm Vân Linh, NhãNhi từ sững sờ chuyển sang sợ hãi . Lời đồn quả nhiên không sai, anh tangoài dáng vẻ lạnh đến đóng băng còn cực kì bá đạo, ánh mắt đen láy chết chóc lúc đó ám ảnh cô đến tận hôm nay.

Sau khi biết lâu đài đồ sộ u ám kia chìm trong biển lửa, Diệp Khanh,Diệp Đông Dương cùng đám người tàn độc của Rose , tất cả bị thiêu sốngchỉ trong một đêm, Nhã Nhi choáng váng muốn ngất. Cô thật muốn giết chết cái người từng mạnh miệng mắng \*\*\*\* Đình Hàn Phong, nếu gặp lại anh ta, Cao Nhã Nhi cô sẽ không sợ hãi mà khẳng định, cô gái to gan đó chắc làcó bệnh thần kinh!

Tổng hợp hết thảy dữ liệu có liên quan, Nhã Nhi vui mừng tỉnh ngộ. Cáigì mà Đình Hàn Phong là thiên tài, dáng vẻ không khác thiên thần có thểkhiến người gặp người yêu, nguyện chết không hối tiếc! Đám con gái ngungốc ngoài kia nếu thấy được bộ mặt dọa người kia của anh ta chắc chắnsẽ giống cô, tránh càng xa càng tốt.

Đối với con người này chỉ hai từ có thể diễn tả, chính là “ác ma” mà batừ là “đại ác ma”.Vân Linh bé nhỏ của cô nhất định là bị anh ta ức hiếpthê thảm!

Vân Linh không hề nghĩ đến hình tượng Hàn Phong trong đầu Nhã Nhi đã bịbóp méo đến như vậy, cô ngây thơ đỏ mặt, hơi cúi đầu ngượng ngùng.

-Anh ấy đúng thật bá đạo, muốn gì là cứ làm bằng được!

Với chiếc đầu phong phú của mình, Nhã Nhi hoàn toàn bị câu nói của VânLinh hóa đá. Vẻ mặt háo hức khi nãy bay biến, cô hãi hùng lên tiếng.

-À, Vân Linh này, chuyện tớ nói lúc nãy….ra mặt giúp cậu, e là….ha ha không thể!

Biết ngay cô bạn sẽ suy nghĩ không đâu, Vân Linh định lên tiếng giải thích chợt nghe Nhã Nhi lắp bắp, giọng nói có vẻ hoảng hốt.

-Vân…Vân Linh, cậu nhất định phải bình tĩnh….

Nói rồi Nhã Nhi vội vã nắm tay Vân Linh, hai người cứ thế lui về phía sau.

-Phía trước có một đám người mặt áo đen, kính đen, vẻ mặt rất hình sự!

Tình hình này làm cả hai bất giác nghĩ đến một chuyện. Đoạn kí ức đángsợ một lần nữa hiện lên, nhiều người, dữ tợn, áo đen…Một tiếng Boong gõmạnh vào dây thần kinh, dữ kiện sau khi được sắp xếp đã có kết quả, VânLinh và Nhã Nhi đồng thanh hét lên.

-Bingo! Lại bị bắt cóc!

Mặc kệ hai cô gái kia hoảng sợ thế nào, đám người áo đen cứ thế mà xông tới.

Một người trong số đó bước lên, ra lệnh cho những người phía sau dừng lại, hòa nhã lên tiếng.

-Cô Hạ, mời đi theo chúng tôi.

Nhã Nhi nhìn người đeo mắt kính này có phần quen mặt nhưng không thể nhớ ra, mặt khác thấy thái độ kì lạ của anh ta, nhỏ giọng nói với Vân Linh.

-Bọn này so với bọn lần trước của Rose chuyên nghiệp hơn thì phải. Chậc, bắt cóc mà lễ độ như vậy lần đầu tiên tớ được thấy! Thật thú vị!

Đám người áo đen nghe cô gái “gan dạ” hôm nào nói vậy, ngay lập tức rùng mình ớn lạnh. Khóe miệng chàng trai đeo mắt kính khẽ giật, bụng âm thầm nghi ngờ đầu óc Hạ Anh Du đúng là có vấn đề, chả trách cô gái mà hắnthích thần kinh cũng không mấy bình thường, bị bắt cóc mà còn tâm trạngbình luận kẻ bắt cóc mình.

Đang thất thần, điện thoại bỗng nhiên run dữ dội, người áo đen vội áp tai nghe.

Đầu bên kia âm thanh tức tối văng vẳng.

-\*\*\*\*! Còn mười lăm phút nữa! Anh muốn kéo theo tôi chết chung sao?

Sực nhớ người kia ra lệnh trong vòng một tiếng phải mang Hạ Vân Linh đi, trên đường đến đây mất ba mươi phút, lại còn phải “dọn dẹp” đám vệ sĩcủa Hạ gia. Vò đầu bứt tóc, giọng nói nhã nhặn khi nãy đột ngột thayđổi.

-Mau đem người đi!

Một lần nữa chứng kiến cảnh Vân Linh bị bắt cóc, Nhã Nhi hoảng hốt xông vào, cào cấu loạn xạ bất cứ ai đến gần.

-Khốn kiếp! Tôi nói các người cũng chẳng có gì mới mẻ, lại cái kiểu nàymà muốn bắt người đi sao ? Cao Nhã Nhi tôi liều mạng với các người.

Sự hung hăng, náo loạn của Nhã Nhi khiến tất cả khiếp sợ. Lại e ngại côbị thương nên chịu được thì cứ chịu, bị đánh mà không hề tránh né.

Chật vật thoát khỏi cơn cuồng loạn của Nhã Nhi, bọn họ cuối cùng cũngthuận lợi đưa Vân Linh đang không ngừng giẫy dụa vào trong xe, lao đinhư tên bắn.

Nhã Nhi vô lực đuổi theo, chạy một đoạn không may vấp phải đá, cả ngườitheo quán tính ngã nhào về phía trước chuẩn bị cho cú tiếp đất thật đẹpmắt. Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc gọn gàng đỡ lấy cô, thuận thế ôm vào lòng.

Nhã Nhi giật mình mở to mắt, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của ai kia, vội vàng nói.

-Mau! Đuổi theo đám người kia, họ bắt cóc Vân Linh! Nhanh lên!

Mặt Rain không hề biến đổi, thong dong bế Nhã Nhi chẫm rãi bước đi.

-Nhìn xem đây là đâu?

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Nhã Nhi ngây người, lắp bắp nói.

-Đây…đây là hoa viên Hạ gia, đám người kia sao…sao lại….

Rõ ràng họ mang người đi một cách dễ dàng như vậy, còn Hạ Anh Du thấy em gái bị bắt cóc cũng chẳng mảy may lo lắng. Tình huống này rốt cuộc làgì vậy hả?

Nhã Nhi rối tung rối mù, đầu toàn dấu chấm hỏi. Quay sang nhìn Rain, Nhã Nhi cứng đờ khi thấy anh nhìn mình chằm chằm. Hai người im lặng thậtlâu, tư thế không hề thay đổi.

Rain bế Nhã Nhi đứng dưới một gốc cây, tán lá to xòe ra mát rượi,vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào khuôn mặt nhếch nhác của cô.

Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đồng loạt ngưng đọng, chỉ còn đôi mắtnâu khẽ khàng gợn sóng, mái tóc bị gió làm rối bù, cánh môi anh đào chậm rãi nâng lên.

-Mấy ngày nay em trốn anh ?

Bị hỏi bất ngờ, Nhã Nhi ngẩn người, lại lắp bắp.

-Tôi…tôi việc gì phải trốn anh!

Bộ dạng giơ nanh múa vuốt của cô trong mắt Rain lại vô cùng đáng yêu, anh cuối đầu cách mặt cô vài centimet, nhỏ giọng.

-Thật sự không phải?

Nhã Nhi cau có.

-Không!

Rain lại kiên trì.

-Em chắc chứ?

Mắt Nhã Nhi đỏ ngầu, nghiến răng, lần này không \*\*\*\* chết Hạ Anh Du anh, tôi không phải Cao Nhã Nhi. Hít vào, thở ra.

-Này, Hạ Anh Du tôi nói…ưm….ưm…

Cách tốt nhất thắng trận là trước khi địch tấn công, ta phải liều mìnhđánh trước. Rain đang “hưởng ứng” rất nghiêm túc sách lược cầm quân thời xưa.

Một bức tranh tuyệt đẹp được phát họa vô cùng đơn giản. Chàng trai, côgái và nụ hôn. Ba hình ảnh nếu tách riêng ra thì hoàn toàn mâu thuẫnnhưng đặt chung một chỗ lại hết sức hài hòa như một bản phối đầy ngẫunhiên, nổi loạn nhưng không kém ngọt ngào, lãn mạn.

Những cánh hoa bị gió thổi bay, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai cao lớn củachàng trai, tinh nghịch đậu vào mái tóc đen mượt của cô gái. Hương thơmngào ngạt đê mê khiến cả hai day dưa không dứt, cứ thế kéo dài những yêu thương vô tận.

## 55. Chương 55 : Khúc Mắc.

ời nói của anh làm Vân Linh lạc quan hơn, như nguồn sức mạnh vô hạn đẩy cô tiến vềphía trước. Bỏ qua những khúc mắc, giận dỗi và muộn phiền, cô nghe thấygiọng nói ngày nào văng vẳng bên tai “Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!”.

Mười lăm phút không quá nhiều nhưng cũng không đến nỗi ít để Ken hoàn thành nhiệm vụ.

Từ lúc lên xe đến giờ, cô gái bé nhỏ bên cạnh không hề biểu hiện bất kì một cảm xúc gì, không la hét, sợ hãi và kì lạ hơn là không thắc mắc tại sao mình bị bắt. Điều này làm Ken cảm thấy rất hiếu kì.

Dù vậy, anh vẫn muốn lên tiếng giải thích về hành động đột ngột hôm naycủa bọn họ, mặc khác muốn thử xem cô gái của Gió Lạnh có thể kiên trìgiữ vẻ mặt vô cảm này được bao lâu.

-Cô Hạ, chúng tôi thật sự không có ý xấu, xin cô yên tâm!

Vốn dĩ là một người thông minh, Vân Linh sớm nhận ra vụ bắt cóc lần nàycó nhiều điểm bất thường. Bọn người kia ngoài việc kiên quyết bắt cô lên xe còn lại không hề có hành động nào quá đáng, không trói, không uyhiếp. Cẩn thận suy nghĩ, cô tốt hơn hết là im lặng, nếu họ không có ýxấu thì sớm muộn cũng sẽ lộ mục đích muốn bắt mình.

Quả đúng như những gì dự đoán, đối phương đã mở miệng lên tiếng. Ngữđiệu hòa nhã này Vân Linh đã từng nghe qua do đó cô không hề ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh là người ở bệnh viện hôm đó ?

Câu hỏi mang ý khẳng định của Vân Linh làm Ken sững sờ, thật không ngờthính lực và trí nhớ của cô lại tốt đến vậy, anh nhớ không lầm mình chưa từng nói chuyện với cô ngoại trừ lời bông đùa với Hàn Phong hôm ở bệnhviện Y.

Trong lòng Ken âm thầm tán thưởng, nếu biết anh là người trêu chọc họhôm đó tức là đã đoán ra người đứng sau màn bắt cóc quái dị này, nhiệmvụ của anh xem như thành công một nửa.

-Có thể gọi tôi là Ken, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Đình.

Nghe Ken gọi Hàn Phong một cách kính cẩn như thế làm Vân Linh có chútkhông quen. Mặc dù Nhã Nhi không ít lần lải nhãi với cô Đình Hàn Phonglà người kế thừa duy nhất của Đình Khiêm, là Tổng giám đốc có năng lựcvà bản lĩnh hơn người nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Hôm nay xem ra, anhđối với người khác có vị thế không nhỏ.

Hàn Phong trong hình dung của Vân Linh rất đơn giản, đó là chàng trai ấm áp và dịu dàng từng nói yêu cô, là người duy nhất làm tim cô rung động. Sự hiểu biết của cô về anh chỉ dừng lại ở đó, không hơn nhưng vậy làquá đủ.

Đột ngột hôm nay lâm vào tình cảnh này, Vân Linh bất giác nghi ngờ quan điểm trước đây của mình.

Những thắc mắc bắt đầu xuất hiện, càng nghĩ càng đau đầu. Để thoát khỏi mớ lẩn quẩn phiền phức ấy, cô đành chủ động lên tiếng.

-Ken, anh và những người hôm nay đều làm việc cho Tập đoàn Đình Khiêm à ?

Thấy thái độ Vân Linh có vẻ thoải mái hơn, Ken vui vẻ trả lời.

-Không! Chỉ có tôi làm việc cho Tập đoàn, những người còn lại đều là thành viên của Kate.

-Kate?

-Là một tổ chức chuyên biệt do Tổng giám đốc sáng lập, có nhiều thànhphần với các nhiệm vụ khác nhau, những người hôm nay thuộc nhóm “bảo vệcấp cao” trong tổ bảo vệ.

-Bảo vệ cấp cao ?

-Tổ bảo vệ phân thành ba nhóm. Nhóm “bảo vệ cấp cao” chịu trách nhiệmđảm bảo an toàn cho người nhà của Tổng giám đốc, nhóm “bảo vệ thông tin” bảo vệ những tài liệu mật của Tập đoàn Đình Khiêm, nhóm “bảo vệ chốngxâm phạm” bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi thành viên trong tổ chức.

-Như vậy, Kate thuộc Đình Khiêm ?

-Không hẳn là vậy, mặc dù nhiệm vụ quan trọng nhất của Kate là hỗ trợnhững vấn đề của Tổng công ty nhưng Kate vẫn có những chức năng độc lậpriêng biệt. Ừm, cái này nếu như nói cụ thể có hơi phức tạp. Cô Hạ có thể hỏi Jonh, người hôm trước đi cùng tôi đến bệnh viện, anh ta là phó ChỉHuy của Kate còn Tổng giám đốc là Chỉ Huy trưởng.

Cuộc đối thoại diễn ra như thể một cuộc phỏng vấn. Những câu hỏi hết sức ngắn gọn của Vân Linh luôn nhận được câu trả lời rất chi tiết và nhanhchóng của Ken.

Rất nhiều thứ làm Vân Linh lạ lẫm, có điều cô không nghĩ đến Hàn Phonglại tài giỏi thế kia. Kate qua lời Ken là một tổ chức không hề đơngiản, mọi thành phần và cấp bậc đều có trật tự rõ ràng, nhiệm vụ của mỗi thành viên cũng hết sức cụ thể.

Đến hôm nay, khi biết được những điều này, Vân Linh chợt cảm thấy thất vọng . Thì ra, cô là người duy nhất chẳng biết gì về anh.

Ken hơi ngạc nhiên về sự trầm lặng đột ngột của Vân Linh, vừa rồi cô còn rất tò mò về những gì anh nói, đôi mắt đẹp tràn ngập tia hiếu kì nhưngkhông hề bất ngờ. Bởi vậy, đối với phản ứng hiện tại của cô, Ken càngthêm có khó hiểu.

-Cô Hạ, cô không sao chứ?

Trong lòng đột nhiên khó chịu, cơn mệt mỏi quen thuộc từng dằn vặt tâmtrí cô một lần nữa kéo về, đọng lại nét u buồn trên khóe mắt.

-Không có gì, cảm ơn anh!

Không khí ngột ngạt bao trùm, khoảng thời gian ngắn ngủi nặng nề trôi qua.

