Em Không Hiểu Lòng Anh

Table of Contents

# Em Không Hiểu Lòng Anh

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Câu chuyện tình cảm lãng mạn. Sóng gió, thử thách. . . Tình yêu liệu có hồi kết đẹp. ----------------------------------------------------MỞ ĐẦUTôi giật mình thức dậy khi bầu trời bên ngoài vẫn còn đen kịt. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/em-khong-hieu-long-anh*

## 1. Chương 1

- Em chào chị! – Cô thư kí của anh rụt rè nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi

- Tổng giám đốc có khách? – Tôi đợi cô ấy gật đầu rồi mới nói tiếp – Khi anh ấy xong việc, nhắn với anh ấy là tôi đợi ởquán cafe dưới lầu. Cảm ơn cô!

Tôi nhìn cặp mắt phức tạp của thư kí thì có thể đoán được người trongphòng là ai và họ đang làm gì. Nhẹ nhàng thì nắm tay, nàng dựa đầu vàovai chàng rồi khóc lóc. Nặng hơn sẽ là những nụ hôn nồng cháy. Có lẽtôi chính là người vợ khoan dung, độ lượng nhất hành tinh. Tôi đi lướtqua cặp mắt nhìn tôi thương cảm. Thật sự không cần đâu, vì tôi khôngcảm thấy gì hết. Thật đấy…..

Tôi ngồi đợi hơn nửa tiếng thì anh mới xuất hiện. Hình như tôi đã pháhỏng giây phút ngọt ngào của anh nên vẻ mặt anh không vui lắm. Khi nhìn tôi, cặp mắt vẫn lãnh đạm như thế

- Có việc gì?

- Không có gì, em chỉ là muốn rủ anh cùng ăn trưa thôi!

- Cô rãnh rỗi như thế sao? – Thanh Phong nhíu mày, tỏ ra bất mãn – Nhưng tiếc là trưa nay tôi có hẹn rồi!

- Vậy thì thôi! Xin lỗi đã làm phiền anh!

Tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật tôi, năm ngoái anh bận đi công tác, nên năm nay tôi mới biết được vợ muốn ăn cơm với chồng vào ngày sinh nhật chính là một việc làm rãnh rỗi. Tôi sẽrút kinh nghiệm….

--------------------------------------

Bản thân có tiền, chồng cũng có tiền, rõ là mônđăng hộ đối còn gì. Khổ nỗi Thanh Phong lại không thích vợ mình cótiền. Điều anh cần chính là người vợ hiền lành, phục tùng, toàn tâmtoàn ý bên anh. Mấy thứ đó tôi không cho anh được. Bản chất là thứkhông thể thay đổi, nó chỉ thay đổi vì người mình yêu. Đáng tiếc khitôi lấy anh, tôi không yêu anh. Đây là cuộc hôn nhân mang đậm màu sắchợp tác kinh tế. Chúng tôi hiểu rõ, chỉ cần nước sông không phạm nướcgiếng, cuộc hôn nhân này có thể kéo dài trong hòa bình.

Ngày sinh nhật chỉ có tin nhắn chúc mừng của emtrai. Có phải tôi rất đáng thương hay không? Gia đình có cũng nhưkhông. Đã từng có bạn bè, nhưng quay đầu lại cũng chẳng còn ai. Ngay cả người yêu thương tôi nhất cũng đã bỏ đi rồi.

Tôi đi lang thang trong khu mua sắm, cũng khôngcó ý định mua gì. Chỉ là không ngờ tới tại sao ở nơi cách xa công tyanh như vậy, tôi cũng phải chạm mặt anh. Tình huống bi hài hơn nữa làanh đang tay trong tay với một người con gái. Cô gái đó vừa chạm mắtnhìn thấy tôi, vội vàng buông tay anh ra, cụp mắt xuống, Quả thật rấtcó sức hút của mỹ nữ e lệ. Nếu tôi cũng học được những cái đó, khôngbiết chồng tôi có công khai đi lăng nhăng với người khác như vậy không. Xem như cô ấy cũng biết điều, tôi vui vẻ bước tới chỗ anh. Vẫn là cặpmắt đen kịt, u ám nhìn tôi.

- Trùng hợp thật! Em tưởng là trưa nay anh bận việc với khách hàng. Không nghĩ anh lại có sở thích đi sắm đồ thế này!

Tôi đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh anh. Haiz, sao cô ta có thể đóng đạtvai nữ chính hiền thục, nhu mì, chịu đựng thế chứ. Nếu ngày trước, tôichưa quen cô ta, tôi chắc là sẽ thương xót, cảm thấy tội lỗi mà hai tay dâng chồng mình cho cô. Lan Linh đưa cặp mắt đã sắp đỏ hoe nhìn tôi,miệng lí nhí

- Bạch Vy!

- Lan Linh! Lâu lắm rồi không gặp nha! – Muốnđóng kịch, tôi đóng với cô – Sao hai người lại đi chung với nhau vậy?À, hôm nay là sinh nhật mình, chắc anh ấy cầu cứu cậu đi mua quà chomình chứ gì. Thiệt là….

Da mặt tôi dày, nói không thành có, cô ta chắc chắn cũng biết, nhưngtôi chẳng qua cũng chỉ ám chỉ cho cô ta biết tôi là ai, cô ta là ai màthôi

- Thôi đi!….. Lan Linh, em tự về nhà nhé! Còn em, về với tôi!

Dứt lời , Thanh Phong nắm tay tôi lôi đi. Tôi khinh bỉ trong lòng, mỹnhân chưa kêu cứu, anh hùng như anh tỏ vẻ làm gì. Tôi quay lại nhìn Lan Linh, ánh mắt nói với cô ta: “Xin lỗi, chồng mình thật bất lịch sự!”

----------------------------------------------------

Anh gần như quăng tôi lên xe. Đàn ông luôn cảm thấy vợmình là sư tử, còn bồ nhí là các em thỏ đáng thương. Tôi liếc nhìn anhmột cái, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa. Không khí trong xe quả thậtrất là ngột ngạt. Yên tĩnh đến đáng sợ

- Sau này có đi ngoại tình, cũng không cần côngkhai như thế, anh không nể mặt tôi, cũng biết bảo vệ mặt của anh. À còn có khuôn mặt của cô người mẫu đang lên kia nữa. Anh muốn báo chí cóviệc làm hả? – Tôi là người đầu tiên lên tiếng

- Cô không cần quan tâm! Tôi hiểu rõ việc mình làm…

- Anh đừng nhọc sức như thế. Tôi mãi mãi không ly dị anh đâu…

- Cô…

- Vì tôi không hạnh phúc, nên tôi muốn các người cũng như vậy!

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chồng tôi lại lên cơn điên rồi. Người đàn ông dễ nổi giận như vậy, làm sao mà làm việc lớn đây. Mà có lẽ chỉ khi đụng vào vấn đề Lan Linh, anh mới thể hiện bộ mặt này với tôi. Xem ra cũng thú vị hơn là biểu tình lãnh đạm, không chút cảm xúc.

- Cô thật là phụ nữ đáng sợ!

Tôi không thèm trả lời anh, im lặng ngả người ra, nhắm mắt lại.

----------------------------------------------

Chỉ là ý định tránh một cuộc cãi vã, không hiểu sao tôi ngủ quên mất.Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Xem ra anh không đến nỗinhẫn tâm để tôi nằm trên xe. À mà không đúng, có lẽ anh cần xe để đicông việc. Tôi cảm thấy hơi đói bụng, nên bước xuống lầu kiếm đồ ăn.Tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa vang lên. Chị giúp việc bước rangoài, tầm năm phút sau chị trở lại với một bó hoa hồng trên tay, tươicười bước về phía tôi

- Cô chủ, có người tặng hoa cho cô!

- Ai vậy? – Tôi ngạc nhiên

- Dạ tôi không biết, là người ở cửa hàng hoa giao tới.

Tôi đón lấy bó hoa trên tay chị, tìm thiệp được đính kèm trên đó. Trong thiệp chỉ là dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật em”. Nét chữ quen thuộckhiến trái tim tôi đập loạn xạ. Người đó đã quay lại…Dù tôi không biếtmục đích của anh là gì nhưng chỉ cần tôi nghĩ đến việc hai chúng tôicùng sống trong một thành phố, tôi thấy trong tim mình bình yên đến lạ.

Khi tôi đang thẫn thờ ngắm nhìn bó hoa trong lòng thì Thanh Phong trởvề. Anh nhìn lướt qua tôi, thong thả ngồi xuống, với tay lấy tấm thiệp một cách tự nhiên

- Sao? Em có ý định nối lại tình xưa không?

- Anh muốn tôi cũng như anh và cô bồ bé nhỏ của anh? Một kẻ ngoại tìnhvà một kẻ thích phá hoại gia đình người khác. Một đề nghị đáng suy nghĩ đấy nhỉ?

- Câm miệng!

Tôi bị tiếng hét bất ngờ của anh làm cho chấn động. Tôi cắn chặt môi,bình tĩnh nhìn anh. Không biết có phải vì còn chưa kịp trấn tĩnh haykhông, tôi dường như trông thấy ánh mắt u uất của anh. Dù nó chỉ xuấthiện chớp nhoáng nhưng tôi nghĩ mình đã bắt kịp khoảnh khắc mơ hồ ấy

- Anh…

- Cô không được quyền sỉ nhục Lan Linh…- Mắt Thanh Phong tối sầm lại, không thể nhìn thấy một tia sáng

- Anh nghĩ tôi có quyền không? Nên nhớ tôi là vợ anh, tôi được phápluật bảo vệ. À mà không cần đến pháp luật, chỉ với gia thế nhà mình,tôi có thể khiến cô ta sống không bằng chết….

- Cô hay lắm! Được, nếu đã nhắc cô là vợ tôi, tôi sẽ chỉ cho cô biếtthế nào là một người vợ! – Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi

Tôi thật sự không biết anh sẽ làm gì, chỉ cố gắng vùng vẫy, gọi chịgiúp việc: “Chị Hoa! Chị Hoa!”. Chị Hoa nghe thấy tiếng tôi, vội vàngchạy tới. Chị vừa định mở miệng cầu xin thì đã bị anh hét vào mặt:“Cút! Không phải việc của chị!”. Chị Hoa nước mắt rưng rưng nhìn tôi bị kéo lên lầu. Tôi thật là ngây thơ, sao có thể nghĩ chị ấy có thể cứumình chứ. Cổ tay đau nhói vì bị anh nắm chặt, tôi cắn môi, quyết khôngđể cho anh thấy sự yếu đuối của mình.

-------------------------------------------

Anh đạp cửa, kéo tôi vào phòng, sau đó đóng sập cửa lại.

- Anh muốn làm gì?

- Không phải cô nói cô là vợ tôi sao? Bây giờ tôi chỉ muốn điều mà người chồng nào cũng muốn thôi!

- Anh….

Anh từ từ bước về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tôi hoảngsợ, bước lùi lại mấy bước, đến cuối cùng là đụng ngay chân tường, không còn đường lui nữa. Anh nắm tay đẩy tôi lên giường. Tôi hoảng loạn thực sự, tuy tôi và Thanh Phong cưới nhau đã hai năm, nhưng chúng tôi chưatừng là vợ chồng thật sự. Anh là đàn ông, tất nhiên là có nhu cầu,nhưng chắc chắn không đòi hỏi ở một người mà anh chán ghét. Anh sẽ tìmLan Linh. Đó là việc duy nhất tôi mang ơn cô ta.

- Dừng lại! Anh dừng lại cho tôi!

Bất chấp tiếng kêu gào của tôi, tay anh vẫn nhanh chóng xé toạc áo củatôi. Một cảm giác nhục nhã lan khắp người, tôi cố gắng xô anh ra nhưngsức tôi so với anh quả thật quá khác biệt.

- Xin anh, xin anh, dừng lại đi!

Tôi cầu xin anh, nhưng tiếng cầu xin của tôi làm anh cảm thấy kíchthích. Hành động còn thô bạo và nhanh chóng hơn. Tôi co rút người lại,hình ảnh của hai năm về trước nhanh chóng ập về. Nước mắt tôi bắt đầutrào ra, tất cả như bong bóng xà phòng vỡ ra cùng một lúc. Tôi khôngmuốn, cơ thể tôi, trái tim tôi đã tan nát từ hai năm trước, tôi khôngmuốn lại bị xé toạc một lần nữa

- Đừng mà, đừng mà……

Trong trường hợp như vậy, kêu một người đàn ông dừng lại có phải là rất ấu trĩ không, nhưng tôi không biết làm gì hơn. Cuối cùng tôi không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, đành nằm im để anh chiếm đoạt mình. Sau khi“thú tính” qua đi, anh nhìn chằm chằm chiếc ga giường không để lại dấuvết gì. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi anh sẽ nhục mạ tôi. Nhưng trongkhoảnh khắc không ngờ tới, anh đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận bảvai mình đón nhận một giọt nước nóng hổi. Đó là gì? Mồ hôi hay nướcmắt? Tôi không biết, nhưng thật sự nó rất nóng, nóng đến thiêu cháytrái tim tôi

Một lúc sâu, anh đứng dậy, mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Khitiếng sập cửa vang lên, tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Rồitrong phút chốc, mọi cảm xúc trong tôi vỡ oà. Tôi chỉ có thể gào khóc.Tôi hận nhưng lại không biết phải hận ai đây.

## 2. Chương 2

Sau ngày hôm đó, anh vẫn không về nhà lần nào. Tôi cố gắng quên đi, một mình cảm nhận cuộc sống bình thản trôi qua. Ngày qua ngày đều lấy niềm vui vẽ tranh làm lẽ sống. Tôi ngồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện hình như cũng lâu lắm rồi tôi không về thăm em trai. Tôigọi điện thoại cho dì, thông báo rằng hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi ăn cơm với gia đình là lúc nào. Từ khi tôi lấy chồng, mọi liên lạc với gia đình gần như cắt đứt. Đứa con gái nhưtôi đây rốt cuộc cũng chỉ để sử dụng ục đích tranh giành quyền lợi, đã sử dụng rồi thì quan tâm làm gì nữa. Nói như thế không có nghĩa tôi chấp nhận trở thành một công cụ mà không đòi hỏi gì. Điều kiện để tôiđi lấy chồng chính là 6% cổ phần trong công ty, trích ra từ 12% của dì. Dì ở đây chính là mẹ kế của tôi. Mẹ ruột đã mất lúc mới sinh ra tôi.Rất nhanh sau đó ba liền lấy vợ khác. Trong mắt dì, tôi giống như làmột kẻ ăn bám lâu năm không thể tống khứ. Tôi ngày ngày lớn lên với sựghẻ lạnh của ba, sự khinh miệt của dì. Rất may đứa em trai cùng ba khác mẹ không ghét tôi, mà ngược lại có phần quan tâm chăm sóc tôi. Đó làmột chút hơi ấm tôi cảm nhận được trong 25 năm sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này

- Thưa ba thưa dì con mới về!

- Ờ! – Dì tôi đáp, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục giũa móng tay

Ba tôi vẫn đang đọc báo, không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nhúnvai, bước tới ngồi xuống ghế. Cô Quý quản gia trong nhà nhanh chóngmang nước trái cây lên cho tôi, còn gật đầu chào tôi cười vui vẻ. Ngẫmđi ngẫm lại quả thật cũng buồn cười, người chào đón tôi về nhà chính là người giúp việc, còn hai vị phụ mẫu trong nhà lại xem tôi như khôngkhí. Bạc bẽo làm sao!

————————

“Rầm”.

Tiếng đạp cửa khiến ba người chúng tôi đều giật mình, lập tức quay lại. Hoàng Khải vẻ mặt hết sức tức giận bước lại chỗ tôi

- May mà chị cũng ở đây! Em không phải mất công đi tìm!

- Có chuyện gì? – Tôi thong thả hỏi – Ngồi xuống đi, từ từ nói.

- Chị có biết hồi nãy em từ công ty về đã thấy ai không?

- Ai?

- Là anh rể….Anh ta…anh ta…đi với con hồ ly tinh đó…

- Ờ

- Cái gì mà “Ờ”. Chị không cảm thấy gì sao? Nói cho em nghe, có phải chị sống với anh ta rất uất ức không? Ly dị, ly dị đi!

- Im ngay! – Ba tôi nãy giờ im lặng, chỉ vừa mới nghe hai từ “ly dị” đã không kiềm được mà quát lên

- Ba… – Em tôi sợ sệt nhìn ông – Nhưng chị hai rõ ràng rất khổ sở, bacó thấy chị nghe tin chồng mình ngoại tình mà không biểu hiện gì không, chứng tỏ là chị bị riết rồi thành quen đó.

Tôi nghe lập luận của em trai mà dở khóc dở cười. Sao nó không nghĩ làdo tôi không yêu nên không đau. Chẳng lẽ tôi trong mắt nó đáng thươngnhư vậy sao.

- Không phải đâu! Là do chị không quan tâm! – Tôi đưa mắt nhìn mọi người, nhún vai tỏ ý không có gì mà phải bàn cãi.

- Phải sống thế nào thì chồng mới đi ngoại tình. Chắc cũng cứng đầu cứng cổ như ngày xưa chứ gì! – Dì buông lời mỉa mai

- Khải, chị không yêu anh ta, nên chị không ghen, em đừng lo!

- Nếu chị không yêu, sao còn sống chung với anh ta?

- Con còn phải hỏi, tất nhiên là vì gia tài nhà bên đó rồi!

- Mẹ… – Hoàng Khải hét lên

- Mày làm gì sửng cồ với tao. Tao nói không đúng sao?

- Nếu không phải vì cái nhà này, chị hai phải đi lấy người chồng như vậy sao?

- Nó ăn không của nhà này hai mươi mấy năm, bây giờ làm một chuyện nhỏ xíu mà cũng kể công nữa hả? Với lại nó cũng đâu làm không công, trướckhi đi còn lấy của tao 6% cổ phần.

- Là hạnh phúc của cả đời chị, mẹ nói nhỏ là nhỏ thế nào?

- Mày…- Khải, em thôi đi, đừng có cãi dì! – Tôi kéo kéo tay em trai mình

Ba vẫn còn tức giận, chỉ tay vào em tôi nói: “Mày đừng có lộn xộn! Chịmày tự biết cách giải quyết”. Nói dứt câu, ông cũng đứng lên bỏ đi. Dì trước khi đi theo ông, liếc tôi một cái rồi nói: “Không biết cô về thăm nhà hay muốn phá nhà nữa!”

- Chị hai, chị đừng giận mẹ. Em thay mẹ xin lỗi chị. – Hoàng Khải ngồi xuống bên cạnh tôi

- Không sao! – Tôi vỗ vỗ lên vai nó

- Chị hai, hôm sinh nhật chị, em đi công tác nên không chúc mừng chịđược. Em có mua quà cho chị nè – Hoàng Khải vừa nói vừa lục giỏ xách –Đây rồi! Là nước hoa, mùi hương chị thích nhất!

- Dù trễ lắm rồi nhưng cũng cảm ơn em! – Tôi vui vẻ nhận

- À, anh ấy về rồi. Chị biết chưa? – Thấy tôi im lặng cúi đầu, HoàngKhải lại tiếp tục nói – Anh ấy nhờ em hẹn gặp chị. Chị có bữa nào rãnh không?

- Gặp chị sao? – Tôi ngạc nhiên, không phải cách đây hai năm, anh đã quyết định đoạn tuyệt với tôi rồi sao

- Đúng, anh ấy nói đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần chị đồng ý, anh ấysẽ đưa chị đi. Chị hai, rốt cuộc hai năm trước, sao hai người lại chiatay, sao chị lại đồng ý lấy anh Phong?

- Em nhắn với anh ấy, tất cả đều là quá khứ rồi, chị đã có chồng, anhấy cũng nên có hạnh phúc của riêng mình…Không gặp mặt mới tốt cho cảhai…

- Nhưng mà…- Thôi được rồi, hôm nay chị về để ăn cơm…Nào đi ăn thôi – Tôi cắt ngang lời em trai, lôi nó vào phòng ăn

——————

Khi tôi vừa về tới nhà thì đã thấy chị Hoa đứng đợi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi chị:

- Có chuyện gì vậy?

- Cô…à ừm…

- Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng ngại!

- Cậu chủ…cậy ấy….

- Anh ấy bị làm sao?

- Không phải bị gì, mà là cậu ấy hôm nay dẫn theo một cô gái…về nhà….Hai người họ…đang ở trên phòng

Lời nói của chị như tiếng nổ chát chúa bên tai tôi. Rốt cuộc anh ta xem tôi là gì. Anh ta đi ngoại tình, tôi không cản, nhưng tại sao dám đemngười phụ nữa đó về nhà, còn làm cái chuyện đó trong phòng của tôi. Tôi nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

- Cô…

- Khi nào anh ta vui vẻ xong thì nhờ chị nói với anh ta, tôi sẽ khôngbao giờ đặt chân vô ngôi nhà này nữa. Anh ta với cô tình nhân bé nhỏ đó hãy hưởng thụ đi…

- Cô đi đâu? – Chị Hoa lo lắng nhìn tôi – Cô như vậy thì chẳng khác nào để ả ta đắc thắng

- Không sao đâu, ai thắng ai thua bây giờ chưa nói trước được. Ngày mai tôi sẽ quay về lấy đồ đạc của mình. Chị chuẩn bị giúp tôi.

Tôi phóng xe đi, từng cơn gió táp vào mặt nhanh chóng làm khô đi nhữnggiọt nước mắt của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, rõ ràngkhông yêu thì không đau nhưng tôi lại nghe rõ từng tiếng vỡ nát củatrái tim mình. Phải chăng đó là tâm trạng nên có của một người vợ bịphản bội. Tôi tấp xe vào lề, bụng cuộn lên từng đợt. Tôi dựa vào gốccây nôn thốc. Sau cơn nôn, tôi không còn một chút sức lực nào. Taychân mềm nhũn, tưởng như tứ chi không còn thuộc về mình nữa. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho em trai, người duy nhất có thể tin tưởng được

- Alô! Khải, em đến đón chị, chị…thật sự rất mệt!

Khi Khải chạy tới thì tôi đang ngồi bên vệ đường, tóc tai rũ rượi, thảm hại vô cùng. Đến lúc nhìn thấy em trai mình, tôi mới yên tâm mà ngấtđi

———————–

Tôi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi sát trùng ở bệnh viện.

- Chị hai, chị hai….Bác sĩ, chị ấy tỉnh rồi!

- Cô cảm thấy thế nào? – Một vị bác sĩ bước tới kiểm tra tình hình của tôi

- Tôi hơi nhức đầu… – Tôi khó nhọc trả lời

- Sức khỏe của cô rất yếu, nếu còn ngất xỉu như vậy sẽ không tốt cho đứa bé

- Đứa bé? – Tôi và em trai đồng loạt lên tiếng

- Cô có thai được khoảng ba tuần rồi. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình…

Tôi nhắm mắt, gật gật đầu. Trong lòng là một mớ hỗn loạn. Tôi có thai, nhưng lúc này đây tôi không biết mình có thật sự muốn đứa trẻ này haykhông.

- Chị hai, chị đã ngất hơn một ngày rồi. Em thật sự rất lo… – Em trai nắm lấy tay tôi

- Có ai biết chị như vậy không?

- Em chưa báo ai hết. Đứa bé…Chúng ta có nên báo cho anh Phong không?

- Đừng! Em hãy kiếm cho chị một căn nhà, chị muốn ra ở riêng. Còn nữa,em hãy qua nhà chị lấy đồ giùm, chị đã nhờ chị Hoa thu dọn.

- Chị và anh Phong xảy ra chuyện gì? Vì anh ta có người khác ở ngoài? Không phải chị bảo không cần để ý chuyện đó sao?

- Khải, chị hiện tại rất mệt. Có chuyện gì nói sau đi!

Người phụ nữ bình thường khi biết mình mang thai sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong tôi chính là chua xót, là nặng nề, còn có cả sợ hãi. Tôiquay mặt vào tường, cắn chặt môi cố gắng không để tiếng nấc bật ra. Nếu anh ta biết tôi mang thai đứa con của mình thì sẽ phản ứng như thế nào ? Bỗng dưng tôi rất muốn biết điều đó…

## 3. Chương 3

Tôi bước vào ngôi nhà mà em trai chuẩn bị ình. Nó nằm trong một khuphố yên tĩnh, rất thích hợp với tôi. Tôi nhìn sơ qua một lần, cảm thấykhá hài lòng

- Chị hai, nhà không có lầu, chị không cần leo lên leo xuống cầu thang.Sau này bụng chị to cũng không sợ. Còn nữa, em đã trả tiền nhà trướcmột năm, chị cứ yên tâm sinh một đứa cháu bụ bẫm cho em.

- Thằng nhóc này… – Tôi với tay kí đầu Hoàng Khải

- Quần áo, đồ đạc của chị em đã lấy cho chị rồi. Chị Hoa cứ nằng nặc đòi em dẫn đi gặp chị. Chị ấy đúng là người tốt

- Ừ, em có rãnh thì nhắn với chị ấy là chị sống rất tốt, bảo chị ấyđừng lo. Hôm qua, ngoài chị Hoa, em có… – Tôi bỏ dở câu nói của mình,vì cảm thấy thật sự không cần thiết để hỏi

- Em không thấy anh ta.

Tôi im lặng, làm như không nghe thấy câu nói của em trai. Anh quả thật rất bạc tình. Lúc này đây, chắc anh đang ăn mừng với tình nhân, sao tôi có thể nghĩ anh trong phút chốc sẽ nhớ đến mình chứ. Tôi nhếch mép cườinhạo bản thân.

- Chị nhờ em một việc. Em lấy mấy bức tranh của chị, tìm xem chỗ nào có thể kí gửi nhờ người ta bán giùm không.

- Không phải là chị không bao giờ bán tranh của mình sao? – Em tôi tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ờ, nhưng bây giờ chị không phải là chỉ lo ình, chị còn phải lo cho em bé nữa – Tôi xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình

- Không cần đâu chị hai. Em sẽ lo cho chị! Với lại còn lợi nhuận từ 6% cổ phần….

- Chị nói thì em cứ làm đi, đừng ý kiến ý cò nữa. Chị vào phòng nghỉ đây. Em về thì nhớ đóng cửa.

----------------

Đứa trẻ trong bụng tôi rất ngoan, tôi không hề có cảm giác ốm nghén gì cả. Tôi thật sự có lỗi vì đã từng có ý nghĩ không cần con, nhưng bây giờcảm giác có một thai nhi từng ngày lớn lên trong bụng mình, tôi cảmthấy rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười một mình, bắt đầu tưởng tượng khuônmặt của đứa con tương lai. Không cần biết nó là trai hay gái, đẹp hayxấu nhưng chỉ cần nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn là tốt rồi. Tôi đưa cọ vẽnhững đường nét ban đầu của một đứa trẻ. Những bức tranh trước của tôibán cũng có giá. Hoàng Khải sau khi đem tranh tôi đi thì khoảng 2-3ngày sau lại đem tiền đến cho tôi, vui vẻ bảo rằng ông chủ nói tranhcủa tôi rất được mọi người yêu thích. Tôi đam mê vẽ tranh từ nhỏ, đốivới sở thích này của tôi, ba và dì cảm thấy rất chán ghét. Tôi thườngđi làm gia sư hoặc chơi đàn piano ở phòng trà để kiếm tiền mua dụng cụ, đóng tiền học Đại học kiến trúc. Đối với những bức tranh do mình vẽra, tôi xem như là tâm huyết, thường để đó chứ không bán. Chỉ vì tươnglai sau này của hai mẹ con, tôi mới đành lòng bán chúng đi, nhưng tôicũng rất vui khi biết có người hiểu được tranh của mình.

Điện thoại của tôi báo tin nhắn. Là của Hoàng Khải: “Chị hai, hôm nayem bận họp, buổi trưa không ghé chị được. Em có nhờ người trưa nay quanhà đưa chị tiền bán tranh, chị ở nhà để lấy nha”. Tôi mỉm cười, đứnglên thả lỏng tay chân. Sáng giờ ngồi trước giá vẽ khiến tôi hơi nhứcmỏi. Tôi vừa định vào bếp nấu cơm thì chuông cửa reo lên. Chắc là người em tôi nói đến. Tôi vội vàng bước ra, vừa trông thấy người đứng ởngoài, toàn thân tôi dường như đông cứng lại.

- Bạch Vy!

Người đó gọi tên tôi. Cách đây rất lâu, đối với tôi, tiếng nói này làtiếng nói êm dịu nhất mà tôi từng nghe. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy rất mơ hồ. Rõ ràng là sát bên tai nhưng lại dường như rất xa xôi. Tôi vẫnđứng yên trong nhà nhìn người ngoài cửa. Anh cũng nhìn lại tôi, sau đóthì thở dài một tiếng

- Em không định cho anh vào nhà sao?

- Em nghĩ chúng ta không có gì để nói.

- Thật sự không có gì để nói?