Xe phanh kịt trước cánh cổng to lớn của bệnh viện mắt Thành Phố, Kennhanh chóng xuống xe, cẩn thận mở cửa cho Vân Linh bước xuống.

Xoay người đi vào, anh chàng thiếu chút nữa ngất xỉu khi thấy Hàn Phong một mình đứng trước cổng chính, khuôn mặt lạnh băng trầm mặc, bộ vestđen toát lên vẻ lịch lãm cao quý.

Phía cổng phụ, một đám người nháo nhào đủ mọi thành phần. Vài nữ y táđứng như hóa đá, một số khác là bệnh nhân, người ngồi xe lăn, ngườichống nạn có cả những người qua đường đang chen chút nhau, nổ lực tìm ình vị trí thuận lợi nhất. Điều đáng nói là hỗn hợp nam nữ bất đồng này đều nhất loạt bắn tia nhìn đói khát về phía Hàn Phong.

Dưới cái nắng chói chang, họ lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ, hướng cái nhìnmơ màng, ngưỡng mộ về phía bóng dáng cao lớn nổi bật kia. Thật khó màtưởng tượng, Đình Hàn Phong trên bìa tạp chí, truyền hình, cái tên danhgiá ngàn vàng ấy đang sống động đứng trước mặt họ.

Thứ ánh sáng tỏa ra từ người anh còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời gay gắt, vài người thở dài, bệnh viện này chắc sẽ ăn nên làm ra nếu anh ta cứđứng trước cổng thế này.

Trong khi mọi ánh mắt đều dán chặt trên người mình thì đôi mắt đen láyđẹp đẽ của anh chỉ chứa mỗi dáng người nhỏ bé kia. Cô bước xuống xe, hai tay vuốt vuốt nếp váy, mái tóc xoăn tự nhiên lòa xòa trước ngực, khônghề sắc sảo cũng chẳng tinh tế nhưng vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo củacô đối với anh lại cuốn hút lạ kì. Do vậy, mỗi khi cô xuất hiện, đáylòng Hàn Phong xốn xang, tim không tự chủ loạn nhịp, dòng chảy ấm áp cứthế hòa vào máu chạy khắp cơ thể.

Bước từng bước thật dài, Hàn Phong đến cạnh Vân Linh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Vân Linh biết bàn tay to lớn ấm áp này là của anh, với cô nó có ý nghĩakhông hề nhỏ. Cái nắm tay đơn giản từng gieo vào lòng cô những yêuthương, kéo cô ra khỏi bóng tối u ám kinh hoàng.

Bàn tay quen thuộc khiến cô trở nên tham lam, cô muốn cả đời cứ thế này, anh và cô nắm chặt tay nhau bước về phía trước. Nhưng chính cái hy vọng bé nhỏ này làm cô hoang mang, nếu một ngày anh buông tay, xoay lưng vềphía cô, thế giới của cô rồi sẽ ra sao ?

Cô không biết và cũng không muốn biết.

Phát hiện thái độ kì lạ của Vân Linh, Hàn Phong dừng lại, siết chặt tay cô.

-Sao vậy?

Im lặng thật lâu, Vân Linh đột nhiên rút tay ra khỏi tay anh, hàng mi cong dài lặng lẽ cụp xuống.

-Hàn Phong, hôm nay em mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh ngoài cái tên Đình Hàn Phong.

Đáy mắt sâu khẽ chuyển động, khuôn mặt dịu dàng hiếm có khi nãy đột ngột đen lại. Hàn Phong nhìn Ken, thần thái lạnh lẽo đáng sợ.

Bắt gặp cái nhìn chết chóc kia, Ken cố trấn áp cơn run rẩy của bản thân, bình tĩnh lên tiếng.

-Lúc nãy trên xe cô ấy có hỏi tôi một số chuyện, à…ừm….đại khái là về Đình Khiêm và Kate.

Nhìn Vân Linh cúi đầu ủ rũ, Hàn Phong dễ dàng đoán ra cô gái bé nhỏ đang nghĩ gì. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm khàn mang ý dỗdành.

-Đừng trẻ con nữa! Mau vào trong với anh.

Bị ai đó đột ngột ôm lấy lại còn ra vẻ người lớn dỗ dành con nít, cơnuất ức cùng khó chịu của Vân Linh như nước vỡ bờ, cô vừa khóc vừa rasức thoát khỏi người anh.

-Đình Hàn Phong, anh lúc nào cũng xem em là trẻ con, tình cảm của em anh cũng xem là trẻ con sao? Mối quan hệ của chúng ta từ lúc bắt đầu đếnnay không có điểm nào là bình thường. Em một chút cũng không biết anh là người thế nào, anh muốn gì, anh nghĩ gì. Cái gì em cũng không biết, anh nói xem em làm sao có thể tiếp tục bên cạnh anh, chẳng lẽ cả đời này em phải thông qua người khác mới biết Đình Hàn Phong anh là ai sao? Anhkhông tin tưởng em, từ trước đến giờ anh luôn cho em là trẻ con, một côbé mười bảy tuổi ngây thơ, ngốc nghếch.

Vân Linh ngồi sụp xuống, úp hai mặt vào gối khóc nức nở.Mặt kệ đây làđâu, mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, cô hôm nay không thể che giấunhững khúc mắc trong lòng được nữa.

Cơn bộc phát của Vân Linh làm Hàn Phong bất đắc dĩ cau mày. Anh dườngnhư quên mất cô gái bé nhỏ này ương bướng cỡ nào, càng bảo vệ, lo lắngcho cô thì cô càng thu mình, mạnh mẽ chối bỏ tất cả.

Anh không nói cho cô biết về thân phận và địa vị của mình vì sợ cô áplực, lo cô không thể chấp nhận một Gió Lạnh luôn làm người khác tránhxa.

Xung quanh anh, mọi người luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ, kính nể nhưng không mộtai thật lòng đến gần, họ bảo trì tối đa khoảng cách an toàn với anh, thế giới ấy bị lớp bụi của quyền lực làm cho ngột ngạt, u ám. Chỉ có sựtrong sáng, tinh khôi của cô mới có thể lọc sạch chúng, cho anh nhìnthấy những thứ tốt đẹp mà ánh sáng không thể chiếu rọi, cô như thể namchâm hút lấy anh, kéo anh về phía mình.

Ánh mắt lạnh băng ẩn chứa sự xót xa, vô lực. Anh đã làm mọi cách, tâmtrí và đầu óc của một Gió Lạnh ngang tàn, bất cần giờ đây luôn ngập tràn hình ảnh của cô. Những tưởng mọi sự an bài và sắp đặt của mình sẽ khiến cô an tâm, cho cô cảm giác an toàn rồi dần chấp nhận anh, để anh hiểuđược thế giới đơn độc cô đang sống. Vậy mà một lần nữa những khúc mắc,vướng víu đáng ghét kia chen ngang, hả hê phá hoại tất cả. Đình HànPhong anh sao có thể chịu được việc này!

Nhìn chân váy xinh đẹp ướt một mảng lớn, bờ vai mảnh khảnh run lên bầnbật. Hàn Phong tuy tức giận nhưng không khỏi đau lòng. Anh ngang nhiênkhom người, bế xốc Vân Linh mặc cô khóc ầm lên, tay chân không ngừngvung loạn xạ.

-Hạ Vân Linh! Em chỉ cần biết một điều là Đình Hàn Phong yêu em. Những thứ khác đừng quan tâm!

Giọng nói rõ ràng vang lên như một mệnh lệnh làm Vân Linh nín bặt, thờigian qua tiếp xúc với sự dịu dàng, ấm áp của anh làm cô quên mất conngười này bá đạo thế nào.

Nhìn Vân Linh mặt mày nhăn nhó, muốn chống chế nhưng bất lực, Ken trongbụng cười thầm. Cô vô cớ náo loạn là một sai lầm, sự ngây thơ ấy đúnglúc đánh thức bản chất ác ma bấy lâu nay Hàn Phong bỏ quên. Câu chuyệncủa hai người bọn họ chắc hẳn sẽ rất thú vị, anh có lẽ còn xem kịch haydài dài.

Đương lúc khoái trá suy nghĩ, Ken bị câu nói của Hàn Phong đánh một cú ngã ngửa.

-Lương trong nửa năm nay của anh toàn bộ đem quyên góp!

Lần này xem ra, không chỉ Vân Linh sai mà anh cũng dại dột đâm đầu vàođá. Ken ủ rũ, chán chường bước theo cặp đôi kì quặc kia vào bệnh viện bỏ lại đám người vẫn ngơ ngác đứng nhìn, tròng mắt trắng dã trợn ngược.

XXXXX

-Hàn Phong, rốt cuộc anh đưa em đến đây làm gì ?

Kháng cự vô ích, Vân Linh tỏ vẻ hòa hoãn, ngoan ngoãn làm cô gái bé nhỏ ngây thơ của người nào đó.

Hàn Phong hết sức hài lòng với thái độ này của cô, tay dịu dàng vuốt ve làn tóc suông mượt, cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên.

-Thực hiện lời hứa của anh!

Vân Linh nhíu mày, anh hứa với cô việc gì ? Bao giờ ? Quả thật cô khôngnhớ. Chẳng lẽ ngang ngược bắt cô đến đây để thực hiện lời hứa mà côkhông chút ấn tượng sao? Kiềm chế sự bực bội của bản thân, Vân Linhnghiêng người né tránh, lẳng lặng nhích ra xa anh.

Không khí bỗng chốc trầm mặc. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi quanh quẩnlại thêm những bức tranh mô tả cấu tạo nhãn cầu phóng to hết cỡ treotrên tường làm căn phòng trở nên lạnh lẽo dị thường.

Phía sau tấm chắn bằng vải, Lâm Khắc Minh trong chiếc áo Bluose trắngchậm rãi bước ra, ngồi xuống vị trí đối diện Hàn Phong và Vân Linh.

-Chào cậu Đình, còn đây chắc là cô Hạ. Rất vui được gặp cô! Tôi là viện trưởng của bệnh viện mắt Thành Phố, Lâm Khắc Minh!

Vân Linh định đứng lên chào hỏi nhưng bị Hàn Phong giữ lại. Cô có nghequa cái tên này, ông là bác sĩ mắt danh tiếng mà trước đây cả nhà cô dốc công tìm kiếm. Cả ba cô và Rain vẫn luôn hy vọng ông có thể chữa mắtcho cô.

Vân Linh khẽ gật đầu.

-Vâng chào bác sĩ Lâm, cháu có nghe Rain nhắc đến bác. Anh ấy nói bác có thể chữa mắt cho cháu nhưng rất tiếc lúc đó không tìm được bác.

Thấy Vân Linh vô cùng thân thiện, đáng yêu , Lâm Khắc Minh cảm thấy rấtcó lỗi. Cháu gái ông đã dại dột làm hại cô bé, hôm nay chính ông sẽchuộc lại lỗi lầm này.

Đổi lại cách xưng hô thật gần gũi, Lâm Khắc Minh chân thành nói.

-Chắc cậu Đình đã nói cho cháu biết, ta sẽ cố hết sức giúp cháu sáng mắt.

Vân Linh có phần ngạc nhiên, lời hứa của anh là thế này sao, giúp côsáng mắt. Nhưng anh làm thế nào tìm được bác sĩ Lâm trong khi gia đìnhcô bao nhiêu năm qua vẫn không tìm được ông ấy?

Lại thêm một dấu hỏi to đùng nhưng Vân Linh miễn cưỡng cho qua , cô đang lo lắng đến một vấn đề khác quan trọng hơn.

-Nhưng mắt của cháu đã rất nhiều năm không có tiến triển, bây giờ sẽ rất khó khăn để tiến hành chữa trị.

Cảm nhận được sự lo lắng của Vân Linh, Hàn Phong nhẹ giọng trấn an cô.

-Cứ tin vào ông ấy, bác sĩ Lâm đã từng giúp mẹ anh sáng mắt!

Lời nói của anh làm Vân Linh lạc quan hơn, như nguồn sức mạnh vô hạn đẩy cô tiến về phía trước. Bỏ qua những khúc mắc, giận dỗi và muộn phiền,cô nghe thấy giọng nói ngày nào văng vẳng bên tai “Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!”.

Đúng vậy, cô ngốc nghếch buộc anh tội xem thường mình, ngây thơ tráchmóc anh giấu diếm cô mọi thứ. Ngẫm lại từ trước đến nay, người không tin tưởng tình yêu của họ, người che giấu tình cảm trong lòng luôn luôn làcô. Hàn Phong lúc nào cũng có mặt khi cô cần, là chỗ dựa tuyệt đối vữngchắc.

Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, anh vẫn âm thầm chịu đựng tâm tìnhtrẻ con thất thường của cô, dùng hết sức mình bảo vệ, chở che đứa ngốcnhư cô.

Đến bây giờ, cô mới cảm nhận một cách sâu sắc tất cả. Có thể là quá muộn nhưng chúng làm Vân Linh hạnh phúc biết bao. Dù có sáng mắt hay không,dù cuộc sống sau này vẫn là bóng tối, chỉ cần có anh, hết thảy những thứ khác, Vân Linh sẽ không bận lòng nữa.

Rạng rỡ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé mò mẫm nắm lấy tay Hàn Phong, siết thật chặt. Cô nói rất nhỏ, thì thầm một điều mà có lẽ anh sẽ không bao giờquên.

-Hàn Phong, anh là đôi mắt sáng nhất mà cuộc đời dành riêng cho em, mãi mãi là của em.

Căn phòng yên lặng vang lên nhịp tim của đôi trẻ, mạnh mẽ quyện vàonhau, ngọt ngào. Giây phút ấy, người thứ ba cảm giác trái tim già cỗi,khô cằn của mình đang reo vui, bướng bỉnh tạo nên những nhịp điệu tươimới.

Tình yêu thật giống mùa xuân xanh mơn mởn, dù là cành lá trơ trọi củamùa đông cũng cố vươn mình đón gió mới, một lần nữa đâm chồi, hưởng thụnguồn nhựa tràn trề trong mạch sống.

## 56. Chương 56 : Chờ Đợi Ánh Sáng.

ôi khi, tình yêu như một thứ ánh sáng. Trong giây phút nào đó lóe lên những sắc màu rực rỡ rồi mau chóng vụt tắt.

Đã một tuần kể từ ngày Vân Linh tiếp nhận quá trìnhđiều trị. Trước khi thực hiện phẫu thuật, sức khỏe toàn diện phải đượcđảm bảo, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thành công của ca phẫu thuật.

Lâm Khắc Minh với cương vị là bác sĩ trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc điều trị của Vân Linh ngày đêm túc trực theo dõi tình trạng hiện tạicủa cô, mỗi một chi tiết nhỏ đều được ông lưu ý cẩn thận. Với ông, bướcchuẩn bị về thể lực và tinh thần của bệnh nhân rất quan trọng, hơn nữaông đã hứa dốc hết sức giúp Vân Linh sáng mắt thì nhất định phải làmđược.

Như mọi ngày, Lâm Khắc Minh đến phòng bệnh kiểm tra tình trạng sức khỏecủa Vân Linh. Bao nhiêu năm là bác sĩ, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một bệnh nhân lạc quan như cô.

Ông nhớ ngày đầu khi Vân Linh vào viện, cô đã hỏi ông.

-Bác có chắc mắt cháu sẽ sáng lại không?

Lâm Khắc Minh mỉm cười, kiên định trả lời.

-Chắc chắn. Ta hứa bằng cả danh dự.