- Hải Lâm! Tất cả đã quá muộn rồi!

- Chỉ cần em muốn, không có gì là trễ cả!

- Em….

- Em cho anh vào nhà đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh xin em!

Tôi đã từng tưởng tượng cả ngàn lần việc gặp lại anh. Tôi từng nghĩmình sẽ bật khóc, ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng tôi nhớ anh rấtnhiều. Thế nhưng đến lúc anh thật sự ở trước mặt, tôi đã biết rằng tình cảm của tôi dành cho anh, có thể bị thời gian làm cho phai mờ. Khi tôi nhìn anh, cảm xúc loạn nhịp ngày xưa không còn, có chăng là một chútcảm động khó gọi tên.

------------------

Tôi đưa ly nước cho Hải Lâm, rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Từ lúc bước vào nhà đến bây giờ, Hải Lâm chưa rời mắt khỏi tôi một phút, điều đó làmtôi thật sự không tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu xuống, né tránh ánh mắtnhư thiêu đốt của anh

- Anh có gì muốn nói thì nói đi!

- Em sống tốt chứ? – Giọng điệu Hải Lâm đầy oán trách

- Rất ..rất tốt.

- Đến bây giờ em còn nói dối sao? Sự thật rằng em không hạnh phúc. Người nào biết suy nghĩ đều có thể nhìn ra được. Cho anh biết ngày xưa tạisao em lại chọn anh ta…

- ……

- Bạch Vy, em không muốn trả lời cũng được. Nhưng em cho chúng ta một cơ hội được không? Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ đem em rời khỏi nơi đây…

“Bốp, bốp ..”

Hải Lâm và tôi bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình quay lại. Con ngườicao ngạo đứng thẳng lưng đang nhìn về phía tôi, cặp mắt sắc lẻm đã dầntối đi. Tôi đứng dậy theo phản xạ, cảm giác một luồng máu nóng chảykhắp toàn thân

- Tình cảm sâu nặng, nghe mà cảm động làm sao, làm tôi không kiềm đượcphải vỗ tay. Làm gián đoạn hai người rồi…- Thanh Phong nói với giọngđiệu mỉa mai

- Anh…

- Gấp gáp tâm sự đến nỗi không khoá cửa. May là như thế tôi mới chứng kiến được một màn anh anh em em động lòng người

- Anh…hiểu lầm rồi – Không hiểu sao việc đầu tiên tôi nghĩ tới lại là giải thích với anh ta

- Tôi cứ tưởng cô vì giận tôi mới bỏ nhà đi, hoá ra cô dọn ra ngoài để sống với trai. Hạ tiện!

- Mày im ngay! – Hải Lâm không còn giữ được bình tĩnh, ngay lập tức lao tới nắm lấy cổ áo Thanh Phong

- Đừng!

Tôi hoảng hốt, chạy lại can Hải Lâm. Nếu hai người đánh nhau, tôi thậtsự không biết sẽ phải bênh vực ai. Tôi cố gắng nhìn Hải Lâm, van xinanh ấy buông tay ra. Tôi không muốn mọi việc càng ngày càng tồi tệ

- Hải Lâm…Anh buông tay ra… Xin anh

- Bạch Vy! – Hải Lâm đau khổ nhìn tôi, cặp mắt hằn lên vài sợi tơ máu. Sau đó nhanh như chớp đấm vào mặt Thanh Phong

Tôi dường như chết lặng, sau đó vội vàng chạy tới đỡ Thanh Phong đang ngã trên mặt đất. Anh tức giận phất tay tôi ra, lau vết máu trên khoémiệng. Cặp mắt lãnh khốc chiếu thẳng vào tôi. Toàn bộ con người tôi bịcái nhìn đó làm cho cứng đờ.

- Tôi ngoại tình, cô cũng không kém. Chúng ta không ai nợ ai!

Thanh Phong vừa nói vừa chống tay đứng lên. Tôi vẫn còn quỳ trên mặtđất, không thể phản ứng được gì. Lời nói của anh như lưỡi dao đâm vàotim tôi. Tôi không biết tại sao mình lại đau như thế. Vẫn ngỡ rằng dùanh có làm gì, tôi đều không quan tâm. Ngay cả khi anh làm tổn thươngtôi, tôi vẫn có thể dửng dưng đợi vết thương từ từ liền sẹo. Tôi nhìntheo bóng lưng bước ra khỏi cửa, hình ảnh nhoè dần bởi nước mắt. Tôi cứ nhìn như thế, đến khi có cảm giác cả người được một lực đỡ lên. Tôichầm chậm quay đầu lại nhìn Hải Lâm.

- Anh xin lỗi!

- Anh về đi. Em muốn yên tĩnh. – Tôi lách người khỏi anh, bước vào phòng đóng cửa lại

---------------

Tôi bị cơn đau nơi bụng làm cho tỉnh giấc. Cơn đau từng đợt từng đợt kéotới làm cho cả người tôi run rẩy. Tôi thật sự hoảng sợ, vì tôi khôngbiết đứa bé có bị gì hay không. Nhưng đầu óc tôi không thể suy nghĩ gìcả, thật sự rất đau đớn. Mồ hôi túa ra như tắm. Tôi cắn chặt môi, cốgắng với tay lấy điện thoại, gọi vào một số trong danh bạ. Tràng chuông báo vang lên. Rốt cuộc cũng có người bắt máy

- Làm ơn…Đau quá…- Chỉ kịp thốt ra như thế, trước mắt tôi đã là một màu đen kịt.

Tôi ngất đi

-----------------

- Bạch Vy! Bạch Vy! Tỉnh lại đi!

Tôi cảm giác có người bế thốc tôi lên. Tôi cố gắng mở cặp mắt nặngtrịch nhưng không được. Chỉ nghe người đó gọi tên tôi. Giọng nói rấtquen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Nước mắt tôi khẽ rơi xuống. Nếuthật sự lúc này tôi phải chết đi. Người đó có đau lòng, có ân hận haykhông?

## 4. Chương 4

Tôi nặng nhọc mở mắt, phải khó khăn lắm tôi mới thích ứng được với ánhsáng ngoài cửa sổ. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi. Đưa taysờ lên bụng, con tôi sẽ không sao chứ. Nếu tôi ngủ lâu như vậy, nó cóbị ảnh hưởng gì không. Trong lúc tôi đang cố gắng suy nghĩ thì một bóng đen từ từ bước tới giường. Lúc này đây tôi mới phát hiện anh đã ngồitrên ghế sofa từ rất lâu. Cặp mắt của anh trũng sâu, có cả quầng thâmmờ mờ. Trên cánh tay còn quấn một lớp băng trắng.

- Em muốn gặp bác sĩ… – Tôi nhìn cánh tay anh, rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi quan tâm tình hình của con mình hơn

- Tôi nghĩ không cần thiết đâu. – Giọng nói của anh thật lạnh lùng

- Anh nói vậy là sao?

- ……

Một linh cảm không lành xẹt ngang qua đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

- Đứa bé…- Tôi lắp bắp

- Mất rồi!

‘‘Oành’’

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đầu tôi. Tôi không tin, làm sao màcon tôi có thể ra đi như vậy. Tôi đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đầu đến cuối, anh không hề lộ ra vẻ thương xót. Ánh mắt lạnh lùngchiếu thẳng vào người tôi.

- Anh nói láo! Tôi muốn gặp bác sĩ.

Tôi giật những ống dây nhợ đang gắn trên người mình, cố gắng rời khỏigiường nhưng tôi hoàn toàn không có sức lực. Hai chân không nghe theo sự điều khiển, tôi vừa cố đứng lên thì ngay lập tức ngã khuỵu xuống. Bất lực. Tôi chỉ có thể áp người lên sàn nhà mà gào khóc. Đau đớn, nỗi đau như hàng vạn mũi kim đâm lên người tôi.

- Sao anh lại để bệnh nhân như vậy! – Một giọng nói trách móc vang lên

Tôi được một y tá đỡ lên giường. Cùng lúc đó có một vị bác sĩ bước vào.Tôi nhìn ông ta, là người đã thông báo tôi có thai. Tôi nắm chặt tayông, ánh mắt van lơn ông nói ình biết chuyện gì đã xảy ra. Vị bácsĩ vỗ vỗ lên tay tôi, lắc lắc đầu.

- Xin lỗi. Đứa bé không thể giữ được. Sức khoẻ của cô quá yếu….

Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi không còn biết phải phản ứng thế nào. Tôimuốn gào lên, hét to lên nhưng cổ họng lại không thể mở ra. Tôi muốnkhóc nhưng trước mắt đã là một màu tối đen. Tôi không nhìn thấy gì, vàthật sự tôi muốn mình mãi mãi không còn cảm nhận được gì. Đến lúc đómọi đau đớn sẽ dừng lại, không còn lan rộng khắp người tôi nữa

-----------------------------

Cuối cùng tôi cũng phải tỉnh lại. Tôi mở to cặp mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Em trai đau lòng nắm chặt tay tôi. Đột nhiên Hoàng Khải đứng lên, bước về phía cửa

- Anh về đi! Chị tôi không muốn nhìn thấy anh!

Tôi đưa mắt về phía tiếng nói, chỉ nhìn thấy dáng người cao lớn của emtrai. Người kia đang cố lách qua người Hoàng Khải bước vào trong. Tôikhông biết anh đến thăm tôi làm gì. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt lạnh lùng,bộ dáng vô tình của anh, tôi lại cảm thấy rất uất hận

- Khải, cho anh ta vào đi!

- Chị hai! – Hoàng Khải bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài

- Anh tới đây làm gì? – Tôi nói với người đang đứng ngay chân giường

- Tôi cần một câu trả lời…

- Câu trả lời? – Tôi ngạc nhiên

- Đứa bé là con của ai?

- Đứa bé…Anh nghĩ nó là con của ai? – Một nỗi chua chát tràn ngập trong lòng tôi. Anh làm sao có thể đặt một câu hỏi như thế

- Tôi không biết…

- Anh có bao giờ nghĩ tới việc nó là con của anh không?

- ….

- Không có đúng không? Nên khi nghe tin đứa trẻ không còn, anh cũng không tỏ ra thương tiếc….

Thanh Phong vẫn nhìn tôi. Cặp mắt vẫn không hề có một tia sáng. Tôi khôngthể biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết mọi tình cảm của tôi đều bị hốđen đó hút sạch, không còn một dấu vết

- Nhưng rất may anh đã không có cảm xúc đó, tôi có thể không phải áy náy….

- Em….

- Hahahah, Thanh Phong, tôi muốn ly dị. Thật sự rất muốn ly dị với anh… – Tôi cất tiếng cười bi thương. Người đàn ông này không xứng làm ba của con tôi – Anh về làm thủ tục đi, tôi kí.

- Rốt cuộc đứa bé là con của ai? – Anh nhào tới nắm lấy vai tôi.

- Không phải con của anh. Anh nghĩ đúng rồi, nó mãi mãi không có phúcphận là con của anh. Chỉ là một đứa con hoang, anh quan tâm làm gì? –Tôi gào lên

“Bốp”.

Cái tát đó rất mạnh, tôi cảm giác má của tôi nóng bừng lên, còn có vịtanh nơi khoé miệng. Hết rồi, thật sự không còn lại gì nữa. Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn chút tự tôn cuối cùng của anh bị đánh sập hoàn toàn.Tôi không biết ánh mắt anh đang nhìn tôi là loại cảm xúc gì. Ai oán,tức giận, điên cuồng hay thống khổ? Tôi cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàngnói: “Cái tát này là tôi nợ anh. Ngay lúc này chúng ta ân đoạn nghĩatuyệt!”

--------------------------------------

Ba và dì vừa nghe tin tôi sẽ ly dị liền vô cùng phẫn nộ. May mà từ đầuđến cuối có Hoàng Khải chống đỡ sau lưng tôi, không thì tôi đã bị khíthế áp bức của hai người bọn họ dìm chết. Ba tôi đập bàn chửi mắngkhông thôi, dì ngồi bên cạch lâu lâu chêm thêm củi. Phải đến khi tôiđảm bảo rằng dù tôi có ly dị thì mọi hợp tác giữa hai công ty không cógì thay đổi cộng thêm việc tôi trả lại 6% cổ phần, hai người mới bắtđầu hạ hoả. Tôi cảm thấy rất buồn cười, con cái ly dị, nhưng điều bậcsinh thành lo lắng lại chính là tiền tài còn giữ được không.

Khi giải quyết mọi việc bên nhà xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối. Em traiđề nghị đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Tôi muốn yên tĩnh, lúc nàyđây tôi không cần ai bên cạnh. Thả bộ trên con đường quen thuộc, tôi co mình tránh từng cơn gió thổi qua. Tôi ghé vào quán cà phê “Nắngchiều”. Đã lâu lắm rồi tôi không ghé lại nơi này, tất cả kỉ niệm tươiđẹp của tôi đều được kí gửi ở đây. Chỉ cần đặt chân vào, tất cả sẽ được hoàn trả một cách trọn vẹn. Tôi ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, gọi mộtly trà chanh nóng. Tôi cần một chút ấm áp xua đi cái lạnh trong lòng.Ngắm nhìn những tốp thanh niên lướt qua khung cửa kính, tôi bất chợtmỉm cười. Chúng tôi đã từng giống như bọn họ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai. Hải Lâm, Thanh Phong, Lan Linh và tôiđều đã từng là bạn thân…Rất thân…Chớp mắt một cái, giữa chúng tôi ngoài yêu và hận không còn lại gì. Hoàn cảnh thay đổi, số phận thay đổi. Một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Nếu có thể tôi sẽ đánh đổi tất cả đểquay về ngày xưa, trả lại cho Lan Linh một tâm hồn trong sáng, trả lạicho Hải Lâm một tình yêu cuồng nhiệt và trả lại cho Thanh Phong mộttrái tim biết yêu thương. Tôi không biết sai lầm của chúng tôi bắt đầutừ đâu, chỉ đành đổ lỗi cho tình yêu mà thôi.

- Anh có thể ngồi đây không?

Tôi không quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng thì tôi cũng có thể đoánđược là ai. Tôi không trả lời nhưng anh vẫn kéo ghế ngồi xuống. Haingười chúng tôi không hề nói với nhau câu gì, chìm đắm trong những suynghĩ của riêng mình

- Tại sao ngày hôm đó em không tới?

Cuối cùng người phá vỡ không khí im lặng giữa chúng tôi là anh. Dù đó làmột câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu rõ Hải Lâm đang nói về chuyện gì

- Anh đã đợi em từ sáng cho đến tối. Anh cứ nghĩ em xảy ra chuyện gì.Gọi điện thoại cho em không được. Lại nhà kiếm em thì ba và dì em ngăncản. Anh không thể làm gì ngoài việc đợi chờ tin tức của em. Anh tinrằng em sẽ tìm cách liên lạc với anh. Nhưng anh không ngờ lời nhắn củaem lại hoành tráng như vậy, tất cả báo đài đều đưa tin đám cưới của emvà anh ta…. – Giọng điệu của Hải Lâm đầy chua xót – Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Nếu em nói rằng đến phút cuối em mới nhận ra mình sai lầm, anh tinkhông? Em sợ hãi, em không muốn sống một cuộc sống không biết ngày mai. Gia đình em ở đây, bạn bè em ở đây. Nói vứt bỏ thì dễ lắm, đến lúc thật sự phải làm rồi mới biết khó như thế nào…Anh lúc đó không có gì trong tay, trong khi đó Thanh Phong có cả một gia tài. Anh kêu em vì một lời hứa hẹn mà vứt bỏ tất cả sao….

- Em…em nghĩ như vậy thật sao?

- Em chính là người con người như vậy đấy. Xin lỗi vì đã gieo cho anh quá nhiều ảo tưởng về con người tốt đẹp của em…

- Anh không tin…

- Nếu em biết anh hôm nay có thể thành đạt như vậy, ngày hôm đó em đãbỏ đi cùng anh rồi. Đáng tiếc, ván cược này em đã thua hết. Hahaha –Tôi càng cười nước mắt càng không thể kiềm nén được mà rơi xuống – HảiLâm, chúng ta buông tha cho nhau có được không?

--------------------------------------

Tôi đứng trước ngôi nhà đã từng là nhà mình. Dù phần lớn thời gian tôisống trong đó không có hạnh phúc, nhưng nghĩ đến việc mãi mãi không thể quay về cũng có chút luyến tiếc. Tôi chỉ muốn ghé nhà lấy món đồ quantrọng, đợt trước chị Hoa dọn đồ cho tôi còn thiếu vật đó. Tôi đưa taybấm chuông.

- Cô! – Chị Hoa vui vẻ mở cửa cho tôi

- Có ai ở nhà không chị?

- Dạ…có

- Vậy à! Vậy chị vào báo là tôi muốn ghé qua lấy chút đồ. Nếu được thì tôi vào, không thì để bữa khác.

- Bạch Vy! Là cậu hả? – Một giọng nói vang lên sau lưng chị Hoa

Tôi cười cười, gật đầu chào cô ta. Quả thật cô ta đánh hơi thấy kẻ địch nhanh thật. Lan Linh chạy ra nắm tay tôi, tỏ vẻ thân thiết. Phải nóirằng tôi nổi hết cả da gà, toàn thân như bị điện giật.

- Cậu vào đi !

- Mình lấy một món đồ sẽ đi ngay. Không làm phiền cậu đâu!

- Không phiền, không phiền.

Lan Linh đi đằng trước, dáng điệu đánh hông rất tao nhã. Ngày xưa cũng vì dáng đi này mà khối anh xin được chết. Tôi đi theo Lan Linh, cảm thấythời thế quả nhiên thay đổi nhanh quá. Tôi từ khi nào đã trở thànhkhách, còn cô ta là chủ nhà rồi. Thanh Phong làm việc thật sự rất nhanh chóng và tích cực. Vừa tiễn vợ cũ đi, vợ mới đã đặt chân vào nhà.

- Cậu muốn lấy gì?

- Là sợi dây chuyền mẹ mình để lại trước khi mất, mình cất trong tủ quần áo.

- À à…Là trong phòng ngủ phải không? Được, mình dẫn cậu đi.

Tôi bước chân vào phòng từng là phòng ngủ của mình. Vật dụng toàn bộđều đã được thay đổi. Tấm ảnh cưới treo trên đầu giường cũng đã đượctháo xuống. Trên giường còn vương vãi quần áo của hai người. Quả thậtlà cuồng nhiệt. Tôi nhếch mép cười, sàn diễn này chắc đã được chuẩn bịkĩ để chào đón tôi. Tôi bước tới tủ, lục lọi ngăn kéo. Không có. Sợidây chuyền luôn được để trong góc, cất rất kĩ càng, bây giờ đã khôngcánh mà bay

- Lan Linh! Cậu có thấy sợi dây nào trong tủ không? – Tôi nghi hoặc nhìn cô ta

- Mình không biết – Lan Linh chớp chớp mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên

- Rõ ràng mình để trong này. Cậu có thấy thì chỉ ình. Sợi dây đó rất quan trọng!

- Đã bảo là không biết mà. Cậu nghi ngờ mình lấy nó sao?

- Không phải, ý mình là….

- Bạch Vy, mình thật sự không có lấy! – Cô ta đột nhiên lao tới ôm chân tôi, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa – Cậu đừng nổi giận, mình khôngcó lấy thật mà!

Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh đã bị một cánh tay kéo ra ngoài cửa phòng.Lúc này đây tôi mới biết mình bị mắc vào cái bẫy của cô ta. Vì ban nãytôi đứng quay lưng lại phía cửa nên không thể trông thấy Thanh Phongbước vào, còn cô ta lại rất nhanh chóng chớp lấy thời cơ diễn một tuồng oan ức

- Cô làm gì vậy?

- Tôi…

- Phong, đừng trách Vy! – Lan Linh chạy ra ôm tay anh ta, cả người dường như muốn ngả vào lòng Thanh Phong

- Tôi hỏi cô làm cái gì?

- Tôi đến kiếm sợi dây chuyền, tôi để nó trong tủ, bây giờ lại không thấy đâu. Tôi chỉ hỏi cô ta có giữ nó hay không thôi.

- Phong! Em không có lấy! – Lan Linh giọng nói nghẹn ngào, nước mắt ngắn dài

Thanh Phong đưa tay nâng mặt cô ta lên. Tôi lập tức bị dấu ấn trên mặtcô ta làm cho kinh hoàng. Là năm dấu tay. Cô ta quả nhiên hành độngxuất quỷ nhập thần, chỉ trong vòng một phút Thanh Phong kéo tôi rangoài, cô ta đã tạo nên một vết tích thật hơn chữ thật trên mặt mình.Chắc là cũng đau lắm.

- Mặt em…

- Không có gì – Lan Linh lập tức cúi mặt xuống

- Là cô ta! Cô ta dám đánh em? – Thanh Phong phẫn nộ quay qua nhìn tôi – Sao cô dám!

- Lan Linh! Cô có biết Hải Lâm đã trở về rồi không?

Hình như không ngờ tới tôi đột nhiên lại nói ra một câu vô nghĩa như vậynên Thanh Phong cũng khựng lại, quay sang nhìn Lan Linh. Khuôn mặt côta giờ đây đã trắng bệch, chưa đầy ba mươi giây, cô ta đã bị cái tinđộng trời đó làm cho tối tăm mặt mũi

## 5. Chương 5

Thanh Phong vội vàng chạy tới đỡ Lan Linh, trước khi bế cô vào phòng, anh quay sang trừng mắt nhìn tôi

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Đâu có gì, tôi chợt nhớ chúng ta từng là bạn bè, nên thông báo một tiếng vậy mà. – Tôi nhún vai

- Cô…

- Ây da, anh suy nghĩ nhiều làm gì. Lo mà chăm sóc cục cưng của anh đi. Mấy ngày nữa tôi lại tới tìm sợi dây chuyền. Không có nó thì tôi sẽkhông để yên đâu…Chào anh.

—————————

Vì một diễn viên trong vở kịch gặp vấn đề về sức khoẻ nên kịch bắt buộc phải hạ màn sớm. Nếu ngày mai tôi kể cho Hoàng Khải nghe sự việc hômnay thì nó chắc chắn sẽ tìm anh ta xử lý. Thật rất muốn em trai đánhchết anh vì tội dại gái mà. Tôi ngước nhìn bức tranh vẽ một đứa trẻkháu khỉnh được treo trên tường. Tôi đặt tên con là Minh, một cái tênthích hợp cho cả trai và gái. Tôi đã lên chùa cầu siêu cho con, mongrằng con có thể đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Tôi mở tủ, lấy ramột cái hộp sắt. Trong đó là số tiền tôi để dành lo cho con, gồm cảtiền bán tranh và một tháng lợi nhuận ở công ty trước khi tôi trả lạicổ phần. Tầm khoảng được gần một trăm triệu, cộng với một số tiền tôicó trong ngân hàng tích cóp hơn hai năm nay. Tính ra cũng không phải là một số tiền nhỏ lắm, nhưng nay lại không biết dùng để làm gì. Không có tiền là bi kịch, có tiền mà không còn mục đích để sử dụng cũng là bikịch. Tôi thở dài thả người ra giường, thôi thì cứ bỏ tiết kiệm ngânhàng vậy. Mỗi tháng lấy tiền lời để sống, không phải làm gì, vậy có thể coi là một cuộc sống thần tiên không. Sao tôi lại có cảm giác buồnmuốn khóc thế này.

“Ding dong”.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi. Tôi bước ra ngoài xem là ai.

- Em chào chị!

- Em là…

- Dạ em là Phúc, là chủ nhà trọ chị đang ở. Nhà em ở kế bên. Mấy hômtrước chị ở bệnh viện, em không vô thăm được. Sẵn tiện hôm nay mẹ em ởdưới quê lên chơi, đem lên rất nhiều đặc sản. Em qua biếu chị một ít…

- À à… – Tôi vừa nói vừa mở cửa cho Phúc – Em vào nhà uống nước..

Phúc là một cậu con trai khoảng 19-20 tuổi, khá cao nhưng nhìn rất cânđối, khuôn mặt thư sinh, pha chút nghịch ngợm của con nít. Nếu so vớinét mặt nghiêm nghị, cau có của em trai tôi thì thật sự khác biệt.

- Em uống nước đi!

- Dạ! – Phúc lễ phép đón ly nước trên tay tôi

- Thiệt là ngại quá, chị ở đây cũng lâu mà giờ mới gặp em. Tại mọi chuyện đều do em trai chị sắp xếp. Em biết Khải chứ hả?

- Dạ biết, anh ấy là người đứng ra thuê nhà mà. – Phúc vừa nói vừa đưa gói đồ cho tôi – Đây là quà dưới quê em, chị nhận lấy thảo.

- Cảm ơn em.

- Sức khoẻ chị thế nào rồi?

- Chị khoẻ hơn nhiều rồi. Ủa mà sao em ở đây còn mẹ em lại ở dưới quê?

- Em ở với ngoại trên này, mẹ em về quê theo dượng. Ngoại mất để lạicăn nhà cho em. Nhà chị đang ở được cắt đôi từ nhà ngoại em ngày xưa.

- À Phúc cho chị hỏi, em ở sát vậy, em có nhớ hôm đó người đưa chị vô bệnh viện…

- À à, là một anh. Lúc đó cũng khuya rồi, em nghe tiếng đập cửa bên nhà chị nên chạy qua xem tình hình. Sau đó em chạy đi tìm chìa khoá dựphòng, lúc quay lại đã thấy ảnh trèo cổng vào rồi, chân tay còn bị kẽmgai với móc sắt trên cổng cứa rách nữa. Cái cửa chính bị ảnh đạp gãy cả bản lề. Lúc chị nằm viện, anh Khải đã cho người thay mới. Anh ấy làngười yêu chị hả?

- À hả…à không phải – Tôi xua xua tay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động. Hoá ra tay anh bị băng lại là do bị thương trong lúc cứu tôi

- Thế ạ! Thế mà em cứ tưởng, lúc anh ấy bế chị ra, vẻ mặt hốt hoảng lắm, còn không ngừng kêu tên chị nữa…Làm em cũng sợ hết hồn…

- Ờ, vậy hả? Nhờ em nói chị mới biết….Cảm ơn em.

- Dạ, có gì đâu. Thôi em về. Em chào chị!

Sau khi tiễn Phúc, tôi quay lại ngồi trên ghế sofa. Đầu óc mông lunglúc nãy bây giờ càng trở nên rối rắm. Anh quan tâm tôi đến như vậysao? Hay đó chỉ là phản ứng nhất thời? Tôi ôm đầu, cố gắng xoá bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó. Nếu anh có thương tôi, dù chỉ một ít, sẽ không đốixử với tôi như vậy. Tôi đưa tay ôm chặt lấy thân mình, một cơn đau nhói trong tim làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi…

———————————

- Chị hai, xoài ở đâu mà ngon vậy?

- Là của Phúc đem qua hồi tối đó. Dưới quê đem lên!

- À à.- Cậu Phúc đó nhìn dễ thương, lại lễ phép… – Tôi vừa gọt xoài vừa nói

- Em lại thấy cậu ta con nít quá.

- Thôi đi em trai, em già trước tuổi nên thấy ai cũng là con nít. Người ta mới 19 thôi,…

- Năm em 19 tuổi đã vào công ty ba vừa học vừa làm…

- Thôi thôi, biết Hoàng Khải nhà ta là giỏi nhất rồi. – Tôi trêu chọc

- Không nói với chị nữa, em đi họp. Chiều nay lại bàn về hợp đồng mới với công ty K, nhức hết cả đầu!

- Công ty K?

- Ờ thì là công ty của anh Phong đó. - Có rắc rối gì sao? – Tôi đặt dao xuống, nghiêm túc nhìn em trai nói chuyện

- Cũng không có gì, chỉ là một chút đòi hỏi. Ba thì bảo rằng cứ nhượngbộ đi, em và một vài người trong ban quản trị thì không đồng ý. Nóichung là họp mấy lần rồi…

- Em lại đi chống đối với ba? – Tôi lo lắng hỏi

- Ba mình thật sự là già rồi, em thật sự không hiểu nổi cách làm việc của ba. Mình càng nhượng bộ, anh ta càng lấn tới…

- Khải, có khi nào là do chị không? – Tôi siết chặt hai tay vào nhau, trong lòng hoang mang tột cùng

- Không có đâu chị hai, anh Phong trước giờ là con người như vậy mà.Ảnh từ lâu đã muốn nuốt chửng công ty mình. Vì thế ba buộc chị cưới ảnh để kéo dài thời gian. Em ngày xưa quyết liệt phản đối vì em biết anhta có lấy chị hay không, cũng không ngăn được dã tâm của anh ta. Sớmhay muộn mà thôi. – Hoàng Khải bước tới nắm lấy vai tôi an ủi

- Nhưng nếu chị cố gắng kéo dài thời gian, ba và em có thể nghĩ cách… – Tôi mím chặt môi, không ngờ chỉ vì một phút nóng nảy của mình mà làmảnh hưởng nhiều người như thế – Vì chị không biết tình hình lại nhưvậy…

.- Chị xem thường khả năng của em trai mình quá! – Hoàng Khải tươi cườinhìn tôi – Trước mắt anh ta không làm gì đâu, cuộc đua này còn dài mà….