Vân Linh khẽ lắc đầu, tay cào cào mái tóc xoăn đen của mình.

-Thật ra, như bây giờ cũng rất tốt. Mù lòa là một phần cuộc sống củacháu, bao nhiêu năm nay cháu đã quen rồi, chỉ cần mọi người vẫn luôn bên cạnh, yêu thương và tin tưởng cháu thì mắt có sáng lại hay không vớicháu không quan trọng.

Dừng một chút, Vân Linh cười thật tươi, giọng nói trong trẻo khiến Lâm Khắc Minh im lặng rất lâu.

-Do vậy, bác sĩ Lâm đừng quá áp lực về việc chữa trị cho cháu. Thànhcông cũng được mà thất bại cũng chẳng sao, cháu sẽ không trách bác.

Cô bé này thật sự làm ông không biết nói gì nữa. Nhìn đôi mắt tròn xoe thánh thiện ấy, Lâm Khắc Minh bất giác cười to.

-Vân Linh, cháu yên tâm. Bằng mọi giá ta sẽ giúp cháu sáng mắt.

Thu lại dòng hồi tưởng, Lâm Khắc Minh vui vẻ đến cạnh Vân Linh.

-Ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, cháu chuẩn bị tốt chưa ?

Cả tuần nay mọi người cứ sáng chiều đến thăm làm Vân Linh thấy mìnhchẳng khác nào trẻ con, lại thêm sự lo lắng quá mức của y tá, bác sĩ ởbệnh viện. Điều cô mong nhất là mau chóng làm phẫu thuật rồi về nhà.

Thế nên, tâm lí hiện tại của Vân Linh vô cùng thoải mái, qua hôm nay côsẽ ra khỏi cái bệnh viện phiền phức này. Nhưng mà vẫn còn bác sĩ Lâm,ông ấy không giống đám người xua nịnh ở bệnh viện, ông luôn tận tìnhgiúp đỡ cô, đặc biệt về mặt tinh thần.

-Vâng. Cháu thấy rất thoải mái, bác sĩ Lâm cám ơn bác đã hết lòng giúp cháu.

Từng nếp nhăn xô vào nhau, mái đầu điểm bạc hơi nghiêng, Lâm Khắc Minhnhìn Vân Linh, cái nhìn chứa sự ấm áp của người cha dành cho con gái.

-Vân Linh, ta biết cháu là một cô gái kiên cường. Ngoài kia có rất nhiều người chờ mong cháu sáng mắt, vậy nên hãy hứa với ta, dù thế nào cũngphải nghĩ đến những người thân yêu mà vượt qua tất cả. Ca phẫu thuậtngày mai, ta vẫn chưa khẳng định được gì nhưng cứ tin ở ta, có một ngàycháu sẽ nhìn thấy bầu trời xanh trong ngoài kia.

Đêm đó, Vân Linh mơ thấy mẹ. Bà ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt tóc cô,ánh mắt bà vẫn hiền từ như ngày nào, giọng nói dịu dàng khiến cô bậtkhóc.

-Hứa với mẹ, con phải sống thật hạnh phúc.

Nói rồi, trong làn khói trắng xòa mờ ảo, bà từ từ biến mất. Vân Linhgiật mình, tay vô thức đưa lên má, nước mắt cứ thế không ngừng rơi đếnkhi cô mệt ngoài thiếp đi.

-Mẹ, con hứa với mẹ. Con sẽ thật..hạnh phúc!

XXXXX

Hôm nay có lẽ là một ngày quan trọng với rất nhiều người, ngoại trừ Hạ Vân Linh.

Trước phòng bệnh, mọi người im lặng nhìn bác sĩ và y tá đi đi lại lại, nét mặt tất cả căng thẳng vô cùng.

Hạ Vĩnh và Rain đi đến cạnh Vân Linh, cả hai không nói không rằng ôm chầm lấy cô.

Cảm nhận được hơi ấm suốt mười bảy năm đã bao bọc mình, Vân Linh cố ngăn cho nước mắt trào ra, ngẹn ngào nói.

-Ba à, tối qua con mơ thấy mẹ. Mẹ rất nhớ chúng ta, còn bảo con phải sống thật hạnh phúc.

Bàn tay già nua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Linh, Hạ Vĩnh nhẹ giọng trấn an con gái.

-Ừ, cả nhà chúng ta sẽ lại vui vẻ như ngày xưa.

Thấy Vân Linh và ba như sắp khóc đến nơi, Rain len lén véo vào má em gái khiến cô xuýt xoa kêu đau.

-Ai….ui…..Hạ Anh Du!Để xem em trả thù anh thế nào!

Vẻ mặt ai oán của cô làm Hạ Vĩnh và Rain bật cười, Vân Linh nhà họ lẽ ra phải luôn đáng yêu thế này.

Nhìn thấy cả nhà ba người vui vẻ thế kia, Nhã Nhi ở bên cạnh bất giácước mong được như họ, cô càng hy vọng Vân Linh có thể sáng mắt để nhìnthấy những người thân yêu xung quanh mình.

Ghé sát vào tai Vân Linh, Nhã Nhi cười ma mãnh.

Chỉ thấy sau lời thì thầm kia, mặt cô bạn thoáng đỏ nhưng cũng rấtnhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, a một tiếng như hiểu ra điều gì đó.

-A…ra là vậy. Cậu với Rain hợp nhau ăn hiếp tớ!

Nụ cười ma mãnh khi nãy bị câu nói của Vân Linh làm éo xệ, cô thởdài lùi ra xa. Hạ Vân Linh đúng là Hạ Vân Linh, lần này coi như Cao NhãNhi tớ nhường cậu.

Thấy bác sĩ đến, mọi người tự giác nhường đường. Lâm Khắc Minh đeo khẩutrang đi phía trước, ra hiệu cho những người phía sau đẩy Vân Linh vàotrong.

-Đến giờ tiến hành phẫu thuật, làm phiền người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài.

Nghe tiếng thông báo, Vân Linh bỗng nhiên loay hoay không chịu nằmxuống. Cô đưa tay níu lấy cánh tay của người nào đó cạnh mình, thấpgiọng nài nỉ.

-Khoan đã, chờ một chút được không ?

Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Vân Linh. Nghĩ rằng cô đang lo sợ, họ bất đắc dĩ nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng.

Lòng Vân Linh rối bời, thật ra cô còn muốn chờ một người.

Yên lặng nghe ngóng, giọng nói quen thuộc kia vẫn không hề vang lênkhiến cô thất vọng. Hôm nay sao anh lại không đến ? Có lẽ anh khôngbiết, từ lúc mọi người đến đây, cô đã tham lam hy vọng người đầu tiênđến cạnh mình là anh. Nhưng đến giờ phút này, niềm mong ước giản đơn ấy phút chốc tan biến.

Thấy mọi người khó xử vì mình, Vân Linh gượng gạo cười.

-Xin lỗi. Chúng ta bắt đầu được rồi.

Chiếc giường đặc biệt được đẩy đi, bốn bánh xe vô tình lăn đều đều.Trước khi cánh cửa đóng lại, Vân Linh nghe tiếng giày vang lên gấp gáp.

Bác sĩ và y tá đột ngột khựng lại, họ quay đầu, bắt gặp dáng người caolớn đang sải những bước dài về phía mình, trán nhễ nhại mồ hôi nhưngkhuôn mặt không hề biểu hiện một cảm xúc nào.

Hàn Phong bước đến ôm chặt Vân Linh, hơi thở nóng hổi phả ra hương Cỏ may dịu ngọt.

Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt. Không biết anh nói gì chỉ thấy cô gái bé nhỏ khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu.

Hàn Phong cúi người, hôn nhẹ lên mắt Vân Linh, nụ hôn thoáng qua nhưngchất chứa một tình cảm mãnh liệt mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, những chiếc áo trắng nhanh chóngkhuất sau tấm kính thủy tinh , để lại dãy hành lang lạnh lẽo.

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mọi thứ trước mắtquay cuồng, nhiều thanh âm trộn lẫn vào nhau khiến Hàn Phong vô cùng khó chịu.

Thấy Hàn Phong có điều bất ổn, Rain nhanh chóng đến cạnh anh. Lập tức, mùi tanh nồng xộc vào mũi làm Rain giật mình.

Nhìn thấy một mảng sẫm màu trước gối Hàn Phong, anh càng thêm hốt hoảng, vội vã kêu người đến giúp.

Phía xa, một bóng đen hớt hải chạy vào.

-Trời ơi! Tổng giám đốc! Rain, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Tình hình rối rắm trước mặt làm mọi người sửng sốt, Hạ Vĩnh cũng tức tốc đến giúp. Con gái hiện đang phẫu thuật bên trong, bên ngoài con rểtương lai lại thành ra thế này, ông mất bình tĩnh hỏi Ken.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Mặt Ken đen như lọ, tức tối tuông một tràng.

-Trên đường đến bệnh viện, một tên say rựu chạy lệch đường đâm vào xechúng tôi khiến chân Tổng giám đốc bị thương. Vậy mà cậu ấy một mực đòiđến đây, lại còn chạy nhanh hơn cả tôi.Khốn nhất là cái tên lái xe kia,lúc đó có thời gian, tôi nện cho hắn một trận.

Một bác sĩ đi qua thấy thương tích của Hàn Phong, vội vã giục đám người mặt mày xám xịt đang ồn ào.

-Các người sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện Y. Đây là bệnh viện mắt, chúng tôi không thể giúp gì được.

Hàn Phong nghe thấy tiếng nói ong ong bên tai, mi mắt nặng trĩu cố nâng lên.

-Vân Linh…..chờ cô ấy….phải chờ…..

Hai người rõ ràng trong hai hoàn cảnh khác nhau vẫn luôn chờ đợi đối phương.

Đôi khi, tình yêu như một thứ ánh sáng. Trong giây phút nào đó lóe lên những sắc màu rực rỡ rồi mau chóng vụt tắt.

Đợi chờ tình yêu, như đợi chờ thứ ánh sáng huyền ảo ấy. Là bỏ rất nhiềuthời gian, tâm tư, cũng có thể là cả đời chỉ để thấy cái thời khắc đẹpđẽ ngắn ngủi kia.

Bởi trong bao nhiêu đau thương và bất hạnh của cuộc đời, một giây hạnhphúc đủ để ta tiếp túc những chuỗi ngày tăm tối kia. Cứ tin vào thứ ánhsáng kì diệu sẽ xua tan tất cả, sự chờ đợi tiếp thêm sức mạnh cho bất kì ai tin vào nó.

## 57. Chương 57 : Sẽ Vượt Qua ?

Trong nhữnglúc thế này, kẻ vô tình hay hóng hớt chuyện không thể nào vắng mặt. Từng cơn gió lạnh buốt luồn vào khoảng không, thổi tung mái tóc vốn đã rốibù của Hàn Phong, cuốn theo mùi máu tanh tưởi đang chảy rỉ rả. Lại nhanh chóng tìm đến viền mắt nóng hổi bị bàn tay to lớn che kín, đau lònghong khô từng giọt nước trong suốt rơi ra.

Tíc tắc…từng nhịp kim vẫn đều đều chuyển động. Trên hành lang yên ắng,những chiếc bóng đổ dài trên nền gạch. Mỗi giây phút trôi qua cứ nhưtảng đá đè nặng trong lòng, không một ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt hỗnloạn là nói lên tất cả.

Nhã Nhi hai tay đan vào nhau, mồ hôi không ngừng rịn ra. Chốc chốc côlại hướng mắt về chiếc đèn báo trên cửa, màu đỏ mờ mờ làm người ta không khỏi lo sợ.

Hạ Vĩnh ngồi thẳng người, vài sợi tóc bạc lòa xòa trước trán. Vẻ mặtcăng thẳng và mệt mỏi của ông làm Rain đau lòng. Đã năm tiếng đồng hồ ca phẫu thuật diễn ra, vẫn không có bất kì thông báo nào từ bác sĩ, họchỉ biết im lặng chờ đợi.

Phía đối diện, sát cửa phòng, thân người cao lớn trầm mặc dựa đầu vàoghế, mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài đôi khi run lên nhè nhẹ. Dườngnhư giờ phút này, thế giới xung quanh trở nên trống rỗng, chỉ có nỗihoang mang vô hình đang tồn tại, mạnh mẽ chiếm cứ mọi ngóc ngách trongtâm hồn anh.

Ken đứng ở phía xa, mặt mũi trắng bệch nhìn đầu gối quấn băng của HànPhong, máu liên tục rỉ ra trông ghê rợn. Lúc nãy anh chạy khắp bệnhviện, tìm được vài thứ sát trùng vết thương, tuy tay nghề thật sự chẳngra sao nhưng trong tình huống nguy cấp như thế, Ken cũng tạm hài lòng về “thành phẩm” của mình, mặc dù về hình thức chiếc băng được quấn vô cùng khó coi.

Không khí xuống thấp, hơi lạnh vây quanh vết thương, máu chảy ra ngàycàng nhiều, mảng băng màu trắng giờ đây đỏ sẫm. Bất cứ ai nhìn vào cảnhtượng này đều giật mình kinh sợ, chỉ có chủ nhân của nó chẳng mảy mayquan tâm tình trạng hiện tại của bản thân cứ như những đau đớn đang dàyvò kia đang tồn tại trên một thân thể khác.

Đột ngột chiếc đèn nơi cửa phòng chuyển sang xanh, Nhã Nhi là người từnãy đến giờ chăm chú quan sát nó được dịp mở to mắt, miệng kêu lên thấtthanh.

-Đèn xanh….. bác sĩ ra rồi!

Bị tiếng hô của cô làm cho tỉnh táo hẳn ra, mọi người vỗi vã đứng dậy đi đến cửa.

Một bác sĩ chậm rãi bước ra, tháo khẩu trang y tế, mắt đảo quanh những người hiện có mặt.

Thấy cửa phòng bật mở nhưng chỉ có một bác sĩ đi ra, tâm trạng mọi người bỗng chốc rơi xuống đáy vực. Chỉ sợ ông ta đúng như thủ tục, lắc đầubảo đã cố hết sức.

Oanh một tiếng, tim Hàn Phong đau điếng. Anh lảo đảo đứng trước mặtngười đàn ông khoác áo Bluose trắng, mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại hết sức căng thẳng.

-Cô ấy hiện giờ thế nào ?

Bác sĩ e ngại nhìn vào đôi mắt đen sâu hoáy, khó khăn lên tiếng.

-Dự định ca phẫu thuật chỉ kéo dài trong ba tiếng nhưng không may có một vấn đề ngoài ý muốn nảy sinh. Thần kinh thị giác của bệnh nhân tuy chưa hoàn toàn thoái hóa nhưng không thể tiếp nhận tế bào mới mà chúng tôicấy vào làm mất rất nhiều máu. Bác sĩ Lâm vẫn còn đang ở bên trong tiếptục kéo dài thời gian.

Bốn chữ “kéo dài thời gian” làm Hạ Vĩnh không chống đỡ nỗi, toàn thân vô lực ngất đi.

Ken và Rain nhanh tay đỡ lấy ông, vội vàng gọi xe cấp cứu đến bệnh viện Y. Tình hình ngày một rối rắm.

Cảm thấy mọi thứ trước mặt không ngừng lắc lư, Hàn Phong lắc mạnh đầu,cố chống chế sự tê liệt đang lan tỏa toàn thân. Anh hung hăng túm lấy cổ áo của bác sĩ, u ám gằng giọng.

-Cô ấy có mệnh hệ gì, tất cả các người đừng hòng sống yên!