Lúc này em trai đã ôm lấy tôi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của tôi. Tôivỗ vỗ lên lưng nó, báo rằng mình không sao. Em trai tôi mới 24 tuổi,tôi chỉ ước rằng nó có thể vô tư mà sống như Phúc, có thể nhìn thấy nócười vui vẻ với cả thế gian chứ không chỉ với mình tôi. Nó càng mạnh mẽ tôi lại càng thấy đau lòng

————————–

Hôm nay là ngày toà công nhận tôi và anh sẽ ly hôn. Tôi đến sớm một chút, đứng đợi anh trước cổng toà án. Khoảng 15 phút sau, anh từ trên mộtchiếc xe hơi bước xuống. Vẫn cái dáng người cao ngạo, khuôn mặt anhtuấn, từ từ bước về phía tôi

- Dường như em rất nôn nóng!

- Tôi không có thói quen để người khác đợi mình. Vào trong thôi!

Chúng tôi vào một phòng kín, một vị quan toà đã ngồi đợi sẵn. Như hàngngàn vụ trước đó, ông ta bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi hai bên có tựnguyện không, cũng khuyên giải, cũng đề nghị, sau đó là vấn đề chia tài sản. Thật sự trong cuộc sống hôn nhân này, tôi không đóng góp gì cả,nên cũng không đòi hỏi gì. Cuối cùng tài sản chung của chúng tôi đượcchia 3/7, tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi tự nhiênthấy buồn cười, số tiền tôi đang có còn không biết dùng vào việc gì,bây giờ lại tăng thêm một ít nữa.

Chúng tôi thật sự đã ly hôn.

Tôi bước ra ngoài cổng, hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị tự do. Thanh Phong đi đằng trước, bất chợt quay lại, ánh mắt phức tạp chiếuthẳng vào người tôi. Tôi cũng không kiêng dè nhìn lại anh ta

- Em đi bằng gì tới đây? – Thanh Phong đột ngột hỏi

- Taxi!

- Tôi đưa em về!

Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Phong. Hoá ra khi không còn là vợ chồng, tôi sẽ may mắn nhận được sự lịch thiệp của anh. Tôi nhún vai, sau đó lắc đầu ý không cần thiết

- Tôi mời em bữa cơm!

- Anh sao vậy? Bỗng dưng muốn tán tỉnh tôi sao? – Tôi cười cười

- Haha! Tôi không nghĩ em có thể nói những câu nói đùa…

- Cũng những câu như vậy ngày xưa anh lại nghĩ là tôi đang mỉa mai anh đấy!

Thanh Phong đột nhiên im lặng. Rõ ràng rằng khi anh không nói chuyện,tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu. Cặp mắt của anh lúcnào cũng sâu thẳm, càng nhìn càng lạc lối. Tôi cúi đầu, bước ngang quangười anh. Bỗng nhiên anh nắm tay tôi kéo lại, khi tôi còn chưa kịphoàn hồn thì anh đặt vào tay tôi một vật. Là sợi dây chuyền của mẹ. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, cảm kích nhìn anh

- Cảm ơn anh! Anh tìm thấy nó ở đâu?

- À ờ, trong kẹt tủ quần áo…

Tôi gật gật đầu, bỏ qua sự ngập ngừng trong giọng nói của anh. Tìm thấy nó là tốt rồi.

- Được rồi! Sau này em đừng tìm Lan Linh nữa!

- …Hoá ra anh mời tôi ăn cơm là để nói với tôi rằng đừng kiếm chuyệnvới cô ta nữa hả? – Một nỗi chua chát dâng lên trong lòng tôi. Tại saohết lần này đến lần khác tôi đều tưởng bở về tình cảm của anh, sau đólại một mình ngồi liếm láp vết thương. Sự vô tình của anh quả thật rấttàn nhẫn

- Không phải….

- Anh vẫn còn nghĩ tôi đánh cô ta?

-…..

- Thanh Phong! Anh từng là bạn với tôi và Lan Linh hơn bảy năm, Tínhtình của tôi ra sao, của Lan Linh ra sao, anh còn không hiểu hơn lòngbàn tay hay sao? Anh thật khiến cho tôi quá thất vọng.

## 6. Chương 6

Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, lần đầu tiên anh cúi đầu trước tôi. Hình ảnhấy không những không làm tôi hả hê, ngược lại càng làm tôi cảm thấy êchề. Thanh Phong, rõ ràng anh biết Lan Linh là con người thế nào, saoanh mãi mãi bênh vực cô ta, dồn ép tôi đến đường cùng. Đó chính là cách anh thể hiện tình yêu phải không? Sao tôi không thể cảm nổi tình yêu to lớn của anh, chỉ thấy nó quá ngu ngốc. Ngày xưa anh rất phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng. Dù anh yêu Lan Linh nhưng nếu cô ấy làm sai nhất định phải xin lỗi. Dù không làm nhiều trò như Hải Lâm nhưng anh đối với tôi rất vui vẻ, thường hay chọc tôi cười. Thanh Phong rõ ràng khác xưa quá nhiều. Phải chăng chính sự lựa chọn sai lầm của tôi đã gây ra sự thayđổi đó

- Anh nhất định phải hạnh phúc!

Thanh Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh không ngờ tôi sẽ thốt ra câu đó, ánh mắt tràn ngập sự rối loạn nhìn tôi. Tôi mỉm cười, vỗ vỗlên vai anh, sau đó bước ra ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Thanh Phong nói với theo khi tôi leo lên xe

- Em cũng phải thật hạnh phúc!

——————————

- Chị hai, chị muốn đi du lịch không? – Hoàng Khải vừa ăn xoài vừa hỏi

- Đi du lịch?

- Phải, em đăng kí tour cho chị. Đi cho khuây khỏa. Sẵn tìm về cho em một anh rể mới. Hehe.

- Nói xàm! – Tôi nhét miếng xoài mới gọt vào miệng nó – Chị không muốn đi, nhưng mà em có thể giúp cho chị việc khác. Kiếm cho chị một việclàm, nhớ rõ là kiếm chứ không phải giới thiệu

- Èo, chị cứ hay quan trọng vấn đề! Kiếm hay giới thiệu thì cũng vậythôi…Mà không phải chị thích vẽ tranh sao, cứ ở nhà vẽ là được rồi…

- Chị không muốn bán tranh của mình nữa. Với lại chị muốn tiếp xúc với mọi người…

- Chị hai! – Em trai bước tới đặt tay lên trán tôi – Không có nóng! Chị hết bị tự kỉ rồi sao?

- Cái thằng này…

- Đùa, đùa thôi. Được rồi. Để em kiếm cho chị. Mà chị muốn làm vị trínào? Còn bằng cấp nào ngoài cái bằng ở Đại học Kiến trúc không?

- Có chứng chỉ kế toán, bằng ngoại ngữ, bằng vi tính, chỉ sợ là hết hạn rồi….

- Ôi không sao, mấy cái đó người ta không để ý hạn này hạn nọ đâu. Có kỹ năng là được. Mà chị đi học kế toán hồi nào?

- À là do hồi xưa….

- Rồi rồi hiểu luôn. Lại liên quan đến mấy người kia chứ gì. Thôi không hỏi nữa… – Hoàng Khải nhăn nhăn mặt khó chịu – Cái cậu Phúc này saođem xoài qua cho hoài vậy!

Tôi bật cười, khả năng đánh trống lảng của em trai tôi thật là kém mà. Quá ư lộ liễu.

- Chị không biết. Làm chị thấy ngại ghê. Hay sẵn tiện hôm nay cuối tuần, chị làm món lẩu, rủ Phúc qua ăn. Em ở lại ăn cho vui luôn!

- Không ăn, em không thích là người ăn ké…

- Cái thằng…Lẩu Thái nha…Vừa chua vừa cay…Không ăn thì đành thôi vậy!

- Chị hai, em ghét chị vô cùng!

- Hahaha!

—————————–

- Chị ơi, có cần em phụ gì không? – Phúc lăng xăng chạy vào bếp

- Được rồi, em ra ngoài nói chuyện với Khải đi!

- Dạ thôi!

- Sao vậy?

- Này cậu kia, cậu làm gì cứ bám theo chị tôi vậy? – Hoàng Khải giọng điệu cau có nói vọng vào

- Anh ấy hình như không thích em! – Phúc gãi gãi đầu, rụt cổ

- Tôi nghe đấy nhé! Tôi chính là không thích cậu quanh quẩn bên chị tôi nhá! Tôi nghi ngờ mưu đồ của cậu lắm đấy nhóc con!

- Haha, thôi em ra ngoài ngồi đi. Chị xong ngay. Đừng để ý thằng em dở dở ương ương của chị!

Bữa ăn ngon lành mà tôi cất công nấu diễn ra trong không khí vô cùngquái dị. Hoàng Khải ngồi ăn như ăn thuốc độc, khuôn mặt đầy sát khí,cặp mắt không giấu vẻ thù địch chiếu thẳng về Phúc. Còn Phúc thì cúigằm mặt, cười gượng ráng ăn hết những thức ăn tôi gắp vào bát.

- Khải! – Tôi không chịu nổi hét lên

- Dạ! – Nó giật mình, dáo dác nhìn tôi, ra vẻ vô tội

- Đồ ăn chị nấu khó ăn lắm hả?

- Dạ đâu có! Ngon! Ngon lắm!

- Thế mặt em làm vẻ gì vậy? – Tôi không còn đủ kiên nhẫn với đứa em bất lịch sự nữa

- Cậu ta…. – Hoàng Khải đặt bát xuống, chỉ chỉ Phúc – Cậu ta…còn nhỏtuổi hơn em, mà dám có ý đồ với chị. Không thể nào tha thứ được…

- Em không có! – Phúc lắc đầu như trống bỏi

- Em ăn nói bậy bạ gì vậy? – Tôi không biết nên cười hay nên khóc

- Vậy cậu suốt ngày qua nhà chị tôi cho xoài làm gì?

- Dạ….dạ….

- Dạ cái gì mà dạ. Nói!

- Dạ….tại vì chị Vy nói…anh rất thích ăn xoài!

- Hả? – Tôi và Khải đồng loạt lên tiếng

Thế đấy! Bữa ăn tối ở nhà tôi đã kết thúc chỉ với một câu nói. Phúc sau đó đã xấu hổ, đứng lên, vội vàng chào tôi ra về. Ngay khi cậu ta vừađi khuất, tôi đã ôm bụng cười nghiêng ngả. Đứa em trai ngốc nghếch củatôi vẫn còn đang đực mặt ra. Khoảng chừng một lúc lâu sau, nó mới bừngtỉnh lắp ba lắp bắp nói: ‘‘Nó…nó…nó dám…Ahhhhhh….’’

- Em trai, dù chị là người khá cổ hủ, nhưng với vấn đề này thì tuyệt nhiên rất cởi mở! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải

- Chị hai! – Hoàng Khải hét vào mặt tôi – Không được nhận xoài của thằng nhóc đó nữa! Em về đây!

———————————

Tôi sắp xếp lại các giấy tờ cho gọn gàng, xem xét quần áo lại một lần, sau đó ra khỏi nhà. Hôm nay tôi có buổi phóng vấn quan trọng. Sau khi tôi nhờ em trai kiếm việc, thì tầm ba ngày sau tôi nhận được thông tintuyển thư ký cho giám đốc công ty S. Tôi khá chần chừ vì tôi chỉ muốnmột công việc nào đó có thể chui vào một góc làm việc, rồi thoải máinói chuyện với đồng nghiệp, chứ không phải ngày qua ngày chạm mặt vớisếp. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị những lời lẽ của em trai thuyếtphục. Tôi biết ngoại ngữ, có thể nói là thành thạo, vi tính văn phòngcũng nắm trong lòng bàn tay, có một chút ngoại hình, lại cẩn thận, chuđáo. Nếu bảo tôi vùi đầu vào những con số thì có vẻ tôi hứng thú vớicông việc thư kí hơn.

Công ty S là một công ty chuyên về thiết kế nội thất, thật ra nói lớnkhông lớn, nói nhỏ không nhỏ, được thành lập cũng khá lâu, có được mộtít tiếng tăm. Tuy nhiên một năm trở lại đây thì bỗng nhiên được đánhgiá rất cao, nghe nói là nhờ vào vị Giám đốc mới về. Anh ta thay đổitoàn bộ tư duy của bộ phận thiết kế. Họ nắm bắt thị hiếu, sở thích củakhách hàng rất nhanh, không chỉ khiến khách hàng hài lòng, mà còn phảithật sự yêu thích các ý tưởng. Họ đặc biệt xem trọng sự đơn giản, mộcmạc trong thiết kế, đem lại sự thanh lịch, trang nhã. Những sản phẩm xa hoa, lộng lẫy, khiến người khác choáng ngợp lại không phải là hướng đi của họ. Vị Giám đốc này xem trọng khả năng sáng tạo, lại có cái nhìnnghiêm túc về nghệ thuật, thật sự phải nói là am hiểu. Do đó, dù khôngphải là người thiết kế, nhưng lại là người có khả năng đánh giá tốtnhất công việc của các kiến trúc sư. Đối với khách hàng của mình, anhta cũng có những tiêu chí nhất định. Nếu ban đầu cả hai không có tiếngnói chung thì sẽ không kí hợp đồng. Tất nhiên dân kinh doanh cần có lợi nhuận, nhưng nếu vì lợi nhuận mà đánh mất sáng tạo của mình thì khôngcòn phải là làm nghệ thuật nữa. Tôi đặc biệt yêu thích ý nghĩ đó. Những điều này tôi đều được nghe nói từ em trai. Có vẻ nó rất sùng bái vịGiám đốc này. ‘‘Chị gặp được anh ấy rồi sẽ thấy em không nói thêm đâu.Quả thật là một nhân tài đó’’ – Khải vừa nói vừa hoa chân múa tay.

Tôi đang ngồi nghĩ bâng quơ thì có một người thông báo với tôi vàophòng chuẩn bị phỏng vấn. Hôm nay cùng phỏng vấn chung với tôi còn cóba cô gái khác. Tất cả đều trẻ đẹp, sành điệu. Ở họ toát lên sự tự tinmà tôi không hề có. Phải nói là nhìn ngoại hình thì tôi bị đánh gụchoàn toàn. Tôi là người phỏng vấn cuối cùng. Các cô gái kia sau khiphỏng vấn xong đều có thần tình bất mãn. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần.

Ngồi đợi tôi trong phòng chỉ có một người. Ở con người này toát ra mộtkhí chất bức người. Ngũ quan cân đối, thân hình cao lớn. Khuôn mặt nàynếu cười lên thì chắc chắn sẽ rất đẹp, có khi sẽ khiến người đối diệncảm thấy mơ hồ. Thế nhưng từ lúc tôi bước vào, anh ta vẫn một nét mặtlãnh đạm, không nóng không lạnh nhìn tôi. Tôi gật đầu chào anh ta rồingồi xuống ghế.

- Để không làm mất thời gian của nhau, tôi xin nói thẳng. Các cô phỏngvấn trước cô đều cố gắng thể hiện mình thông thạo ngoại ngữ, biết sắpxếp công việc, vân vân và vân vân… – Anh ta dừng lại một chút, quan sát tôi – Nhưng những thứ đó nếu các cô không biết thì sao đủ tự tin điphỏng vấn. Cho nên cô không cần phải giới thiệu những cái đó. Thay vàođó, tôi sẽ hỏi cô một câu. Nếu trả lời được, xem như cô chính thức nhận việc.

Tôi cảm thấy con người này quả nhiên thật thú vị, khiến tôi bắt đầu tòmò. Không biết anh ta tài giỏi đến cỡ nào mà khi nói chuyện, giọng nóivẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nếu không làm việc cho anh ta, thì có thể làm bạn không nhỉ?

- Vâng, tôi cũng không nghĩ mình sẽ giới thiệu về bằng cấp của mình. Anh cứ đặt câu hỏi!

- Cô nhìn bức tranh trên tường. Nói xem nó có ý nghĩa gì?

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Trong một thoáng tôi bị bất ngờ đến đứng hình. Anh ta nhìn tôi, thoáng nhếch mép, sau đó ngay lập tức trở lại vẻ mặt ban đầu. Hình như anh ta nghĩ tôi không ngờ anh ta sẽ hỏimột câu như vậy. Nhưng anh ta sai rồi. Điều tôi không ngờ chính là bức tranh kia.

- Anh có thể đổi bức tranh khác không? Không thì một câu hỏi khác cũng được!

- Tại sao? – Anh ta hỏi lại tôi

- Không có gì, vì với bức tranh đó, tôi e là anh không hiểu nó bằng tôi đâu! – Tôi không kiêng dè nhìn thẳng anh ta

- Cô dường như rất tự tin. Sao cô nghĩ như vậy? – Anh ta hình như bị chạm vào sợi dây tự ái, giọng nói có vẻ trầm hơn

- Đơn giản là vì tôi vẽ bức tranh đó mà! – Tôi nhún vai

- Cô vẽ? – Lần này anh ta không che giấu cảm xúc của mình nữa. Toàn bộ sự ngạc nhiên đều thể hiện ra

- Nếu anh không tin, cứ nhìn vào góc phải phía dưới, có một chữ kí nhỏ. Tôi sẽ kí lại cho anh so sánh. – Tôi nở nụ cười như có như không

- Vậy…còn bức này? – Anh ta chỉ chỉ sau lưng tôi

- Cũng là của tôi! – Tôi nhẹ nhàng trả lời sau khi quay đầu lại nhìn

- Cô…chính thức được nhận việc! – Anh ta lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói ra một câu chắc nịch – Đầu tuần sau quay lại, chúng ta kí hợp đồng.

Tôi cảm ơn, cúi chào anh ta ra về. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi quay lại nói với anh ta

- Cảm ơn anh đã thích những bức tranh của tôi! Nhưng anh đừng treotrong phòng làm việc, chúng thật sự rất u buồn, sẽ ảnh hưởng đến tâmtrạng của anh đấy!

## 7. Chương 7

Tôi đi ăn mừng với em trai, về đến nhà cũng đã tối khuya. Vừa dắt xe vàosân thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc. Phải nói cái việc xoá số khỏi danh bạ rất ấu trĩ, vì có những thứ gần như đã ăn sâu vào tiềm thức rồi

- Alô! Em nghe!

- Xin lỗi, chị có phải là vợ của chủ số điện thoại này không ạ?

- À…dạ không…à mà…có chuyện gì không anh?

- Xin lỗi chị, tại trong danh bạ anh ấy để như vậy. Nếu không phải, làm phiền chị liên lạc với người thân của anh ấy đến quán bar CK đem anhấy về. Anh ta đang rất say, không còn biết gì nữa. Địa chỉ là…

- Dạ vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh!

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không biết phải làm gì. Gọi cho LanLinh hay là tự mình đi đón anh. Nhưng sao trong danh bạ của anh lại lưu số của tôi là vợ. Tôi lắc lắc đầu, có lẽ anh đã quên không đổi lại. Đã từng rất nhiều lần bị tình cảm anh xoay như chong chóng, lần này không được tự huyễn hoặc nữa. Tôi bấm số gọi cho Lan Linh, đầu dây bên kialà giọng nói quen thuộc: ‘‘Số máy quý khách vừa gọi…’’. Trùng hợp quánhỉ! Chồng đi nhậu , vợ cũng biến mất. Thiệt là…

Tôi bắt taxi tới quán CK. Vừa mới bước vào, tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai, khiến tôi xém chút nữa là bật ra. Tôi nhìn quanh quất một lúc mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đang gục trên quầy rượu. Tôi bướctới, tính hoá đơn, rồi nhờ hai người phục vụ đem anh ra taxi giùm. Anhlúc này trông như con mèo, cuộn tròn người nằm trên băng ghế, đôi chânmày nhíu chặt lại. Sống với nhau hai năm, tôi chưa bao giờ thấy anh say đến nỗi không biết gì như bây giờ. Đã bảo anh phải thật hạnh phúc, sao anh lại làm mình ra nông nỗi như vậy. Tôi nhấc đầu của anh đặt trên đùi mình, để anh cảm thấy thoải mái một chút. Tôi khẽ vuốt nhẹ lên giữahai chân mày của anh, thật sự không muốn anh nhăn mày nhíu mặt như thế. Đột nhiên anh khẽ cựa mình, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng của tôi.Toàn bộ thân người tôi bị động tác đó làm cho hoá đá, trái tim đập hẫng một nhịp. Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, tôi xoa xoa mái tóc bờm xờmcủa anh, nói khẽ: ‘’Em không phải là Lan Linh!’’

Chị Hoa vội vàng giúp tôi đưa Thanh Phong đặt lên giường. Chị cứ liêntục lắc đầu, đứng một bên nhìn tôi cởi giày, lau mặt cho anh. Khi cảmthấy anh có vẻ đã ngủ sâu rồi, tôi mới bước ra khỏi phòng. Chị Hoa cũng lập tức bước ra theo tôi

- Lan Linh đâu rồi chị? – Tôi hỏi

- Ả ta sau cái hôm cô lại kiếm sợi dây chuyền đã bỏ đi đâu mất! Chắc là chạy theo thằng nào chứ gì – Chị Hoa vừa nói vừa nghiến răng nghiếnlợi – Bị đánh có một cái mà đã bỏ nhà đi…Cậu chủ ngày nào cũng say bítỉ. Hôm nay còn không biết cái gì. Nghĩ cũng đáng tội, mà thấy cậu nhưvậy, tôi cũng thấy thương.

- Bị đánh?

- Là bị cậu chủ đánh vì cái tội dám lấy sợi dây chuyền của cô. Tôi tình cờ đứng ở ngoài phòng nghe rõ hai người cãi nhau. Ban đầu là vì sợidây chuyền, cậu chủ bắt cô ta nói đã để ở đâu. Sau đó cô ta tức giậnnói cái gì mà cô không còn trong sạch, ngay lập tức cậu Phong chất vấncô ta sao lại biết chuyện đó. Rồi là tiếng đập vỡ đồ đạc. Sau cùng làtiếng hét của cô ta: “Anh dám đánh tôi!”. Hạ màn thì thấy cô ta gomquần áo bỏ đi. – Chị Hoa kể chuyện rất hăng say, cảm giác như đang miêu tả chuyện của ai, chứ không phải chuyện liên quan đến tôi

Thanh Phong, anh uống rượu nhiều như vậy là vì nhớ cô ta. Là vì cảm thấy có lỗi. Không có Lan Linh, anh sẽ trở thành một tên sống không ra sống,chết không ra chết như vậy sao? Anh thật sự đã sa vào vũng lầy, khôngthể thoát được nữa rồi. Nếu đã như thế sao còn vì chuyện của tôi mà gây sự với Lan Linh. Anh hối hận rồi đúng không? Tôi tự nhiên cảm thấy đau lòng, thở dài một tiếng. Nhưng mà tại sao Lan Linh lại biết tôi khôngcòn trong trắng, một sự ngờ vực nảy nở trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu như những gì bất chợt tôi đang nghĩ ra đây là sự thật, thì quá đáng sợ. Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, chỉ cố gắng trấn tĩnh nói với chị Hoa

- Chị chăm sóc anh ấy giúp em. Em về đây. Cũng khuya rồi!

- Sao cô không nghỉ lại một đêm?

- Dạ thôi, nếu Lan Linh về bất ngờ, lại xảy ra hiểu lầm. Không đáng…

———————————–

Tôi bước xuống taxi, trông thấy Phúc ngồi trước sân nhà cậu ta, ánhnhìn mông lung, vô định. Trời đã rất khuya rồi, sao cậu ta vẫn còn chưa ngủ. Tôi cảm thấy tò mò nên gọi khẽ

- Phúc! Em chưa ngủ sao?

- Dạ – Phúc thoáng giật mình, gãi đầu nhìn tôi – Em ngủ không được!

- Sao thế? Nhớ em trai chị hả? – Tôi nói đùa

Khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng, luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu. Tôi tự biết mình hơi quá đáng, vội vàng bước vào nhà, xách ghế ra ngồi kế bên cậu. Nếu không để cậu nhóc này bày tỏ hết, e rằng sẽ cóngười hằng đêm mất ngủ à xem

- Em thật sự thích nó sao?

-….. – Phúc im lặng, gật gật đầu

- Từ khi nào?

- Có lẽ ngay lần đầu tiên anh ấy đến thuê nhà…Từ lúc đó, mỗi lần ảnh xuất hiện bên đây, em đều vô thức muốn nhìn thấy ảnh…

- Em biết nó không phải…?

- Em biết, nên em mới không dám lại gần. Hôm trước không hiểu sao lại nói như vậy…

- Tình yêu thật sự không có tội. Chỉ là mình không thích đúng ngườithôi. Em là một cậu nhóc tốt, nhất định sẽ có người yêu thương, che chở cho em. Cũng có khi em sẽ là người bảo vệ cho người đó. Tình yêu đồngtính thật sự rất khó, nhưng yêu phải một anh chàng kì thị đồng tính thì chính là đau khổ.

- Nhưng em….thật sự không quên được…

- Em trai của chị ngay từ nhỏ đã mang trên vai gánh nặng gia đình. Cảnhà chị chỉ có mỗi nó là nam mà thôi. Đối với chị, chỉ cần nó hạnh phúc thì sao cũng được. Nhưng ba và dì của chị sẽ không nghĩ như vậy đâu.Còn gia đình của em…Giả như em yêu nó, nó cũng yêu lại em, chắc chắncũng không thể có tương lai. Phúc, chị xem em như em trai. Trong truyện này, người tổn thương chỉ có thể là em thôi…Em hãy cố quên nó đi. Haylà thế này, chị sẽ chuyển nhà…Em sẽ không phải thấy nó nữa…

.- Dạ không, chị đừng chuyển. Em biết, biết rồi. Em hiểu mà. Chỉ cần thời gian.. – Giọng Phúc bắt đầu trầm đi, cặp mắt cũng đã đỏ cả lên

Tôi thật sự không hiểu tại sao tình yêu lại đau khổ như vậy. Yêu là hy sinh, là mất mát, là cảm thấy trái tim, khối óc không còn thuộc về mình nữa. Cậu nhóc kế bên tôi đây mới 19 tuổi, sao lại phải đối mặt vớichuyện thất bại trong tình yêu sớm như vậy. Liệu rằng hạnh phúc đang ởđâu đây? Tôi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu. Phúc lúc này không kiềmđược, nước mắt bắt đầu lăn xuống

- Em xin lỗi! – Phúc vừa nói vừa lau nước mắt

- Không sao, thật sự là chuyện đau lòng mà. Rất chính đáng để rơi nước mắt!

———————————

Tôi đang ngồi xem tivi thì có người bấm chuông cửa. Chắc không phải làKhải, vì nó có chìa khoá nhà. Tôi đứng lên bước ra ngoài.

- Chào em! – Hải Lâm vẫy vẫy tay với tôi

- Anh…

- Cho anh vào nhà rồi nói chuyện.

- Em nghĩ hôm đó đã nói rõ ràng rồi – Tôi ngập ngừng

- Anh biết, nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn là bạn chứ hả? – Hải Lâm tươi cười nhìn tôi

Tôi thở dài một tiếng, mở cửa cho anh vào nhà. Cửa vừa mới hé, anh ta đã chộp lấy tay tôi lôi đi

- Này này… – Tôi la lên

- Chúng ta đi ăn gì đi! Em biết anh bị đau dạ dày nặng mà… – Anh ta vừa nói vừa đi, không có ý định dừng lại

- Em…em còn chưa thay đồ – Tôi nhìn xuống bộ đồ bộ đang mặc trên người, không biết nên khóc hay nên cười nữa – Còn nữa, xe của anh….

- À à… – Hải Lâm buông tay tôi ra – Xin lỗi! Vì anh sợ em không đồng ý. Quay lại, quay lại. Hì hì.

Tôi phì cười. Cảm giác như ngày xưa khi chúng tôi còn là bạn học. HảiLâm lúc nào cũng hấp tấp như vậy, sức học của anh và Thanh Phong làngang nhau nhưng vì bản tính này mà anh luôn về sau Thanh Phong mộtbước. Nhưng Hải Lâm lại không cảm thấy đó là vấn đề quan trọng, lúc nào cũng cười xuề xoà cho qua mọi chuyện. So với một Thanh Phong hay loxa, nghiêm túc thì Hải Lâm là một mặt trái ngược hoàn toàn. Ngày xưa có lẽ tôi chính là vì bản tính không so đo thiệt hơn này mà yêu anh.

Hải Lâm ngồi đợi tôi ở phòng khách. Anh dường như rất vui vẻ. Khi tôi đi ra đã nghe tiếng huýt sáo sảng khoái của anh.

- Đi thôi!