Nhã Nhi nước mắt tuôn như mưa, bên tai ù ù thứ tạp âm vô cùng hỗn loạn.Cô với tay nắm lấy vạt áo Hàn Phong, liều mạng giật mạnh.

-Đình Hàn Phong! Lúc này mà anh còn tâm trạng dọa nạt người khác. VânLinh ra nông nỗi này đều là tại anh! Nếu anh không ngang ngược giở tròbắt cóc, buộc cậu ấy đến đây phẫu thuật thì Vân Linh bây giờ hẳn là đang tít mắt nói cười! Tại sao chứ ? Bên cạnh anh lúc nào người gặp nguyhiểm cũng là Vân Linh.

Có câu “điếc không sợ súng”, Nhã Nhi một lần hùng hùng hổ hổ quát vàomặt Hàn Phong hôm nọ không sợ chết tiếp tục lần hai. Không phải trùnghợp, mỗi lần Vân Linh gặp chuyện nhất thiết liên quan đến tên họ Đìnhchết tiệt này. Điều này làm cô không nén được cơn giận. Mặc kệ anh ta có giết người không gớm tay, mặt kệ anh ta đáng sợ cỡ nào. Cao Nhã Nhi cônhất định phải bảo vệ Vân Linh, không cho anh ta có cơ hội tổn hại côbạn đáng thương của cô nữa.

Hàn Phong không sức lực ngã phịch xuống ghế. Cơn đau từ vết thương, từcơ thể bị Nhã Nhi kéo đẩy không là gì so với trái tim đang rớm máu củaanh.

Ông trời có phải trêu người quá không ? Chẳng lẽ như những lời Nhã Nhivừa nói, chính anh đã đem lại tai họa cho Vân Linh.Mặc cho cô từng chống chế, mặc sự cản ngăn của người thân bên cạnh cô, anh một mực ép buộc cô về bên mình, không quan tâm hoàn cảnh thế nào. Chỉ vì anh là Gió Lạnh,người biết cách điều khiển mọi thứ, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô.

Nhưng sự thật thì sao, cái ý nghĩ tự cao tự đại này chẳng phải quá sứcngu xuẩn hay sao. Anh ở cạnh cô, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi không ngờ của bản thân.Một Hàn Phong ấm áp, dịu dàng. Một Hàn Phong biếtchiều chuộng, chăm sóc người khác.

Đó không phải là anh, không phải Gió Lạnh ngang ngược, vô tình, những gì anh muốn sẽ nắm trong tay anh. Nhưng riêng cô, đến bây giờ vẫn là mộtngoại lệ.

Cô là người anh khao khát có nhất và đồng thời là người mà anh lo sợ sẽmất nhất. Giữ cô càng chặt, càng dễ tuột khỏi tay. Kéo càng căng , sợidây tình yêu của họ càng dễ đứt.

Có ai nói cho anh biết, anh phải làm sao? Phải chăng ngày đó anh nênbuông tay, để Dương Thiên Bảo đến bên cô thì Vân Linh có lẽ không nămlần bảy lượt rơi vào tình trạng nguy kịch thế này.

Hàn Phong gục đầu vào hai tay, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn.

Thấy bộ dạng khổ sở của Hàn Phong, Nhã Nhi cũng mệt mỏi dựa vào tường,không còn hơi sức mà náo loạn.Nhìn về phía xa, bóng Ken và Rain đỡ HạVĩnh cũng khuất dần, hành lang thoáng chốc chỉ còn hai người bọn họ cùng bác sĩ đứng trân ở giữa. Không biết ông ta bị lời của Hàn Phong làm cho chết khiếp hay kinh hãi vì hành động của Nhã Nhi mà mặt mũi sớm đãkhông còn giọt máu.

Gia đình này, có ai nói cho ông biết họ là thần thánh phương nào không? Quả thật rất đáng sợ.

Trong những lúc thế này, kẻ vô tình hay hóng hớt chuyện không thể nàovắng mặt. Từng cơn gió lạnh buốt luồn vào khoảng không, thổi tung máitóc vốn đã rối bù của Hàn Phong, cuốn theo mùi máu tanh tưởi đang chảyrỉ rả. Lại nhanh chóng tìm đến viền mắt nóng hổi bị bàn tay to lớn chekín, đau lòng hong khô từng giọt nước trong suốt rơi ra.

Thời khắc cửa phòng bật mở lần thứ hai, chiếc đèn đỏ lại chuyển sang xanh một cách êm dịu, trái tim hai người như chết lặng.

Họ ngỡ ngàng, đau đớn , đáy lòng mệt nhoài cố gắng chống chọi với bất cứ điều gì không hay xảy ra dù biết nếu sự thật như thế, họ có ngụy trangcỡ nào cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

Lâm Khắc Minh nhìn hai người trước mặt. Họ nhìn lại ông bằng ánh mắt tràn ngập hoang mang.Ba người im lặng hồi lâu.

Trút ra hơi thở nặng nề, Lâm Khắc Minh vỗ vỗ đôi vai rộng lớn của HànPhong, giọng nói trầm ấm mà cả đời này anh không thể nào quên được.

-Cậu mau về nhà sửa soạn lại đi, bộ dạng thế này nếu con bé nhìn thấy sẽ giật mình đấy!

Nói rồi ông cười hết sức vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

-Vân Linh thật sự là một cô gái rất mạnh mẽ. Trong lúc nguy cấp, chính ý chí kiên cường của mình đã giúp con bé vượt qua. Các tế bào đối khángbắt đầu tiếp nhận môi trường mới, ca phẫu thuật rất thành công.

Mặc cho Hàn Phong vẫn bất động. Nhã Nhi bên cạnh đã nhảy cẩng lên , cô vội vội vàng vàng gọi cho Rain, vui sướng hét to.

-Rain ! Phẫu thuật thành công rồi, Vân Linh sẽ nhìn thấy chúng ta!

Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến tiếng nhiều người kích động. Không ai khác đó là Rain, Ken và cả Hạ Vĩnh đã tỉnh lại.

Đưa mắt xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, nụ cười sáng lóa đá phăng thứ cảm giác khó chịu ban nãy.

-Vân Linh bé nhỏ của anh, làm tốt lắm!

## 58. Chương 58 : Nét Vẽ Cuối Cùng

Khung giấy trắng xóa ấy được bàn tay ấm áp của anh dịu dàng vẽ lên những mảng màu. Dù là gam tối hay sáng, chúng vẫn đẹp đẽ dị thường.

Như một phép lạ thần kì, các tế bào giác mạc nhanh chóng phục hồi, chức năng vốn đã tê liệt trong thời gian rất dài nay hoàn toàn trở lại như trước.

Đó là điều mà người ta vẫn hay nhắc đến, “kì tích”. Nhưng thật sự “kì tích” là do chính chúng ta tạo ra.

Cô gái bé nhỏ ấy chính là người đã tạo ra “kì tích”. Vì cuộc đời bất hạnh từng vùi dập một tâm hồn non nớt, đem thế giới tốt đẹp mà cô đáng ra phải có phá tan nên “búp bê sứ “mà mọi người luôn nâng niu, chăm sóc phải tự mình chống chọi, can đảm đối mặt với biết bao sóng gió.

Vân Linh chưa từng nhận mình là một người mạnh mẽ. Trong mắt người khác, cô chẳng qua chỉ là một tiểu thư có gia đình giàu có, hạnh phúc. Đó là may mắn, thứ vẫn làm mọi người xem thường và ganh ghét Vân Linh.

Lúc trước, cô cũng từng nghĩ mình là công chúa bé nhỏ, vui vẻ nhất trên đời. Nhưng ngày mẹ cô ra đi, Vân Linh bắt đầu căm ghét cái gọi là may mắn.

Cô chưa bao giờ quên cái ngày mình tỉnh lại sau tai nạn. Trước mắt tối sầm lạnh lẽo, bên tai tiếng Rain và ba đứt quãng gọi tên cô nhưng Vân Linh tìm mãi cũng không thấy họ. Đứa trẻ mù lòa ấy cứ như lên cơn điên, một mực đòi mọi người mở đèn, dù ánh mặt trời đang chói lòa ngoài khung cửa.

Chẳng ai hiểu được cảm giác đó. Lạc lõng và vô cùng tuyệt vọng.

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ .

Đi đâu cô cũng nghe thấy những lời bàn tán, thái độ kì thị, giễu cợt của mọi người. Vân Linh khi ấy thật muốn hét lên, cô mù thì làm sao, mắt cô tuy mù nhưng không thấp hèn bằng bọn họ, những người mà cả trái tim lẫn tâm hồn đều mù lòa và rẻ mục.

Nhưng cô chọn im lặng, không phải cô sợ mà vì lòng cô đã chai sạn.

Vân Linh thu mình, co ro trong cái vỏ bọc vô cảm suốt ngần ấy năm. Không bạn bè, không yêu thương và không ánh sáng. Lâu dần, cô mang chiếc mặt nạ xinh đẹp lạnh lùng, chẳng những mù mà cô gần như câm điếc.

Tưởng rằng như vậy, tai không nghe, miệng không nói thì tim sẽ không đau nhưng vết sẹo ấy vẫn âm ỉ ở tận sâu đáy lòng.

Không ai nhìn thấy ánh mắt u buồn, vẻ mặt bi thương của cô, không ai biết Vân Linh còn có thể khóc nếu lại bị tổn thương, cô sẽ cười nếu ai đó quan tâm đến.

Cô mềm yếu như vậy, hèn nhát trốn chạy sự vô tình của cuộc sống. Trớ trêu thay, định mệnh vẫn không cam lòng, một lần nữa đẩy cô trở về điểm xuất phát.

Anh bước vào thế giới của cô như cơn lốc cuồng ngạo, cuốn sạch tất cả, biến mọi thứ thành một màu trắng, sạch sẽ và tinh khôi.

Khung giấy trắng xóa ấy được bàn tay ấm áp của anh dịu dàng vẽ lên những mảng màu. Dù là gam tối hay sáng, chúng vẫn đẹp đẽ dị thường.

Nhờ tình yêu diệu kì mang tên Đình Hàn Phong, Vân Linh dần tìm được sự mạnh mẽ và kiên cường đã bị bản thân quên lãng.

Vậy mà sóng gió cứ thế ập đến, hết lần này đến lần khác cuốn phăng những hạnh phúc đang chập chững bước về phía cô, để lại phía sau một khoảng lặng đau thương và chua chát.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận sâu sắc cái nghịch cảnh \*\* le ấy, càng nhận thức rõ hơn chính mình không thể cúi đầu.

Bất hạnh hay khổ đau thế nào đi nữa, cô chịu đủ rồi. Đã đến lúc cô tự mình giành lấy ánh sáng của riêng mình, không chờ sự ban phát ít ỏi của số phận nữa.

Hàng mi đen nhánh run nhẹ, mí mắt rất khẽ nâng lên.

Hình ảnh ban đầu hơi nhòe nhưng rất nhanh trở lại bình thường, thứ trước tiên đập vào mắt Vân Linh là trần nhà trắng xóa.

Mất một hồi lâu thu lại sự xúc động của mình, cô nhoài người nhìn ra khung cửa.

Bầu trời xanh trong cao vợi, mây từng tầng xếp chồng lên nhau tạo cảm giác mềm xốp dễ chịu.

Xa xa, trên nền cỏ non xanh, nhiều người mặc áo bệnh nhân tản bộ, dáng vẻ thoải mái và thư thả vô cùng.

Vân Linh nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một giọt nước nóng hổi trào ra.

Giấc mơ này sống động đến nỗi suýt nữa cô đã tưởng là thật. Vân Linh tự cười mình, đây không phải lần đầu cô có giấc mộng đẹp như thế.

Hít vào thật sâu, đôi mắt trong veo một lần nữa mở to.

Vân Linh ngờ nghệch, những gì ban nãy vẫn dửng dưng diễn ra, không vì thái độ ngỡ ngàng của cô mà thay đổi.

Ngay lúc này, cô muốn hét lên thật to, đây là sự thật, cô nhìn thấy rồi!

Vui mừng bước xuống giường lại bị vật thể to đùng bên cạnh làm giật mình.Vân Linh ngồi cứng đờ một chỗ, ngây ngốc nhìn người ngã đầu trên thành giường.

Gương mặt xa lạ chưa từng xuất hiện trong kí ức trước đây của cô. Mái tóc đen vô kỉ luật che đi vầng trán sáng lóa. Từ trên nhìn xuống, cánh mũi phập phồng đều đặn, hai mắt nhắm nghiền lộ vẻ mệt mỏi.

Điều làm Vân Linh bị thu hút không phải gương mặt đẹp như tạc của anh mà là đôi môi, một đôi môi quyến rũ mê người.

Dáng người cao lớn chật vật thu mình trên chiếc ghế nhỏ, hai chân vắt chéo, cả người nghiêng về khoảng trống lớn trên giường.

Nắng sớm lọt qua khe cửa, thích thú rọi vào hàng mày đang cau lại, nhàn hạ săm soi mọi ngóc ngách trên khuôn mặt hoàn mĩ.

Hô hấp có chút khó khăn, cô vội vàng đưa tay che mắt. Không biết mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng hay vẻ đẹp chói lóa của người kia khiến tim cô bất chợt lỗi nhịp.

Sự bối rối này làm suy nghĩ của cô gái nhỏ trở nên vô cùng lộn xộn. Cô cũng chẳng ý thức được mình đang đem mắt và tim, hai bộ phận không chút liên quan mà gắn kết với nhau.

Cảm giác có người nhìn mình rất lâu, đôi mắt đen từ từ mở ra.

Thân người nhỏ bé trên giường bất động, hai tay giữ lấy mắt, môi mím chặt. Qua kẽ hở của những ngón tay thon dài, hai má cô đang ửng hồng, hơi thở dồn dập không kiềm được mà phát ra.

Cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên, anh ngồi thẳng người, vươn tay bắt lấy tay của cô, nhẹ nhàng kéo xuống.

Vân Linh không hiểu hành động vừa rồi của người này, chỉ biết trừng mắt nhìn anh chằm chằm.

Không gian rất yên tĩnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Một lúc lâu, mặt Vân Linh đã sắp cháy đến nơi, cô đành lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc đang bao trùm.

-Anh là ai ? Tôi muốn gặp người nhà!

Đôi mắt người kia sâu không thấy đáy, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy uy quyền.

-Anh là người nhà của em!

Vân Linh ngờ vực, hai mắt sáng lên như máy quét.

Vài phút dò xét cẩn thận, cô gật gù lên tiếng.

-A, Rain chắc là không đẹp trai như anh đâu!

Mặt chàng trai tối sầm, luồn khí vô hình lạnh lẽo tỏa ra từ người anh như muốn đóng băng cô gái đáng giận kia.

Thấy “người đẹp” tỏ vẻ tức giận, Vân Linh cười gượng. Ngay cả bản thân mình cô còn không biết trông thế nào thì làm sao biết anh ta là ai. Nhắc người nhà, cô chỉ nghĩ đến mỗi anh trai, nhưng từ bao giờ Rain đào hoa có bộ dạng lạnh lùng bức người thế này ?

Thấy cô cứ gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt chứa đầy nghi vấn, anh không nể nang tiến sát cô, mũi hai người gần như chạm vào nhau.

-Nhìn cho kĩ! Anh là ai ?

Đây không phải là một câu hỏi, đây là mệnh lệnh của người kia. Vân Linh biết được điều đó qua vẻ mặt có phần tức giận của anh, đôi mắt đẹp khi nãy giờ nheo lại, khóe môi quyến rũ nhếch lên báo hiệu sự nguy hiểm đang gần kề.