- Được được! – Hải Lâm định bước tới nắm tay tôi, nhưng bất gặp ánh nhìn của tôi lại vội vàng bỏ ngay ý định

——————————

Chúng tôi bước vào quán ăn quen thuộc. Trước kia khi còn là học sinh sinhviên, có hai nơi nhóm tôi rất yêu thích, một là quán cà phê “Nắngchiều”, hai là nơi này – quán ăn vặt gần trường của chúng tôi. Bây giờdù chúng tôi không còn trẻ trung gì lắm, khi vào quán cảm thấy mìnhthật khác biệt với phần đông khách hàng, nhưng cảm giác khi đặt chânvào quán vẫn như ngày xưa vậy. Cô chủ quán trông thấy khách quen lâungày mới tới, vui vẻ tiến tới bắt chuyện

- Ây da, lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa nghen! Hai đứa kia đâu?

- Dạ…. – Tôi cười cười, không biết trả lời thế nào

- Tụi nó tất nhiên là đi hẹn hò rồi ạ, hẹn hò thì làm sao vào chỗ đông người được! – Hải Lâm vui vẻ nói

- Thế hai đứa không phải hẹn hò à? – Cô chủ quán nói đùa lại

- Tụi con tất nhiên là đang….Hì hì, ngại quá! – Hải Lâm giả vờ gãi gãiđầu – Cô cho con một dĩa đủ thứ với hai ly chè thập cẩm đi!

- Được rồi, có ngay! Bày đặt mắc cỡ nữa chứ!

Tôi lườm lườm Hải Lâm, anh thiệt là mặt dày mà. Hải Lâm cố tình khôngđể ý đến ánh mắt của tôi. Chăm chú ngồi ăn đống cá viên chiên, bò viên, tôm viên đầy ụ. Thiệt là không có một khí chất gì cả. Tôi bật cười rồi cũng nhập bọn với anh.

Sau khi ăn uống no nê, Hải Lâm vẫn chưa thả tôi về nhà, dùng nam nhânkế dụ dỗ cô chủ cho gửi xe lại quán, tiếp tục lôi tôi đi tản bộ. Tôi vì cũng muốn giữ eo nên đồng ý với anh. Chúng tôi đi thật chậm, tận hưởng cảm giác mát mẻ buổi chiều tối.

- Công việc của anh tốt hả?

- Rất tốt. Dù anh mới chuyển về nhưng trưởng khoa rất chiếu cố anh. Còn em?

- Em mới được nhận vào một chân thư kí cho công ty thiết kế nội thất. Bốn ngày nữa là đi làm rồi!

Không khí lại tiếp tục một màn yên tĩnh. Đột nhiên anh bước nhanh lên mộtbước, đứng chắn trước mặt tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng không phản ứng gì. Hải Lâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cuối cùng thở dài ra một tiếng, ủrũ nói: “Anh thật sự…”

Ngay khoảnh khắc Hải Lâm thốt ra câu nói đó, tôi vì ngại ngùng mà tránh né ánh mắt của anh. Vô tình nhìn ra phía sau lưng anh, tôi trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một người bị khoảng 3-4 người vây đánh ở trước cửa quán bar. Bóng dáng đó rất quen thuộc

- Hải Lâm, Hải Lâm – Tôi la lên – Anh nhìn xem có phải là Thanh Phong không?

## 8. Chương 8

Hải Lâm lập tức quay đầu lại. Sau đó nói với tôi: “Đúng là nó rồi. Em đứng đây đợi anh. Anh tới xem có việc gì.”. Nói vừa dứt lời là Hải Lâm chạy đi. Ban đầu anh cố gắng xô mấy người kia ra, có vẻ là can ngăn. Nhưng sau đó không hiểu thế nào lại nhập bọn đánh nhau. Tôi bắt đầu hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Phải nói là đầu óc lúc lo lắng rất ư ngu ngốc. Đáng lẽ tôi phải gọi cảnh sát mới đúng, đằng này lại đâm đầu vào. Cuối cùng chỉ với cái đẩy của một tên, tôi đã ngã đập đầu vào gốc cây. Bất tỉnh nhân sự.

Hình như tôi có duyên với bệnh viện. Cứ lâu lâu lại phải vào thăm một lần. Khi vừa mở mắt, tôi lập tức ngó dáo dác tìm kiếm hai người kia. Chỉthấy một người gục đầu lên giường của tôi. Tôi khẽ cử động, toàn thâncó chút đau nhức, nhưng chắc là không đến nỗi ảnh hưởng đến xương cốt.Sao có thể yếu đuối đến nỗi ngất xỉu khi vừa lâm trận cơ chứ. Người gục đầu trên giường hình như cảm nhận tôi đã tỉnh, cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Là Thanh Phong. Trên mặt anh còn có vài vết bầm tím và xây xát

- Em không sao chứ?

- Không sao! Còn anh?

- Chả sao cả. Em nghĩ sao lại nhảy vào vậy. Em tưởng mình là anh hùng hả? – Thanh Phong cau có hỏi tôi

- Em…

- Ngu ngốc…

- Này, anh tưởng tôi nhảy vào vì lo cho anh hả? – Anh dám nói tôi ngungốc, tôi chẳng qua vì lo lắng cho hai người mà, tôi nổi điên hét lên

- Thế em nhảy vào làm gì?

- Là vì…là vì…tôi lo cho Hải Lâm. Anh ta và tôi đang đi chơi, gặp anh đúng là….xui xẻo mà.

- Cô nói gì? – Ánh mắt của Thanh Phong chuyển sang tối đen, hung hăng nhìn tôi

- Tôi nói tôi và Hải Lâm đang đi chơi. Lạ lắm sao? Có gì sai sao? Cònanh đó, nếu chịu không nổi thì đi tìm Lan Linh về đi. Đừng có mượn rượu giải sầu. Hôm thì say không biết trời đất, hôm thì đánh nhau…Hết nóinổi mà – Tôi tức giận phát tiết, mắng xối xả vào mặt anh

- Không biết gì thì đừng nói! – Thanh Phong tức giận đá chân vào thành giường, sau đó bỏ mặc tôi ngơ ngác, bước ra khỏi phòng

Cái gì chứ! Tôi nói cái gì không đúng sao? Rõ ràng là anh gây chuyện đánh nhau, sau đó lại đi bực bội với tôi. Rõ ràng nhớ Lan Linh đến bệ rạc mà lại không thừa nhận. Lúc bị tôi nói trúng lại nổi điên với tôi

- Em làm gì mà Thanh Phong mặt mày như ăn phải thuốc độc vậy? – Hải Lâm không biết từ đâu chui ra

- Ai biết gì hắn. Anh nãy giờ ở đâu vậy?

- Anh…chạy ra quán lấy xe máy. Có chuyện gì vậy?

- Không có gì! Em muốn về nhà!

————————————

- Anh gặp Lan Linh chưa? – Tôi rót nước cho Hải Lâm

- Rồi! – Bàn tay đón ly nước của tôi khẽ khựng lại – Đã có chuyện gì sao?

- Linh đến kiếm anh làm gì?

- À ờ….thì cũng chỉ là ôn chuyện ngày xưa thôi…Xong rồi….tạm biệt nhau…Ai về nhà nấy… – Anh ấp úng trả lời

- Vậy à! Cô ấy biến mất rồi! – Tôi giả vờ không để ý giọng điệu ngậpngừng của anh – Nếu anh gặp cô ta thì nói rằng Phong vì cô ta sống dởchết dở, nói cô ấy về đi!

- Em quan tâm làm gì chuyện hai người họ?

- Em nghĩ dù gì cũng là bạn bè….

- Bạn bè? Chúng ta còn có thể làm bạn bè sao? Bạch Vy, chúng ta đều đã trưởng thành. Anh không biết em đúng là ngây thơ hay giả vờ nữa…Em biết cô ta sẽ đến tìm anh, biết cô ta đang ở nhà anh. Sao còn hỏi những câu làm như không biết như thế…..

- Nói cô ấy về đi!

- Cô ta sẽ không về, em biết cô ta không yêu Phong…

- Em biết, em biết tất cả. Cô ta không yêu Phong mà yêu anh. Vậy cònanh, anh yêu cô ta sao? Nếu anh yêu cô ta thì việc anh giữ cô ta lại,em không ý kiến. Nhưng rõ ràng anh không yêu, sao lại gieo vào đầu côta hy vọng chứ….Hải Lâm, ngày xưa anh có thể mắt mù tai điếc bỏ quatình cảm của cô ta. Bây giờ anh có thể sao? Sao anh lại nhập nhằng nhưvậy?

- Còn em? Em yêu ai? Tôi nói Linh còn tốt hơn em, cô ấy biết rõ mình yêu ai. Không như em, em mới chính là kẻ nhập nhằng.

- Đúng! Tôi là đứa con gái như vậy đấy. Ngày xưa tôi yêu anh, yêu đếnngây ngốc. Anh có biết ngày tôi cưới Phong, trái tim tôi tan nát thànhtừng mảnh không? Suốt hai năm chung sống với anh ấy, tình cảm của tôicũng chỉ dành cho anh. Rồi tôi có thai, tôi chỉ muốn yên ổn sống quangày. Nếu chồng tôi nhớ đến tôi thì tốt, không thì tôi sẽ vui vẻ sốngvới con mình. Nhưng anh sớm không về muộn không về, lại về ngay lúc này. Chính lúc anh ta hỏi tôi đứa bé là con của ai, tôi thật sự muốn chếtđi cho rồi. Tôi từng nghĩ chỉ cần anh ta ôm tôi an ủi, tôi sẽ cùng anhta xây dựng lại từ đầu. Tôi từng yêu anh, bây giờ đã không còn lại gì.Tôi cũng từng nghĩ sẽ yêu Phong, nhưng chính là không thể yêu. Tôibuông tay rồi. Chuyện còn lại ba người tự giải quyết đi…

Tôi trút hết nỗi lòng của mình. Mỗi lời tôi nói ra đều như nhát dao cứa vào tim mình. Tôi làm sao không biết mình yêu ai. Tôi hiện tại chínhlà yêu cái con người bội bạc suốt ngày say xỉn kia. Tôi không biết tạisao mình lại yêu anh ta. Tôi từng nghĩ vì mình có thai nên tình cảm mới thay đổi. Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn, tôi lấy gì để làm cái cớđây. Anh ta chưa bao giờ đối xử tốt với tôi, ăn nói thì lạnh nhạt, hành động thì kiêng dè. Thành ý duy nhất anh ta thể hiện chính là đêm nàocũng nằm cùng tôi trên một chiếc giường, dù không ôm tôi nhưng chưa bao giờ quay lưng về phía tôi. Hay vì giọt nước mắt khi biết tôi không còn trong trắng. Tôi có thể vì điều đó mà cảm động được không?

- Em nói em yêu tôi, sao em lại cưới anh ta?

- Bây giờ việc đó không quan trọng nữa! Khuya rồi, anh về đi! – Tôi đứng lên, có ý tiễn khách

Hải Lâm mang theo sự nghi hoặc bước ra khỏi nhà tôi. Ánh mắt của anh trước khi rời đi chính là không cam tâm. Tôi hờ hững nhìn anh, nếu nói quyết định ngày xưa của tôi trực tiếp phá hoại cuộc đời của cả bốn người,thì chính thái độ không rõ ràng của Hải Lâm là gián tiếp. Chính anh tađã gieo vào đầu Lan Linh tình yêu và thù hận. Đó là khởi nguồn của tấtcả bi kịch

—————————–

Hoàng Khải gác chân lên ghế, tay cầm cái đùi gà tôi vừa chiên ăn như hổ đói. Lâu lâu còn tu ừng ực ly nước cam vắt. Phải nói là không có hình tượng gì hết. Tôi ngồi nhìn em trai, không biết phải tỏ vẻ thất vọng như thế nào mới khiến nó thay đổi tư thế ăn uống.

- Chị hai à, sáng giờ em đi họp, có kịp ăn gì đâu. Đây là bữa đầu tiên trong ngày của em đó – Khải ý thức được ánh mắt khinh thường của tôi,vội vàng phân bua

- Chị không có nói gì hết! – Tôi nhún vai

- Nhưng cặp mắt của chị tỏ rõ tất cả đấy. Chị biết khi đói em sẽ rất xấu tính mà…

- Chị Vy ơi! – Một tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của chị em tôi

Tôi bước ra ngoài thì thấy Phúc đang cầm bịch xoài trên tay. Khuôn mặttươi cười nhìn tôi. Tôi vừa định ra mở cửa thì bỗng nhiên cậu ta la lên

- Á, em về đây! Em quay lại sau!

Tôi nhìn ra sau lưng mình. Quả nhiên con hổ đói sau lưng tôi đang nhìn chằm chằm Phúc, làm cho thằng nhỏ sợ chết khiếp.

- Không sao đâu. Em vào đi. Chị mới chiên mấy cái đùi gà. Ngon lắm! Vào đây ăn chung với chị! – Tôi vừa nói vừa mở cửa, kéo Phúc vào trong nhà

Tôi ấn Phúc ngồi lên ghế, nhanh chóng ra sau bếp lấy thức ăn. Phúc ngoanngoãn cúi đầu xuống, không dám nhìn ngó gì xung quanh. Khải thì ngồi đối diện, cặp mắt bừng bừng lửa, tựa như muốn thiêu chết người kia.

- Em! Vào trong bếp ăn đi. Cái mặt gì mà… – Tôi chỉ chỉ tay vào em trai

- Em thích ngồi ở đây! Còn nữa, đùi gà tất cả là của em. Nhiêu đó em ăn còn không đủ, chị lại đi cho người khác!

- Cái thằng, sao bất lịch sự vậy hả?

- Chị, em không ăn đâu! – Phúc kéo kéo tay tôi – Anh Khải ăn xoài không, em gọt cho

!- Không ăn! Bây giờ thứ tôi ghét nhất là xoài đấy!

- Ờ! – Phúc cụp mắt xuống, khuôn mặt tiu nghỉu

- Nó không ăn thì chị ăn. Xoài ngon thế cơ mà. Em là ngoan nhất, không giống cái người thô lỗ, ăn như hạm kia.

Tôi càng nói thì khuôn mặt của Khải càng xám ngoét. Mà mặt Khải càngtối thì mặt Phúc càng thê thảm. Tôi lại sai nữa rồi. Làm chị thiệt làkhó quá. Biết vậy lúc nãy không giữ Phúc lại rồi. Tôi chỉ vì lịch sựthôi mà.

- Bác gái mới lên hả em? – Tôi cố gắng suy nghĩ đề tài

- Dạ, xoài này cũng là mẹ đem lên…

- Bác lên chơi hay có công việc gì?