Mắt Vân Linh hoạt động hết công suất, dán chặt vào hình ảnh phóng to quá cỡ trước mặt. Cô ngay cả thở cũng không dám, đờ đẫn duy trì tư thế “chật hẹp” giữa hai người.

Thấy cô cứ ngẩn người, anh tuy tức giận nhưng cũng không khỏi buồn cười. Vẻ mặt đáng yêu này của cô, anh ngắm cả đời vẫn không chán.

Không thể trách cô, tai nạn hôm ấy thêm việc băng bó không đúng cách khiến anh sốt cao. Bệnh tình tuy đã giảm nhưng vẫn còn cảm nhẹ khiến giọng anh không giống ngày thường. Cô vì vậy mà không nhận ra.

Hết cách, người nọ lại giở trò cũ, một mặt muốn cô nhận ra anh, mặt khác buộc cô trả lại món nợ mà mấy ngày qua đã thiếu anh.

Vân Linh đang mải mê suy nghĩ thì anh đột ngột ập đến, không tiếng động đè cô ngã trên giường, đôi môi hoàn hảo tìm đến nuốt lấy hơi thở yếu ớt của cô.

Quá bất ngờ, cô chỉ biết mở lớn mắt, hai tay giơ lên định đánh anh nhưng mùi cỏ May quen thuộc đột ngột quấn lấy cô khiến Vân Linh vô thức nhắm chặt mắt, đắm chìm trong nụ hôn nồng vị nhớ nhung của anh.

Sự ngọt ngào cùng dịu dàng của cô như rựu vang được cất giấu nhiều năm khiến anh vừa nhắp đã say. Đáy lòng cuồn cuộn cơn sóng tình không thể kìm nén.

Vòng tay bé nhỏ đột ngột ôm lấy anh, cô từ bị động trở nên cuồng dã, chủ động khiêu khích nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi, hăng say nuốt lấy sự hân hoan đang dâng lên trong lòng anh.

Cảm nhận phản ứng mạnh mẽ hiếm có của cô gái bé nhỏ trong lòng, Hàn Phong không nhịn được cười ra tiếng. Chưa bao giờ anh vui như hôm nay, cô rốt cuộc cũng trưởng thành, dám thị uy anh như thế.

Đương lúc giằng co xem ai chiếm thế thượng phong, cửa phòng đột nhiên bật mở, kèm theo đó là tiếng ầm ầm chói tai.

Một bóng đen đáp đất ngoạn mục, người thứ hai lập tức ngã nhào . Hai người còn lại cũng theo đà xếp chồng lên hai người phía trước.

Sau màn náo loạn, bốn người ngượng ngùng đứng lên, ra sức phủi phủi mặc dù quần áo rất sạch sẽ.

Rain kéo Nhã Nhi đứng sang một bên, mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Cả hai ngay sau đó đến cạnh Vân Linh, Rain hiên ngang đẩy Hàn Phong sang một bên, ngồi phịch xuống giường. Nhã Nhi cũng vội vã chen vào, khẩn trương nắm lấy tay Vân Linh.

-Vân Linh, cậu đoán xem tớ là ai?

Trừng mắt với Nhã Nhi, Rain giật tay Vân Linh từ tay cô, cười rạng rỡ.

-Đừng quan tâm Nhóc ấy! Em nhìn xem, anh là Rain này,anh là anh trai số một của em đây.

Nhìn thái độ ăn ý của hai người kia, Ken và Jonh tự giác lùi ra xa, tránh đi luồn sát khí đang phóng về phía mình.

Rõ ràng là cả bốn người họ thông đồng nhau lén lén lút lút theo dõi một màn kinh điển của Vân Linh và Hàn Phong. Vậy mà hai tên đáng ghét kia trở mặt, một cú xoay chuyển tình thế, từ kẻ gian biến thành người nhà.

Vân Linh có cảm giác choáng váng, mắt hoa lên nhìn hai người trước mặt.

Cô một tay cầm lấy bàn tay to lớn của Rain, tay kia bắt lấy cánh tay đang không ngừng múa máy của Nhã Nhi, chặp vào nhau.

-Anh là Hạ Anh Du đẹp trai, lãng tử, tài giỏi. Cậu là Cao Nhã Nhi bướng bỉnh, ma mãnh, đáng yêu.

Nghe Vân Linh nói vậy, hai người kịch liệt gật đầu, miệng cười đến mang tai, âm thầm tán thưởng lời nhận xét hết sức chuẩn xác của cô.

Không ngờ ngay sau đó, Vân Linh buông một câu vạch trần âm mưu đang bị họ che đậy.

-Hai người quả thật rất xứng đôi, dám nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác.

Hai chữ “riêng tư” được thốt ra từ miệng Vân Linh như mồi lửa, vô tình châm cháy bốn cái đầu tò mò. Cả bốn không hẹn cùng đưa ánh mắt mờ ám về hai nhân vật chính rồi nở nụ cười hết sức quái dị.

Trời rõ ràng không có gió nhưng Vân Linh cảm thấy ớn lạnh, ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình kể cả Hàn Phong.

Anh vừa nãy bị Rain đẩy về một góc, thong dong cho tay vào túi quần, môi lười biếng nâng lên.

-Chuẩn bị xong hết chưa ?

Ngoại trừ Vân Linh, bốn người còn lại như cái máy, đồng loạt gật đầu.

-Ok.

Như nhận được mật mã, động cơ nhanh chóng khởi động. Hàn Phong không nói không rằng tiến đến bế xốc Vân Linh, mặc kệ cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Này…này…anh lại mang em đi đâu vậy?

Lúc ý thức được mình đang bị ai đó ngang ngược bế đi, Vân Linh không chỉ la hét mà hai tay còn bám chặt lấy cửa, nhất quyết không buông.

Mặt méo mó hướng những người phía sau cầu cứu.

-Rain! Em muốn gặp ba, mau đưa em đến gặp ba!

Chỉ thấy anh trai bộ dạng buồn bã, đôi mắt nâu đong đầy sự vô lực.

-Ông ấy bây giờ đang ở Đình gia, em gái, em không thoát khỏi tên họ Đình đó đâu!

Vân Linh nghe Rain nói vậy càng thêm sửng sốt.

-Đình gia….ba đến đó làm gì ?

Thông cảm với nỗi khổ của anh bạn, Ken cẩn thận tiếp lời.

-Đình phu nhân và Hạ Tổng đang bàn chuyện lễ cưới của hai người.

Rain vỗ vai Ken thay lời cảm ơn. Nếu để Vân Linh biết anh ngay từ đầu đã bán đứt em gái, thì cô sẽ không tha cho anh.

Vân Linh nhìn sang Ken, lại nhìn sang anh chàng mắt xanh bên cạnh anh, mắt cô đột nhiên sáng ngời.

-Ken, kia là Jonh phải không ?

Ken khó hiểu gật đầu, Jonh thì giật mình khi được nhắc đến.

Không để Jonh ngạc nhiên hơn nữa, Vân Linh như người đuối nước với được phao, hướng Jonh lên tiếng.

-Jonh, anh nhờ Kate giúp đỡ được không ? Gọi người của tổ bảo vệ đến !

Cô nhớ Ken đã từng nhắc đến Jonh là Phó chỉ huy của Kate. Tổ bảo vệ của Kate lại rất có năng lực, theo lời Ken nói hôm nọ chẳng phải họ từng bảo vệ cô sao, có lẽ hôm nay cũng vậy. Hàn Phong vốn dĩ là một mối “nguy hiểm” đặc biệt đối với cô.

Mặt Jonh xám xịt, Rain, Nhã Nhi và Ken cũng chẳng mấy sáng sủa. Jonh liếc nhìn Ken, lại nhìn về vẻ mặt không chút xúc cảm của Hàn Phong, anh thở dài.

-Đúng là cô nằm trong nhiệm vụ của tổ bảo vệ. Nhưng Chỉ huy là người quyết định tất cả.

Cánh tay bấu vào cửa dường như giảm vài phần lực, bọn họ chẳng ai chịu giúp cô.

Mờ mịt nhìn về Nhã Nhi, Vân Linh dồn hết hy vọng vào cô bạn.

-Nhã Nhi!Cậu chẳng phải đã nói nếu Hàn Phong bắt nạt tớ thì cậu sẽ giúp tớ làm chủ sao ?

Không dám đối diện với ánh mắt lấp lánh niềm tin của Vân Linh, Nhã Nhi ủ rũ cúi đầu.

-Xin lỗi Vân Linh, xem như tớ phụ lòng cậu đi!

Sức kháng cự bị rút cạn, Vân Linh hậm hực buông tay, giận dữ nhìn ai đó đang cười đắc thắng.

Muốn mang cô đi, Hàn Phong dễ dàng làm được việc này. Sở dĩ anh nán lại, chờ cô chấm dứt màn tìm kiếm đồng minh là để cô biết, chống đối với anh là một sai lầm.

Hai người nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, chỉ còn tiếng nói ngày một xa dần.

-Anh muốn làm gì hả ?

-Kết hôn.

………..

-Sao phải kết hôn với anh ? Em chỉ mới mười bảy tuổi, em muốn đi học.

-Kết hôn xong vẫn học được!

………….

-Em không muốn làm cô dâu của anh!

-Không cần. Anh làm chú rể của em là được!

…………….

-Anh không cầu hôn em, không có nhẫn cưới, cũng chẳng có hoa.

-Sẽ có.

………………..

-Hàn Phong, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ ?

-Ừ.

…………………….

Nắng ấm áp, gió mơn man. Nét vẽ cuối cùng đã hoàn thành.

XXXXXX

## 59. Chương 59 :

Mỗi người sinh ra đều mang một màu sắc. Dưới bàn tay của định mệnh, chúng ta vẽ nên những bức tranh.

Năm năm sau. Canada.

Bầu trời ngoại quốc trong lành. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang truyền đến những giai điệu ngọt ngào và hạnh phúc.

Trong không khí trang nghiêm của nhà thờ, tất cả mọi người đều háo hức chờ mong một hôn lễ thật hoàn hảo.

Nhạc vang lên, một cô bé da trắng trong bộ váy cũng trắng muốt bước vào, đôi tay bé xinh rải hoa dọc theo lối đi. Phía sau, cô dâu khoác tay cha mình, từng bước tiến về lễ đường.

Trong bộ váy cưới xinh đẹp, cô dâu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn về người sắp trở thành chồng mình. Mặc kệ mọi thứ được trang trí tỉ mỉ và những vị khách mời với những bộ lễ phục cao quý , từ lúc bước vào lễ đường, cô chỉ chú ý đến anh.

Thấy con gái trên mặt ngoài nôn nóng vẫn là nôn nóng, người cha mỉm cười, thấp giọng.

-Chú rể của con không chạy mất đâu!

Một câu bắn trúng tim, cô dâu đỏ mặt, mắt cụp xuống ngượng ngùng.

Hai người tiếp tục bước đi, ngoài mặt im lặng nhưng lòng đang nhảy nhót reo vui. Năm năm, cuối cùng cha con họ cũng tóm được cái kẻ cứng đầu kia.

Đến bên chủ rể, cả hai dừng lại. Người cha cẩn thận đặt tay con gái vào bàn tay to lớn của chàng rể, đứt ruột giao đi bảo bối bé nhỏ của mình.

Cô dâu viền mắt đỏ hoe nhìn cha, vẻ mặt dịu dàng khác hẳn nét ương bướng mọi ngày.

Siết chặt đôi tay đang run lên của cô, anh nở nụ cười hết sức vững tin. Từ hôm nay đến mãi mãi về sau, cô gái này sẽ là tất cả của anh.

Mọi người ngồi ngay ngắn, mong đợi các nghi thức tiếp theo được tiến hành.

Thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất diễn ra trong sự im lặng của tất cả, chỉ còn giọng nói êm ái của cha xứ vọng vào khoảng không rộng lớn của lễ đường.

-Chú rể, con có nguyện ý lấy cô dâu làm vợ. Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy đến suốt cuộc đời. Dù ốm đau hay già yếu hai người vẫn mãi ở bên nhau?

Anh nhìn cô, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, cười rạng rỡ.

-Con đồng ý!

Cha xứ gật đầu, ông quay sang cô dâu.

-Cô dâu, con có…..

-Con đồng ý….rất rất đồng ý!

Cha xứ, chú rể cùng tất cả mọi người có mặt ở đó xém chút ngất đi. Ngay sau đó, cả lễ đường truyền đến tiếng cười vô cùng sảng khoái.

Chiếc răng khểnh lóe sáng làm đôi mắt tròn xoe không thể chớp, đến khi tiếng cười ngã nghiêng của mọi người ngày một to, cô mới giật mình nhìn xuống dưới.

Cha cô cười rơi cả nước mắt, tay run run giơ ngón cái hô to.

-Lý Đan Đan! Đúng là con gái của ta!

Đan Đan ngượng chín cả mặt. Có ai nói cho cô biết vừa rồi cô đã làm gì hay không ?

Thiên Bảo nhìn gương mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi lại đỏ lự của cô, miệng cười càng tươi hơn.

-Em gấp vậy à? Cha xứ còn chưa nói xong.

“Được rồi Lý Đan Đan! Năm năm theo đuổi Dương Thiên Bảo đáng ghét này, đây không phải lần đầu mày mất mặt như thế”. Đan Đan tự an ủi bản thân, mặt mày méo mó quay sang hướng khác, tránh cái nhìn châm chọc của ai kia.

Lần đầu gặp được cô dâu nóng vội thế này, cha xứ dở khóc dở cười. Ông hắng giọng, bình tĩnh tiếp tục phận sự.

-Khụ….ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Các con có thể trao nhẫn và hôn nhau.

Dưới cơn mưa lộc của cha xứ, hai người trao nhẫn cho nhau. Giây phút ấy, họ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Nhẫn vừa khít được đeo vào tay cả hai. Không đợi Thiên Bảo đứng thẳng người, Đan Đan nhanh tay kéo anh về phía mình, mạnh mẽ hôn.

Lễ đường một lần nữa ngập tràn trong sự kích động, người vỗ tay, người vẫn há mồm nhìn chằm chằm cô dâu. Tiếng hò hét hòa vào tiếng nhạc du dương tạo nên bản hợp xướng tuyệt vời.

Buông cái người còn chưa hết choáng váng vì bị hôn ra, Đan Đan cười khoái trá.

-Dương Thiên Bảo! Anh là của em!

Năm năm trước, khi Thiên Bảo trở về Canada tiếp nhận vị trí lãnh đạo MyBank, ngân hàng do ba anh, Dương Quốc Trung sáng lập, anh không ngờ một bước ngoặc lớn đã xảy ra trong đời mình.

Bước ngoặc bất ngờ mà đáng yêu đó, chính là Lý Đan Đan.

Trở thành Chủ tịch của một hệ thống ngân hàng lớn khi tuổi còn rất trẻ là việc không dễ dàng, mọi thứ đòi hỏi anh phải luôn nổ lực để có được kết quả tốt nhất.

Ngồi vào chiếc ghế này, Thiên Bảo chẳng mảy may quan tâm đến những khó khăn mình phải đối mặt, anh chỉ biết đây là liều thuốc duy nhất giảm đi cơn đau về mối tình đầu vụn vỡ, về Vân Linh bé nhỏ anh đã rất yêu thương.

Thiên Bảo bắt đầu đắm mình trong những cuộc tình thác loạn, không tình yêu, không cảm giác, chỉ có tiền và sự thỏa mãn điên rồ.

Người tình của anh nhiều vô kể, họ bất chấp mọi thứ để giành được vị trí bên cạnh anh, trở thành phu nhân của người thừa kế MyBank. Nhưng với Thiên Bảo, trò chơi này quá vô vị, không ai trong bọn họ thay thế được cô ấy, người con gái biến anh thành bộ dạng hiện tại.

Nhiều lần Thiên Bảo không ngăn được ý nghĩ quay về cướp lại Vân Linh từ tay Đình Hàn Phong. Nhưng khi đứng ở sân bay, nhìn dòng người qua lại tấp nập, anh đã chua xót quay đầu.

Được gì khi một lần nữa đánh cuộc trái tim vì người con gái không yêu mình? Anh không muốn vứt bỏ cả linh hồn còn sót lại, anh sẽ dành nó ột tình yêu khác trọn vẹn hơn.

Nói anh hèn nhát hay ngu xuẩn, anh không trách! Vì lí trí chẳng đủ kiên định để níu giữ hình bóng của cô và lòng anh cũng đã mệt nhoài.

Ngay lúc Thiên Bảo sẵn sàng buông bỏ tất cả, một cơn ác mộng khủng khiếp ập tới, hung hãn xô anh xuống vực sâu.

Trụ sở chính của ngân hàng MyBank xảy ra vụ nổ, chính tại văn phòng Chủ tịch, Dương Thiên Bảo.

Một tiếng nổ lớn vang lên và lửa nhanh chóng lan ra cả tòa nhà. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, không ai chú ý đến Thiên Bảo bị kẹt dưới đống đổ nát.

Cứ tưởng cuộc đời sẽ chấm dút dễ dàng như thế nhưng một bàn tay đã chìa ra, kéo anh từ nanh vuốt đáng sợ của tử thần.

Lý Đan Đan không nghĩ rằng mình có thể vượt trùng dương xa xôi tìm đến chàng trai nợ mình một mạng sống.

Chính đôi mắt đau thương trong buổi hoàng hôn ấy đã khiến tim cô không ngừng thổn thức. Người con trai có thể chết vì cô gái mình yêu, dù cô ấy chẳng yêu anh, trên đời này chỉ có Dương Thiên Bảo.

Với thân thủ và trình độ võ thuật thừa hưởng từ cha cô Lý Hoàng, bậc thầy võ truyền thống, Đan Đan không do dự tham gia vào đợt Huấn luyện ở Canada. Cô biết nhiều người tham gia vào cuộc Huấn luyện này và không quay trở lại, tính khắc nghiệt và tàn nhẫn của nó đã được Tổ chức nêu rõ.

Đan Đan không biết Tổ chức thần bí kia có mục đích gì, cô càng không thể xác định bản thân có qua nổi hay không nhưng vì đây là cơ hội duy nhất giúp cô gặp lại anh, cô bằng lòng chấp nhận tất cả.

Trái Đất có hình cầu và Đan Đan đã gặp lại Thiên Bảo. Cô được Tổ chức cài vào Tổng công ty MyBank, trở thành nữ vệ sĩ bên cạnh Dương Thiên Bảo.

Trong lúc vui sướng vì mong ước được thành hiện thực, Đan Đan không hề biết rằng sóng gió đã ào ạt vây kín đời cô.

Ngày ngày đứng nhìn anh từ phía xa, cô ngốc nghếch ảo tưởng anh sẽ để ý đến mình nhưng cả một cái liếc mắt, Dương Thiên Bảo cũng chẳng cho cô.

Cô phải chịu bao nhiêu vất vả, đánh đổi cả mạng sống để tìm gặp anh và nhận lấy là sự tuyệt tình, chán ghét của chính người cô yêu.

Đan Đan bao lần cắn răng, ghìm chặt đau đớn khi anh và bạn gái thân mật lướt qua mình, nước mắt cũng cạn dần mỗi lần thấy tin về người yêu mới của Dương Thiên Bảo trên báo.

Ngày anh nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn, ngày anh liều mình bảo vệ cô gái khác, tim Đan Đan chết lặng. Cô biết, năm năm là quá đủ ối tình không kết quả này.

Tình yêu của họ bắt đầu và cứ như vậy ngày một lớn lên, đến khi cả hai nhận ra mình không thể sống nếu thiếu người kia thì dấu chấm hết cũng vô tình đặt xuống.

Nhưng không vì vậy mà họ buông tay, cô và anh một lần nữa gạt đi quá khứ, can đảm đối mặt với tình cảm của mình.

Và kết quả là ngày hôm nay. Hạnh phúc viên mãn.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ, cô dâu và chú rể cùng nhau tiếp đón khách dự.

Trong rất nhiều khách quý đến dự lễ cưới, một cặp đôi cư nhiên nổi bật, bất cứ ai đi qua họ đều phải quay đầu. Hai người này mỗi người mang một khí chất riêng biệt, chàng trai cương nghị hút hồn, cô gái thanh thuần, trong sáng nhưng đứng chung một chỗ lại hoàn hảo tỏa sáng, hết sức hài hòa.

Đan Đan vừa lúc bắt gặp hai người này thì mắt mở lớn, ra sức kéo Thiên Bảo đang tiếp rựu những cổ đông của công ty.

-Dương Thiên Bảo, kia là….là bạn của anh hả?

Thiên Bảo nhìn theo cánh tay đang chỉ chỉ của Đan Đan, vẻ mặt gượng gạo khi tiếp chuyện với những người kia biến mất, anh cười rõ tươi.

Xin lỗi đám thương nhân nịnh bợ, Thiên Bảo kéo tay Đan Đan đi nhanh về hai người kia.

Từ xa, họ đã nghe hai người tranh cãi.

-Anh đừng nhìn em như quái vật thế chứ ?

-Về!

-Không! Là ai đồng ý cho em sang đây dự lễ cưới ? Em cũng đâu có bảo anh đi theo em.

-Em…..

-Hai người định phá hỏng ngày vui của chúng tôi đấy à?

Thiên Bảo và Đan Đan đúng lúc đi đến, bốn mắt ăn ý nhìn nhau, vô cùng thích thú với hai người trước mặt.

Dáng người cao ngất hoàn mĩ trong bộ âu phục nhã nhặn, đôi môi đẹp khẽ con lên.

-Chúc mừng!

Thiên Bảo gật đầu, mỉm cười nhưng khi quay sang người bên cạnh thì nụ cười đột ngột đông cứng. Đan Đan há hốc mồm, mắt mở to nhìn chằm chằm anh chàng trước mặt, cả người ngây ngốc.

Hai mắt Thiên Bảo tóe lửa, không thể tin được cô dâu vừa gấp gáp thề thốt lúc đọc hôn phối chỉ vì nụ cười của anh và cái người đang mê mẩn vì chàng trai khác là một.

-Lý Đan Đan, em tỉnh lại cho anh!

Giọng nói dữ tợn của Thiên Bảo kéo Đan Đan từ mộng trở về, cô đột nhiên cười lớn, hai tay vô thức cào cào mái tóc ngắn củn cỡn.

Bấy nhiêu chưa đủ xấu hổ khi cô gái bên cạnh anh chàng siêu đẹp trai cười lớn hơn cả cô, vẻ điềm đạm xinh đẹp nhanh chóng bay biến, cô kích động ôm chầm lấy Đan Đan.

-Chị dâu! Chị dễ thương quá đi mất, chắc là bị anh ấy dọa cho sợ phải không?

Cô gái vừa nói vừa quay về phía sau nhìn anh chàng kia, giọng điệu hết sức thông cảm.

Lý Đan Đan mặt đầy dấu chấm than. Cô ấy chắc là đang đùa, thế nào lại bảo cô sợ ? Anh chàng kia chắc chắn không phải người, còn đẹp trai hơn cả Thiên Bảo nhà cô, Đan Đan là đang ngây ngẩn vì anh ta, chỉ sợ không kiềm chế mà chạy đến cướp người, cùng anh ta bỏ trốn ngay trong ngày cưới.

-Chào chị, em là Vân Linh.

Cô gái mặc chiếc váy lam dài đến gối, thiết kế tinh tế tôn lên dáng người, gương mặt trong trẻo như nước.

Vân Linh, đây là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Thiên Bảo cũng chính là định mệnh mang cô và anh đến với nhau.

Nghĩ đến điều này, Đan Đan không hề buồn mà còn rất vui vẻ. Cảm tình với Vân Linh vô cùng tốt.

-Chị có nghe Thiên Bảo nhắc đến em, quả thật là cô gái vừa gặp đã muốn yêu!

Câu nói chân thật của Đan Đan làm không khí bỗng nhiên ngượng ngùng.

Ngay lúc mọi người không còn gì để nói với nhau, giọng nói ngang ngang bất ngờ vang lên.

-Vân Linh, về thôi.

Thấy người nào đó bắt đầu giở giọng ra lệnh, Vân Linh tức giận trừng mắt.

-Đình Hàn Phong, anh tưởng ra lệnh với em là hay ho lắm à ? Muốn bắt em về để đám cưới chứ gì, em…..không…về!

Đuôi mắt lạnh lùng nheo lại, khuôn mặt ma mị bỗng chốc tối sầm, chỉ còn vẻ chết chóc dọa người.

-Hạ Vân Linh, đừng thấy anh chìu em quá thì làm càng.

Vân Linh sợ nhất là bộ dạng này của anh, tim không ngừng run lên nhưng miệng vẫn ngoan cố.

-Anh chìu em khi nào chứ?

Anh không nói gì, lãnh đạm đút tay vào túi quần, một tay kéo cô lại sát mình, khom người nhìn vào đôi mắt long lanh nước.

-Năm năm trước khi mọi thứ chuẩn bị xong, em nói em còn nhỏ, anh đã chờ em. Em nói anh không cầu hôn, anh mỗi tháng đều mua nhẫn chờ em đồng ý, em nói không có hoa, anh mỗi ngày đều mua hoa mang đến Hạ gia. Năm năm sau, em đã là CEO của Hạ thị, anh vẫn chờ em đến hôm nay. Em nói xem, anh chìu em như thế còn chưa đủ?

Nhìn Đan Đan và Thiên Bảo hạnh phúc trên lễ đường, Hàn Phong vô cùng hy vọng anh và Vân Linh sẽ sớm được như vậy. Đáng lẽ phải từ nhiều năm trước nhưng cô gái cứng đầu ấy hết lần này đến lần khác cư nhiên phá hoại kế hoạch hoàn mĩ của anh.

Không chỉ Vân Linh mà Thiên Bảo và Đan Đan cũng bị lời nói của anh làm hóa đá.

Một lúc sau, cô không ngại trước mặt nhiều người ôm lấy Hàn Phong, dịu dàng nói.

-Hàn Phong, xin lỗi anh. Em biết anh vì em làm rất nhiều việc mà bản thân lại vô tâm như thế! Đi về, chúng ta kết hôn.

Vân Linh cảm giác thân thể ai kia đột nhiên cứng đờ nhưng rất nhanh có tiếng cười vọng xuống.

-Em đang cầu hôn anh?

Cô ngẩng đầu, kiên quyết nhìn vào mắt anh.

-Năm năm qua anh đã cầu hôn em sáu mươi lần. Lần này đến lượt em!

Vì hai người kia quá thu hút lại thêm hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể cũng đứng bên cạnh nên bốn người họ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn từ nãy đến giờ, dĩ nhiên câu chuyện của Hàn Phong và Vân Linh cũng dễ dàng lọt vào tai họ.

Sau khi Vân Linh nói xong, mọi người xung quanh rào rào vỗ tay, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đám đông cũng dần tản ra , Vân Linh và Hàn Phong nói lời tạm biệt rồi ra về, cả quá trình mất vài chục phút mà Đan Đan vẫn không thể tin được, hai mắt tràn ngập sự hối hận.

-Thiên Bảo, tại sao lúc trước em lại nói với anh nhờ tình địch tiếp tục tình yêu của anh chứ ? Nếu biết người đó là anh chàng lúc nãy, em có chết cũng không nói thế.

Thiên Bảo hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng đe dọa.

-Ý của em là nếu em biết anh ta trước anh, em sẽ yêu anh ta mà không yêu anh?

Đan Đan giật mình, Thiên Bảo giống như sắp giết người đến nơi, mặt cười nhưng giọng nói vô cùng nguy hiểm.

Ý thức được bản thân vừa mới chọc giận anh, cô vội vàng phủ nhận.

-Ha…ha, không! Sao lại như thế, anh ta làm sao mà bằng chồng em cơ chứ!

Hai người “giằng co” bao nhiêu năm, Thiên Bảo quá rõ Đan Đan đang nghĩ gì, cô hẳn là bị loại “sắc đẹp” đáng sợ của Hàn Phong quyến rũ. Miệng ngọt ngào nói vậy nhưng lòng rất ấm ức.

Mọi người vui vẻ ăn uống không hay biết cô dâu và chú rể sắp sửa nội chiến, hai mắt nảy lửa nhìn nhau.

Thiên Bảo phủi phủi bộ lễ phục sáng lóa, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại như búa tạ giáng xuống Đan Đan.

-Lý Đan Đan, em có chết cũng không muốn anh nhường Vân Linh cho Hàn Phong chứ gì ? Được, tối nay em sẽ chết trong tay anh.

Chữ “chết” kia hết sức mờ ám làm Đan Đan không dám nghĩ nhiều, cô vén vạt áo cưới vướng víu, gác chân lên bàn thị uy.

-Dương Thiên Bảo, anh quên em đã không ít lần hạ anh đo ván, đừng có mà dọa người. Em không sợ anh đâu.

Bộ dạng lưu manh của cô dâu khiến những người gần đó hóa đá, họ âm thầm cầu nguyện cho chú rể đáng thương.

Chẳng ai biết có một người trong lòng đang cười thầm. Đan Đan quên mất để cưới được cô, Thiên Bảo phải vượt qua vòng thách đấu với cha mình, Lý Hoàng.

XXXXXXXX

Tại một phiên tòa.

Cô gái trẻ tuổi bước lên phía trước, tự tin chỉ vào kẻ đối diện.

-Ông dám nói, ông không có ý đồ quấy rối thân chủ của tôi ?

Người đàn ông xanh mặt nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức, một tiếng nói gấp gáp vang lên.

-Tôi phản đối, phản đối Cao luật sư đặt câu hỏi mang tính uy hiếp với thân chủ của tôi.

Chánh án nhíu mày, tay gõ gõ xuống chồng hồ sơ, uy nghiêm nói.

-Phản đối hữu hiệu. Đề nghị luật sư bên kiện chỉ kết luật sau khi đưa ra căn cứ xác thực.

Nữ luật sư bình tĩnh mỉm cười, cô nhìn xuống phía dưới, chàng trai đeo kính đen cười tươi như hoa, hàm răng trắng bóng làm cô chói mắt.

Lòng cô không khỏi than thở, anh ta đúng là rỗi việc, cả một công ty to lớn không lo, mỗi lần cô tham gia kiện tụng lại rất “chăm chỉ” có mặt.

Thu lại ánh mắt, cô dồn hết tinh thần vào “trận chiến” giành lại công lý của mình.

-Ông Vũ Văn Minh, xin hỏi 8 giờ tối ngày 20 tháng 3 ông đã ở đâu?

Người đàn ông cười mỉa, ánh mắt xuất hiện tia gian xảo.

-Tôi đang ở công ty.

Nữ luật sư trong lòng mừng thầm vì cá đã cắn câu. Gương mặt xinh đẹp trở nên sắc bén, vỗ mạnh tay xuống bàn cô cứng rắn chỉ tội tên đàn ông giảo hoạt.

-Ông nói dối. Ông lúc đó đang ở khách sạn XX, có ý đồ xâm phạm thân chủ tôi, cô Lệ An cũng là cấp dưới của ông. Ông mượn cớ công tác ép buộc cô ấy uống say rồi thực hiện ý đồ xấu xa của mình nhưng không thành.

Mặt người đàn ông trở nên khó coi, ông ta hướng luật sư của mình cầu cứu.

Vị luật sư có tiếng lần đầu gặp đối thủ, lại là một cô nhóc mặt búng ra sữa, anh vừa hứng thú, vừa cẩn trọng đối phó.

-Cô nói thân chủ tôi cùng cô Lệ An vào khách sạn, vậy cô có bằng chứng gì chứng minh?

Quả thật ngay cả một bằng chứng cô cũng không có. Vì người đàn ông kia là giám đốc của một công ty lớn, ông ta dễ dàng moi chuộc nhân chứng, phá hủy hết thảy những chứng cứ liên quan đến mình. Nhưng cô vẫn kiên quyết nhận vụ kiện này vì cô tin công lý sẽ chiến thắng tất cả.

-Trong tay tôi có một cuộn băng ghi lại hình ảnh ông và cô Lệ An đi vào khách sạn XX. Vẻ mặt cô ấy còn rất khó chịu.

Chánh án nhận lấy cuộn băng cho vào máy, hình ảnh hiện trên màn hình khiến hội đồng thẩm án khó hiểu nhìn nữ luật sư, cô cũng nhìn họ, vô cùng bình tĩnh.

Thời khắc mấu chốt, phiên tòa vang lên tiếng gào the thé của người đàn ông. Ông ta như đạp phải mìn, vô cùng kích động.

-Cô ta nói dối, Lệ An lúc đó uống say như chết lấy đâu ra khó chịu chứ? Ha….ha….Cao luật sư, cô tính qua mặt thẩm phán sao?

Luật sư của Vũ Văn Minh thở dài, cô gái này quá cao tay!

Kết quả quá rõ ràng, nữ luật sư mỉm cười hài lòng, cô hướng hội đồng thẩm phán gật đầu cám ơn, cũng may họ không lên tiếng truy cứu làm Vũ Văn Minh hiểu lầm, tự mình nói ra sự thật.

Bộp một tiếng, thẩm án gõ bàn, nhanh chóng kết thúc vụ kiện.

-Vũ Văn Minh ý đồ xâm phạm người khác, tội danh thành lập. Tòa tuyên án bốn năm tù giam.

Lệ An vui mừng nắm tay cô gái xinh đẹp trước mặt, xúc động rơi

nước mắt.

-Cao luật sư, thành thật cám ơn cô!

Lần thứ n nhận được sự cảm kích của người khác, cô càng thấy con đường mình đi là đúng hướng. Khi công lý còn tồn tại, tội ác sẽ mãi mãi được vạch trần.

Tôn Đăng Trình tuy thua cuộc nhưng tâm trạng tốt vô cùng. Anh chăm chú quan sát nét mặt đáng yêu của cô gái, khác hẳn sự sắc bén trên tòa. Nụ cười tươi tắn làm tim anh bất giác lỗi nhịp.

Đến gần cô, Tôn Đăng Trình tò mò lên tiếng.

-Luật sư Cao, cô có thể cho tôi biết cuộn băng kia của cô là gì không?

Lúc nãy tập trung vào Vũ Văn Minh, cô không mấy để ý đến luật sư của ông ta, bây giờ nhìn kĩ, anh ta quả thật rất đẹp trai.

Cô chớp mắt, đỏ mặt nhìn xung quanh.

-À, cái đó…..tôi nói anh đừng cười!

Anh chàng thật thà gật đầu.

-Cô cứ nói!

Cô kiễng chân, nói nhỏ vào tai anh.

-Phim hoạt hình Tom and Jerry!

Tôn Đăng Trình cười thích thú, chẳng trách bộ dạng của hội đồng thẩm phán lại kì lạ thế kia, họ chắc cũng bị cô làm cho dở khóc dở cười.

Một nam một nữ thân mật nói cười trở thành cái gai trong mắt người thứ ba đứng ở xa.

Anh không tiếng động thình lình đi tới, phá tan khung cảnh hòa hợp của hai người kia.

Tôn Đăng Trình nheo mắt nhìn chàng trai đeo kính đen, cảm thấy ánh mắt đầy địch ý của anh ta đang dán chặt trên người mình.

-Xin chào, anh là….

Bàn tay to lớn đột ngột siết lấy eo cô, hơi ấm quen thuộc tựa hơi thở của chính mình, cô không nhìn cũng đoán được là ai.

-Bạn trai cô ấy!

Câu trả lời ngắn gọn nhưng vừa đủ để cảnh cáo kẻ địch, anh dễ dàng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh ta lúc nào cũng hướng về cô Nhóc của mình, muốn cạnh tranh sao? Chàng luật sư trẻ tuổi này vốn không có cơ hội.

Tôn Đăng Trình biết người kia đang ngầm ra dấu, bảo anh tránh xa cô nhưng người mà anh thích, xưa nay anh đều theo đuổi tới cùng.

Quyết tâm của luật sư Tôn vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng vụt tắt vì người đối diện thong dong tháo kính, để lộ khuôn mặt không ai không biết của mình.

-Anh là Hạ Anh Du, kiến trúc sư có những công trình tầm cỡ nhất khu vực ? Thật hân hạnh được gặp anh, tôi là Tôn Đăng Trình, bạn đồng nghiệp của bạn gái anh.

Rain hào phóng bắt tay Tôn Đăng Trình, tình địch chưa chiến đã tự động nhận thua, anh vô cùng hài lòng với kết quả này.

Thấy Tôn Đăng Trình vội vàng bỏ đi, không hề quay đầu nhìn mình một lần kể từ lúc Rain xuất hiện, Nhã Nhi bực bội thoát khỏi cánh tay cứng như thép của anh, bệnh nghề nghiệp được dịp bộc phát.

-Hạ Anh Du, em sẽ kiện anh tội quấy rối, mạo nhận thân phận trục lợi cá nhân! Suốt ngày cứ như kẹo cao su bám dính lấy em, anh không phiền em cũng mệt chết đây này!

Nói rồi cô lách người bỏ đi, bộ váy công sở chính chắn không che được dáng vẻ trẻ con, tạo nên những đường cong đáng yêu theo từng chuyển động của cơ thể.

Rain đuổi theo cô, hai người tiếp tục tình cảnh quen thuộc diễn ra suốt năm năm qua.

-Cao Nhã Nhi, đến khi nào thì em mới chấp nhận anh! Anh 27 tuổi rồi, không muốn đến 50 tuổi mới lấy vợ, con anh sẽ nhầm anh với ông nó mất!

Nhã Nhi phì cười, cô thích bộ dạng khổ sở này của anh. Ai bảo anh trước kia đa tình, bạn gái anh hết A, B đến Z nối đuôi nhau làm phiền cô khiến cô mấy năm Đại học không hưởng được cảm giác vui vẻ thời sinh viên, ngược lại suốt ngày phải nát óc nghĩ cách đối phó với những trò quái gỡ của họ.

Nhưng cũng rất may mắn, từ đó miệng lưỡi Nhã Nhi trở nên sắc bén, chiêu trò của cô nhiều vô kể. Điều này quả thật có ích với nghề luật sư của cô.

-Anh không phải hô một tiếng là hàng tá cô chạy đến sao? Muốn vợ sẽ có vợ, muốn con liền có con, cần gì phải khổ sở đi theo em thế này chứ ?

Rain đau lòng nhìn cô, đôi mắt nâu sâu thẳm.

-Nhã Nhi, anh biết bọn họ làm khó dễ em nhưng anh xin thề, không ai trong số họ là bạn gái anh, tim anh chỉ chứa đủ một người. Cô Nhóc ấy rất đáng yêu!

Nhã Nhi còn nhớ bộ dạng thảm hại của những cô gái kia, tất cả họ đều bị Rain trừng trị vì động vào cô, cô hiểu anh rất yêu mình nhưng Nhã Nhi không muốn anh đạt được ý nguyện.

Hoàng hôn tím nhạt phủ xuống, ánh mặt trời sau bờ vai cao lớn của anh bỗng êm dịu lạ kì.

Nhã Nhi nắm tay Rain, hai người cùng nhau bước đi, giọng nói hạnh phúc kéo dài vô tận.

-Em muốn chọn một bộ váy cưới thật đẹp!

-Nhã Nhi, em đồng ý lấy anh rồi hả ?

-Lấy cái đầu anh, em làm dâu phụ!

-Hứ…..cái gì mà dâu phụ, không được làm. Bảo cô dâu tìm người khác đi!

-Du công tử, cô dâu là em gái anh, Hạ Vân Linh!

-Gì chứ! Nó chịu kết hôn với Hàn Phong rồi sao?

-Ừ!Bọn họ sẽ là đôi vợ chồng rất rất hạnh phúc.

-Ai bảo, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn…..

-Xí, ai thèm lấy anh !

………….

Mỗi người sinh ra đều mang một màu sắc. Dưới bàn tay của định mệnh, chúng ta vẽ nên những bức tranh.

Có bức tranh trở thành kiệt tác cũng có bức bị đời lãng quên. Chúng ta là những mảng màu trong bức tranh ấy, chúng ta làm nên câu chuyện của riêng mình.

Đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách, đủ niềm tin gạt bỏ khó khăn, ngay cả màu đen cũng có thể trở thành phông nền cho trời đêm đầy sao.

Cúi đầu trước số phận, rũ bỏ sự tin yêu, dù là màu trắng cũng sẽ bị nhuốm bẩn, dần dần lu mờ trong vô vàn sắc màu.

THE END.

## 60. Chương 60 : Ngoại Truyện 1: Kế Hoạch Thành Công

Có những kế hoạch mà ngay cả người nghĩ ra nó cũng phải đau đầu. Dù mục đích khác nhau nhưng kết quả vẫn như nhau.

Khu ngoại ô thành phố, nơi không khí trong lành và vô cùng yên tĩnh, một ngôi biệt thự với lối kiến trúc độc đáo có một không hai được xây dựng, trở thành điểm chú ý của rất nhiều người mỗi khi vô tình đi qua.

Đó chính là biệt thự Ánh Sáng, bản thiết kế hoàn hảo của Đình Khiêm và cũng là bắt đầu của một câu chuyện.

Cuộc giao dịch nhiều năm trước để biến những gì trên giấy thành sự thật vô tình cuốn Đình Hàn Phong vào thế giới của cô gái bé nhỏ Hạ Vân Linh. Từ đó, một bức vẽ đã được phát họa.

Biệt thự Ánh Sáng lấy màu lam làm chủ đạo, vẻ ngoài hài hòa nhưng không kém phần thanh cao là điểm nổi bật và thu hút.

Nhưng điều đặc biệt nhất của kiến trúc này chính là chất liệu xây dựng, những bức tường làm bằng thủy tinh trong suốt hấp thụ và phản xạ ánh sáng mặt trời, bất cứ lúc nào, ở vị trí nào trong căn biệt thự cũng có thể quan sát bầu trời, thưởng thức bức tranh hoàn toàn tự nhiên của tạo hóa.

Lúc thiết kế biệt thự , Đình Khiêm mong muốn trao nó cho vợ mình khi bà sáng mắt, để bù đắp bao nhiêu năm thiếu thốn ánh sáng quý giá của cuộc đời. Vì vậy, ông đã đặt tên cho biệt thự này là Ánh Sáng.

Biệt thự Ánh Sáng đã mở đầu câu chuyện như thế và cũng kết thúc câu chuyện ấy một cách trọn vẹn.

Nó đã trở thành tổ ấm của một gia đình. Gia đình bé nhỏ chỉ có hai người, mặc dù một trong số hai người ấy luôn mong muốn có thêm thành viên thứ ba.

Hoa viên rộng lớn trồng rất nhiều cây xanh và hoa, mỗi loài mang một màu sắc riêng biệt, dưới mặt trời càng rực rỡ.

Giọng nói trẻ con không hề thay đổi, khác hẳn với vẻ cương quyết trong công việc, cô gái liến thoắng nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

-Ôi, cậu sướng thật nha! Đám cưới chưa được một năm mà mẹ chồng tặng nguyên căn biệt thự, lại đẹp như thế này! Tớ ganh tị chết mất!

Không nhận được phản ứng của người đối diện, cô gái vẫn thản nhiên tiếp tục câu chuyện của mình, tay nhịp nhàng bóc vỏ cam, vừa ăn vừa nói.

-Mà này, hôm trước đi loanh quanh khu này tớ mới nhớ một việc. Khu đất này là cánh đồng có lau lúc đó chúng ta hay tới đấy, đám hướng dương vẫn rất tốt. Thì ra người nhà giàu bỏ tiền trồng cỏ là chồng cậu. Hazz, Đình Hàn Phong rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy?

Nuốt luôn miếng cam cuối cùng, đôi mắt to lóe sáng nhưng người kia vẫn không hề tỏ ra hứng thú với “phát hiện” của mình, tay và mắt đều đặt trên tập văn kiện trong tay. Điển hình cho dạng người cuồng công việc.

Phát chán với cái tính lập dị này, cô gái đưa tay xoa xoa bụng vừa tiêu hóa hết hai đĩa trái cây, lắc đầu ngán ngẫm.

-Bé con à! Con xem cô con có phải nhàm chán quá không, suốt ngày vùi đầu vào công việc, bỏ bê chồng lại chẳng muốn sinh con làm cho cái tên mặt lạnh kia cả ngày mặt mũi u ám, hại mọi người xung quanh lúc nào cũng rét run!

Sức chịu đựng rốt cục cũng quá giới hạn, Vân Linh ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp sáng ngời.

-“Chị dâu”, bởi vì phụ nữ mang thai rất lắm lời nên tớ mới không muốn sinh con. Cậu mà tiếp tục lải nhải là tớ bảo Rain mang cậu về đấy! Anh trai tớ là ông bố tuyệt vời thế nào cậu biết rồi đó, tớ không đảm bảo sau khi sinh xong cậu vẫn giữ được vóc dáng thế này đâu!

Nhã Nhi trợn mắt nhìn Vân Linh, rùng mình xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao.

Suốt năm tháng mang thai, Nhã Nhi luôn trong trạng thái được yêu chiều quá mức, không làm việc, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Thỉnh thoảng Rain sẽ mang cô ra ngoài, đến nhà ba chồng hoặc Vân Linh nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô một giây phút nào.

Anh tham gia lớp chăm sóc sức khỏe sản phụ thay vì dự họp ở công ty, tự tay nấu ăn thay vì thiết kế công trình. Thậm chí còn lên kế hoạch việc ăn, ngủ, sinh hoạt cá nhân của Nhã Nhi.

Sự chăm sóc hết sức chu đáo của Rain khiến Nhã Nhi khủng hoảng. Có một lần, cô nửa đêm giật mình thức giấc, thấy đôi mắt nâu lấp lánh nhìn chằm chằm bụng mình, Nhã Nhi bị dọa xuýt nữa hét lên.

Lần đầu tiên cô ý thức, bé con trong bụng mình có tầm ảnh hưởng lớn cỡ nào. Nhã Nhi ngốc nghếch nghĩ rằng, nếu đứa bé được sinh ra chắc Rain sẽ vứt cô sang một bên.

Hình dung ra cảnh tưởng hai cha con quấn quýt lấy nhau, còn cô với thân hình béo ú ủ rũ nép vào một góc nào đó, mặt Nhã Nhi đột ngột tái xanh. Cô rất sợ bị bỏ rơi.

Rain cùng Hàn Phong đang nói chuyện cách đó không xa, thấy sắc mặt Nhã Nhi không tốt vội vã chạy lại, vừa nói vừa thở hổn hễn.

-Vợ à, em đau chỗ nào sao?

Nhã Nhi chẳng buồn nhìn mặt Rain, cúi đầu nhìn xuống bàn.

Rain thấy vậy càng thêm lo lắng, sợ vợ đau mà không dám nói, anh hoảng hốt bế lấy Nhã Nhi.

-Đi, chúng ta đến bệnh viện ! Bé con sẽ không sao đâu!

Nhã Nhi cắn mạnh vào tay Rain, hai má đỏ bừng, vừa ngượng vừa tức giận.

-Anh thả em xuống, suốt ngày chỉ biết đến bé con! Hạ Anh Du, có phải em sinh xong anh sẽ không thèm để ý tới em không ?

Rain kéo ghế, nhẹ nhàng đặt Nhã Nhi xuống, khổ sở nói.

-Nhã Nhi, anh làm sao mà không thèm để ý tới em chứ. Em nói xem anh vất vả thế nào em mới đồng ý lấy anh, bé con là tình yêu của hai chúng ta, anh yêu con bao nhiêu thì yêu em bấy nhiêu. Anh vì lo cái tính trẻ con của em sẽ không biết cách tự chăm sóc bản thân nên lúc nào cũng để ý mọi thứ, em phải hiểu chứ!

Những lời ngọt ngào của Rain làm tim Nhã Nhi vui sướng nhảy nhót, bao nhiêu hờn giận phút chốc biến mất sạch sẽ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ chẳng liên quan tới mình.

-Bé con à, mẹ con đáng thương lắm phải không? Trên tòa thì cãi cho người khác cứng họng còn ở nhà lại chẳng nói được gì, lúc nào cũng bị xem là trẻ con.

Rain phì cười, ghé đầu vào bụng vợ, học cô nói chuyện với đứa bé mới có năm tháng.

-Con xem này, mẹ ganh tị với con đấy! Thế mà bảo không phải trẻ con!

Vân Linh quên luôn tập văn kiện chưa xem xong, lắc đầu hết cách với gia đình sắp sửa chào đón thành viên thứ ba kia, với anh trai và cô bạn đã lên chức “chị dâu” của mình, hạnh phúc đơn giản là nói chuyện với bé con của họ.

Nghĩ vậy, Vân Linh đột nhiên nhìn Hàn Phong đứng trước mặt, anh cũng luôn mong muốn một gia đình trọn vẹn thế này nhưng cô lại vô tâm, vô tính cho qua, dành hết thời gian cho công việc.

Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo của Hàn Phong nay đã tối sầm, đáy mắt sâu thẳm chất chứa sự chờ mong xen lẫn thất vọng.

Đối với cô vợ ương bướng của mình, những nguyên tắc và bản chất vốn có trong anh đều bị phá vỡ.

Rain từng nói em gái anh ta rất khó bảo, Hàn Phong một mực tin rằng với anh, cô gái nhỏ này sẽ ngoan ngoãn hơn.

Hạ Vĩnh khi trao quyền điều hành công ty cho con gái , cũng đã hàm ý với anh cô sẽ càng bất trị nhưng anh lại một lần nữa không để tâm.

Đến khi hôn lễ hoàn hảo kết thúc, Hạ Vân Linh bị đóng dấu là người của Đình Hàn Phong, anh mới biết mình đã quá xem nhẹ tính cách ngang ngạnh của cô.

Một buổi sáng đẹp trời sau đêm tân hôn, Vân Linh hoảng hốt mang chăn gối sang phòng khác và tuyên bố hai người sẽ chia phòng ngủ.

Vậy là ngày hôm đó, cả tập đoàn Đình Khiêm tưởng rằng sẽ được Tổng giám đốc ngàn năm băng giá ban tặng nụ cười hạnh phúc thì đùng một cái, công việc của mọi người lại tăng lên gấp đôi.

Nếu họ biết được nguyên nhân thật sự khiến mình ra nông nổi này, những tinh anh ấy chắc chắn sẽ đập đầu vào bàn, để lại nỗi oán hận sâu sắc cho cô vợ mới cưới của Gió Lạnh.

Chính Hàn Phong cũng không hiểu tại sao Vân Linh có thái độ như vậy. Hậm hực suốt một ngày, tối đến, ai đó mặt dày gõ cửa phòng vợ, vẩn vơ bảo thời tiết 350 rất lạnh thì nhận được câu trả lời hết sức ba chấm.

-Không ngủ với anh nữa, đến giờ em vẫn chưa hết đau này!

Từ đó, anh bị vợ phân định ranh giới rõ ràng. Nhiều lần đề cập đến chuyện sinh con, Vân Linh vờ vịt ngó lơ, biến người to lớn, hoàn mĩ như anh thành không khí.

Kế hoạch “tấn công” lập tức được tiến hành nhưng sáu tháng sau, cả Rain và Nhã Nhi đám cưới sau anh một tháng đã có con được năm tháng, vậy mà thái độ của Vân Linh vẫn không hề thay đổi, Hàn Phong vô cùng tức giận.

Một ngày chủ nhật khó chịu. Sau khi hai người cứ chồng chồng, vợ vợ và cả bé con kia rời khỏi, biệt thự Ánh Sáng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Vân Linh nhìn Hàn Phong suốt mấy tháng trời bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, cũng biết anh đang giận vì chuyện gì nhưng bản thân cô lại rất khó khăn để tiếp nhận mọi thứ.

Mẹ mất sớm, nhà chỉ có ba và anh trai, không ai nói cho cô biết chuyện vợ chồng là như thế nào, không ai dạy cô cách làm vợ, thế nên cô càng không thể trở thành một người mẹ tốt.

Quyết định chia phòng để ngủ nhưng Hàn Phong sớm cho cô biết cô không thể thoát khỏi anh.

Vài lần tỉnh giấc thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của anh, trên chiếc giường ngập mùi cỏ May quen thuộc, Vân Linh thở dài, có lẽ cô đã đi quá giới hạn của Gió Lạnh.

Cô nhìn anh, lòng xót xa khi bắt gặp đôi mắt đen láy thấp thoáng sự chờ mong. Tiếng nói cười của đôi vợ chồng hạnh phúc, vô tư xa dần, cô cũng muốn gia đình bé nhỏ của mình giống như Rain và Nhã Nhi, tràn ngập sự vui vẻ.

Hàn Phong thấy Vân Linh muốn nói gì đó nhưng anh sợ tâm trạng đang cực kì không tốt của mình làm cô tổn thương, khóe môi đẹp khẽ cong lên, miễn cưỡng cất giọng.

-Anh sẽ đến Kate! Tiếp tục làm việc của em, đừng bận tâm đến anh!

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Hàn Phong, khóe mắt Vân Linh cay xè.

Chẳng còn tâm trí ớ công việc dở dang trước mặt, Vân Linh lửng thửng bước vào nhà, thầm nghĩ đến “bé con” của Rain và Nhã Nhi, điều làm họ hạnh phúc.

XXXXX

Trụ sở Kate. Một ngày u ám.

Hàn Phong đến Tổ thông tin, yêu cầu phó chỉ huy Jonh và quản lý Ken vừa được chuyển đến từ tổng công ty có mặt ngay lập tức.

Lệnh triệu tập ở mức F-mức độ khẩn cấp nhất, khiến Jonh và Ken dừng ngay công việc, vội vã đến Tổ thông tin. Kate đã từng nhận được lệnh triệu tập F, đó là lúc tiêu diệt Rose.

Vội đến mức lao luôn vào phòng mà không gõ cửa, cả hai thiếu chút đổ ầm về phía hàng người đã đứng sẵn ở đó.

Mười phút sau.

Jonh liên lạc đến người thứ hai mươi sáu trong “danh sách mật”, bình tĩnh lắng nghe những “phương pháp” mà họ giải quyết “vấn đề”.

Ken một tay lau mồ hôi, một tay click chuột. Anh không thể bình tĩnh như Jonh, những dòng chữ liên tục nhấp nháy trên màn hình khiến anh hoa mắt, dây thần kinh đã căng như dây đàn.

Bộp. Bàn tay to lớn gõ mạnh xuống bàn, Hàn Phong xoay ghế lại, trầm mặc giây lát.

Sau một hồi thống kê lại kết quả, Jonh báo cáo.

-Hai mươi trong tổng số hai mươi sáu người ngoại tình, bốn người đột ngột bị đồng tính, hai người còn lại có xu hướng bạo lực gia đình.

Thật ra “danh sách mật” mà Jonh liên lạc gồm những người bị vợ mới cưới lãnh cảm hoặc thiếu quan tâm, hoàn cảnh tất cả bọn họ đều vô cùng thê thảm.

Thấy sắc mặc Hàn Phong ngày một khó coi, Ken đánh liều lên tiếng.

-Thông tin vừa tổng hợp từ Tổ thông tin của Kate xác nhận, có năm cách hiệu quả nhất để khuất phục những cô vợ ương bướng. Thứ nhất, chuốc say.

Lời Ken vừa nói ra ,Jonh và những người còn lại đồng loạt cúi đầu nhìn mũi giày, cách này quả thật rất hạ đẳng!

Mắt Hàn Phong đảo một vòng quanh căn phòng, dừng lại trên thân người cúi gập của Jonh, thừa biết mọi người đang nghĩ gì nhưng anh vẫn cất giọng đều đều.

-Tháng trước có thử qua một lần, cô ấy bảo gối ôm hôm nay cứng quá rồi đạp tôi xuống giường.

Những chiếc cằm cúi thấp được dịp tiếp đất, tập thể mọi người bắn ánh nhìn không thể tin được về phía chỉ huy tối cao của họ nhưng đối tượng được chú ý vẫn dửng dưng trưng ra dáng vẻ vô tội vạ.

-Thứ hai, mua quần áo đẹp và dẫn vợ đi ăn tối.

Hàn Phong xoay xoay cây bút trong tay, đuôi mắt dài nheo lại.

-Cô ấy làm việc ngay cả chủ nhật. Không có thời gian!

Ken hít sâu, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, không dám nhìn vào mắt Hàn Phong, nơi tín hiệu nguy hiểm đang nhấp nháy.

-Thứ ba, tấn công bất ngờ, hành động ngay lúc vợ đang ngủ.

Vài người lại hít vào, đầu ong ong với những cách thức “độc đáo” mà Kate cập nhật, thì ra chinh phục một người phụ nữ tốn không ít công sức mà người phụ nữ của chỉ huy, lại càng khác người.

-Cách thứ tư.

Hàn Phong cho qua luôn cách thứ ba, lần này mà nói ra thì đúng là mất mặt. Cái cách cũ rích ấy anh đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, gì mà tấn công bất ngờ. Mỗi khi tay chân bắt đầu phản bội chủ nhân, chạy loạn lung tung thì người bên cạnh sẽ bắt lấy chúng, vô thức ôm chặt trong lúc ngủ say, miệng còn không ngừng lẫm bẫm.

-Ngoan, đừng nghịch! Sáng mai em phải đi làm!

Vậy là có người cam chịu, mất ngủ cả đêm.

Tuy không nhìn thấy vẻ mặt dọa người của Gió Lạnh nhưng không khí âm u bao trùm căn phòng khiến hô hấp của mọi người bắt đầu khó khăn.

Ken lạc giọng, e dè nói tiếp.

-Thứ tư, lạnh…..lạnh nhạt để thu hút sự chú ý!

Lần này thì tất cả rất đồng lòng, kể cả Hàn Phong cũng thở dài. Cái này mà cũng gọi là cách sao? Lạnh nhạt, bản thân anh cũng là một cách.

Điện thoại vang lên cắt phăng không khí trầm mặc.

Jonh nghe xong, mặt mũi tái xanh. Cứng ngắc đứng một chỗ.

Ken nhìn Jonh, tò mò hỏi.

-Sao vậy? Có chuyện gì à?

Đôi mắt xanh trợn ngược nhìn Ken, tức tối mắng thầm kẻ phá đám này.

-Jonh, báo cáo!

Ầm ầm….Jonh nghe xung quanh vang lên tiếng đổ vỡ, bộ dạng giống y hệt Ken ban nãy, khó khăn mở miệng.

-Điện thoại từ Canada, Dương Thiên Bảo…..vợ cậu ta vừa….vừa sinh xong, là con trai!

Rất chấn động. Tin tức này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Một người đang đau đầu lên kế hoạch đánh bại cô vợ ương bướng, một người khác lại vui vẻ khoe khoang sinh được con trai. Thật là biết đùa!

Khi mọi người chưa kịp phục hồi tinh thần thì thân người cao lớn đã đứng bật dậy, sẵn sàng càng quét bất kì ai cản đường.

Thấy Hàn Phong giận dữ rời đi, Ken hấp tấp hét lên, niềm hy vọng cuối cùng là đây.

-Chỉ huy, cách thứ năm không cần tốn thời gian, trực tiếp quăng cố ấy lên giường và “ra tay”.

XXXXX

Trở lại biệt thự Ánh Sáng khi trời đã sập tối, Hàn Phong lảo đảo bước vào nhà.

Vân Linh ngồi bó gối nhìn góc trời nhuộm màu hoàng hôn, sắc tím tuy mờ nhạt nhưng rất bình dị, dễ dàng xuyên qua đáy lòng đang ngổn ngang của cô.

Cạch, cánh cửa bật mở, dáng người quen thuộc mò mẫm bước vào, theo ánh sáng le lói ngoài trời tìm đến bóng lưng của cô vợ bé nhỏ.

Anh ôm cô, mùi rựu nồng nặc tỏa ra có chút mê hoặc nhưng ẩn chứa sự đắng chát.

-Sao không bật đèn?

Vân Linh không đẩy anh ra, để yên cho anh tùy ý ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc xoăn đen mượt của cô.

-Hàn Phong, em làm vợ thật không tốt, em làm anh buồn phải không?

Ánh sáng tím nhạt hắt lên gương mặt trong trẻo của Vân Linh, đôi mắt lấp lánh những tia sáng xinh đẹp.

Men theo vành tai nhỏ nhắn, từng nụ hôn dịu dàng được đặt xuống. Như một bản nhạc tuyệt dịu, sau màn dạo đầu rất êm ái những giai điệu dữ dội, nồng nàng ngân lên, réo rắt hòa vào màn đêm đầy ánh sao.

Vân Linh không biết Hàn Phong mang mình về phòng từ lúc nào, cô vẫn đang chìm đắm trong cơn mưa tình yêu rơi trên da thịt, bỏng rát và đê mê.

Chiếc giường thật ấm, hương cỏ May thật quyến rũ. Vân Linh nghe thấy giọng nói khàn khàn thỏ thẻ bên tai, gợi cảm và ngọt ngào.

-Vợ à, em đúng là không tốt. Nhưng một mình anh tốt là đủ rồi!

Giữa đêm, Kate nhận được tin nhắn khiến mọi người một phen hò hét. Jonh và Ken mừng rỡ ôm nhau nhảy cẩng lên.

“Cách thứ năm thành công, không tốn thời gian. Toàn thể thành viên của Kate được tăng lương trong nửa năm- Người gửi: Chỉ huy”.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/buc-ve-cua-gio*