- Chị Vy, mẹ em kêu…em về quê…xem mắt – Giọng Phúc càng ngày càng nhỏ,đến hai chữ cuối thì tôi phải căng cả hai tai mới nghe rõ được

“Phụt”.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đứa em trai nho nhã của tôi đã phụt ngụm nước cam vừa mới uống ra ngoài. Khuôn mặt của Phúc bây giờ phải nói là không còn diễn tả được nữa. Tôi thật sự muốn đánh méo mặt em trai củamình.

- Em tính như thế nào! – Tôi vừa nói vừa lườm Khải

- Em không biết…Em nói với mẹ là em còn trẻ, chưa tính xa như vậy. Nhưng mẹ bảo là về xem mắt thôi, không có gì đâu…

- Không thích thì nói là không thích. Cậu viện lý do lý trấu làm gì. Nam nhi mà ngay cả quyết định cũng không nói ra được thì thật là vô dụng. Chuyện như vậy còn không thể quyết thì sau này làm sao làm chuyện lớn!

Khải đột nhiên lên tiếng, câu chữ lại hùng hồn vô cùng. Trong phút chốc tôi và Phúc đều ngạc nhiên nhìn nó. Cái người vừa nói và cái người giànhăn đùi gà hình như là hai người hoàn toàn khác nhau

- Hai người nhìn cái gì? Bộ tôi nói sai sao?

- Không có, không có – Phúc và tôi lắc đầu lia lịa

- Em trai nói hay lắm! – Tôi giơ ngón cái lên, tỏ ý khen ngợi Khải

- Không cần khen. Vừa nãy có người còn không định nhận đứa em trai này mà. Còn cậu, về nhà nói với mẹ đi. Đừng ở đây làm phiền chị em tôi.

- Dạ! Em về ngay! – Phúc như vừa nghe được quân lệnh, lập tức đứng phắt dậy

Trước khi đi, cậu nhóc còn nở nụ cười với hai chị em tôi. Quả thật nhìn rất dễ thương. Nhưng hình như chỉ có tôi nhận ra điều đó, vì Khải ngay lập tức nói: “Cười cái gì? Ngay cả cười cũng không có khí khái gì cả!Về tập lại đi!”. Trời ơi, ông em trai của tôi ơi, người ta cười như toả nắng thế kia, khí chất ngời ngời, mà sao vô mắt cậu lại thành như tròhề vậy hả. Tôi một lần nữa muốn bay vào cắt đứt lưỡi của nó. Nuốt giận, nuốt giận!

## 9. Chương 9

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Vì tôi là nhân viên mới nên công việc của tôi được chỉ dẫn bởi chị Yến lớn hơn tôi khoảng 3-4 tuổi. Chị ấylà thư kí cũ của giám đốc, do sắp lấy chồng xuất ngoại nên mới nghỉviệc. Chị bàn giao công việc, chỉ dẫn tôi rất tận tình. Chị nói từ đâyđến hết tuần, sẽ cố gắng giúp tôi hoà nhập thật tốt. Chị và Giám đốcđi đâu thì tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau để học việc. Giám đốc làngười khá nghiêm khắc, cầu toàn, sắp xếp lịch hẹn ra sao, gặp gỡ kháchhàng ở đâu, thế nào, giờ làm việc, giờ ăn trưa, ăn cái gì, uống cái gì, ngay cả việc bấm kim tài liệu cũng đòi hỏi phải chính xác. Tôi thật sự bị mấy cái quy tắc của anh ta làm cho choáng váng.

Đến giờ ăn trưa, tôi mới có thể thở phào một cái. Quả thật Giám đốckhông phải là người bình thường. Anh ta là siêu nhân. Sao có thể vừahọp quản trị xong, lại chạy đi họp với bộ phận thiết kế. Rồi lại gặpđối tác quan trọng. Kết thúc buổi sáng bằng việc đánh giá một mẫu thiết kế của nhân viên tập sự. Tôi dù không làm gì, chạy theo anh ta mộttháng chắc cũng giảm được vài cân, khả năng viết tốc kí, đánh máy đạtđến mức gà bay chó chạy. Tất nhiên là sau đó nhìn lại, bản viết taykhông thể nhìn ra, bản đánh máy thì lỗi sai nặng nề. Sống đến bây giờ,tôi mới phát hiện mình vô dụng đến cỡ nào. Ngày xưa tôi đều sống trongmột vỏ ốc, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình, không vẽtranh thì cũng là đàn piano. Nhắc đến đàn piano thì có lẽ là một sự ưuái của ba dành cho tôi. Tôi được học đàn từ nhỏ, rất có năng khiếu. Tôi đã từng nghĩ nếu không vào đại học Kiến trúc thì tôi sẽ cứ thẳng hướng Nhạc viện mà đi. Có lẽ dì cảm thấy tôi chướng mắt cũng không sai mà.Ra trường chưa bao lâu thì đi lấy chồng, không phải bôn ba kiếm việc,vật lộn với cuộc sống. Tất cả đã có ông chồng lăng nhăng nuôi dưỡng.Rất may với những việc như nữ công gia chánh tôi lại rất khá. Cũngkhông đến nỗi mất mặt giới chị em phụ nữ.

- Mệt lắm phải không? – Chị Yến hỏi tôi

- Dạ, cũng hơi hơi.. – Tôi cười cười

- Từ từ sẽ quen thôi. Em đi ăn hay mang cơm theo vậy?

- Em đi ăn. Gần đây có quán ăn nào không chị?

- Có một quán thôi. Giá cũng hơi chát. Sếp mình thường hay ăn ở đó. Sau này nếu muốn tiết kiệm thì nên mang cơm theo. Công ty không đến nỗikhắt khe việc ấy. Em có thể ngồi ăn với mấy chị bên phòng kế toán. Họcũng vui tính lắm. Bên đấy còn có cả lò viba.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị! Chị đi luôn không?

- Được rồi. Trưa nay chị đi ăn với ông xã. – Chị Yến tươi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc

- Vậy em đi nghen. – Tôi vẫy vẫy tay với chị

—————————–

Quán ăn chị Yến giới thiệu cách công ty tôi khoảng hai toà nhà. Đó làmột quán ăn khá sang trọng, hay gọi cách khác chính là nhà hàng chuyênphục vụ món Tây. Dù tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn lao với tôi,nhưng ngày nào cũng bỏ chừng đấy tiền để ăn một bữa trưa thì đau bụngthật. Ngày mai nhất định dậy sớm chuẩn bị cơm.Vẫn theo thói quen, tôi chọn một bàn trong góc, sát cửa sổ. Tôi thích sựtĩnh lặng và không gian không bị người khác để ý. Trong khi đợi món ănđược phục vụ, tôi bâng quơ nhìn ra ngoài. Ánh nắng khá gay gắt khiến tôi lâu lâu phải nheo mắt lại.

- Tôi ngồi ở đây được không?

Tôi giật mình quay lại. Không phải chứ, đã là giờ ăn trưa cũng khôngthoát khỏi sếp là sao. Hình như chị Yến có nói là anh ta hay ăn ở đây,chẳng qua là tôi tự đâm đầu vào thôi. Tôi ráng nặn ra một nụ cười, gậtgật đầu. Anh ta ngồi xuống. Trong vòng năm phút đầu, chúng tôi không hề nói với nhau câu nào. Đến lúc tôi tự cho rằng không cần bắt chuyện với anh ta, tiếp tục dời ánh nhìn ra bốn phía thì anh ta lên tiếng:

- Cô đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì – Tôi bối rối, làm gì có ai không thân không thiết hỏi thẳng người đối diện đang nghĩ cái gì chứ – Tôi đang nghĩ sao quán ăn này thiết kế lạ lùng vậy!

Quả thật là quán này có thiết kế rất kì dị. Không gian quán nói nhỏ cũngkhông phải nhỏ, được bày trí rất nhiều thứ. Mới nhìn thì có vẻ rất xahoa, nhưng càng nhìn càng thấy rối mắt.

- Ý cô là sao?

- Chính là càng nhìn thì càng hoa mắt chóng mặt ấy. Nếu là tôi thì sẽdẹp bỏ cái bình bông to như cái cột nhà đằng kia, bỏ luôn cái đèn chùmto khủng hoảng. Mấy thứ linh ta linh tinh gì đấy cũng vứt nốt, như bức tượng đằng kia… – Tôi nhìn khuôn mặt càng ngày càng khó coi của anh ta thì rụt đầu lại, tôi làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ chứ – À à, là ý kiến của tôi. Anh đừng để ý!

- Cô có biết những thứ cô đòi vứt đi ấy có giá bao nhiêu không?

- ….. – Tôi lắc đầu

- Không biết cũng tốt, không cần phải giật mình. – Anh ta nhún vai

Tôi lầm bầm trong lòng: “Tôi đã yên lặng, anh lại bắt tôi nói. Sau khitôi nói lại tỏ cái vẻ khinh thường. Đáng chết!” . Tôi liếc liếc nhìnanh ta, cố gắng giữ nụ cười cứng đờ trên mặt mình. Đến lúc thức ăn đượcđem ra thì quai hàm tôi đã mất khả năng hoạt động. Tôi nguyền rủa người ngồi trước mặt mình.

- Nhưng ý tôi cũng là vậy đấy!

Một câu nói không đầu không cuối của anh ta làm cho khuôn mặt gần úp vôdĩa thức ăn của tôi phải ngẩng lên. Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ýmuốn hỏi anh vừa phát ngôn cái gì.

- Tôi hỏi thật, cô biết tên tôi không?

Lại một câu hỏi khiến thái dương của tôi giật tưng bừng. Lần này khôngphải vì câu chuyển đề tài đột ngột của anh ta, mà chính là quả thật tôi không biết anh ta tên gì. Tôi chớp chớp mắt, với tay lấy cốc nước hớp một ngụm. Nếu tôi giả điên không cần trả lời thì có được không nhỉ. Đây là thiếu sót của tôi, tôi chỉ tìm hiểu về công ty, về vị trí mình sẽlàm việc, còn cái sơ đẳng như tên sếp lại quên không hỏi. Vô công ty đi đâu cũng nghe người ta gọi là Giám đốc, cái bảng tên trên bàn làm việc của anh ta tôi cũng không hứng thú nhìn qua. Tôi đi chết đây!

- Sao? – Anh ta vẫn không chịu buông tha

- Tên anh là Giám đốc, nickname là sếp! – Là do anh ép tôi…

Quả nhiên câu trả lời tôi vừa thốt ra, khoé miệng của anh ta đã giậtgiật. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Tôi có cảm giác cái chân thư kí củatôi đã vỗ cánh bay xa. Tôi nhún vai, thôi thì phải vui vẻ mà đón nhậnthôi. Ai đời đi làm mà tên sếp cũng không biết. Bị đuổi cũng đáng! Thếnhưng khi anh ta nói ra câu tiếp theo, đầu tôi như bị oanh tạc, nổ lớnmột tiếng

- Chép 2000 lần ba chữ: ‘‘Huỳnh Minh Trường’’. Trước khi ra về nộp lại cho tôi.

Dạ vâng, công việc đầu tiên tôi được giao chính là cái trò chép phạt thời tiểu học đấy ạ! Còn nhục nhã hơn là bị đuổi việc nữa.

———————————————

Chị Yến sau khi nghe thuật lại chuyện buổi trưa thì trợn mắt há miệng, lắp bắp nói không nên lời

- Em…em…không biết tên sếp?

-…..- Tôi gật đầu như gà mổ thóc

- Còn dám trả lời sếp như vậy. Cái gì mà tên Giám đốc, nickname….Cha mẹ ơi!

-….. – Tiếp tục gật đầu không phản kháng

- Tối nay về nhà đốt nén nhang cho ông bà đi!

- Sao ạ? – Tôi hỏi lại

- Ông bà chắc là đang phù hộ em đó. Nếu không bây giờ….haiz, chị không dám tưởng tượng nữa. Thôi giờ đánh máy cho chị đống tài liệu này rồi đi chép phạt. Chiều nay sếp sẽ ở trong phòng làm việc, không có đi đâuđâu.

Đánh máy xong cũng đã gần bốn giờ chiều, tôi ngoan ngoãn lấy giấy ranắn nót tên của sếp. Chữ nào chữ nấy như rồng bay phượng múa. Nói chung rất có đầu tư, bù đắp lại việc buổi sáng anh ta cố gắng đọc chữ viếtnhư gà bới của tôi trên cái bản tốc kí. Sáng làm hại mắt của sếp, trưalàm anh ta hại não. Tôi sống đến bây giờ chắc đúng là do ông bà phù hộrồi. Khi tôi viết xong thì cánh tay hoàn toàn rã rời, không thể nhúc nhích được nữa. Cái gì mà phải viết như vẽ tranh nghệ thuật, bây giờ thì hay rồi, tay không còn một chút cảm giác. Tôi ngước nhìn đồng hồ, một lần nữamuốn đập đầu xuống bàn. Đã sáu giờ tối rồi, mới ngày đầu đi làm đã bịbóc lột sức lao động. Chị Yến đã về tự lúc nào. Các phòng khác cũng tắt đèn. Có khi nào sếp cũng về luôn rồi không. Không đến nỗi ác nhân ácđức mà bỏ tôi lại đây một mình chứ. Tôi bước tới phòng sếp, gõ gõ cửa.Một mảnh yên tĩnh. Lại gõ cửa. Lại yên tĩnh. Tôi tức đến xì khói rồi.Không biết làm gì, tôi chỉ có thể giậm chân, nhảy choi choi. Đột nhiêncửa bật mở. Cái con người dã man kia chứng kiến được một màn múa điêncuồng của tôi. Tôi đi chết tập hai đây!

——————————————

- Hahahaha. Chị hai, chị đã 27 tuổi rồi. Cũng đã từng có chồng. Sao chị có thểhành xử như vậy. Hahaha – Em trai tôi ôm bụng cười rũ rượi

- Vui lắm hả? Cười cái gì? – Tôi đập lên vai nó bốp bốp nhưng vẫn không ngăn được tràng cười như điên như dại của nó

- Chị vẫn hậu đậu như ngày xưa. Em thấy chị sống chỉ để làm tốt ba việc: vẽ tranh, chơi đàn và nấu ăn. Những việc khác đều đụng đâu hư đấy. May mà chị cũng là người nghiêm túc, cẩn thận, khả năng chống chọi với áp lực cực tốt không thì hậu quả không biết phải thế nào.

- Này, bêu xấu đủ chưa? – Tôi hét lên

- Dạ đủ rồi. Haha – Em tôi lấy tay quẹt nước mắt – Chị đi tắm đi, rồi hai chị em mình đi ăn.

- Em bao nha. Buổi trưa ngốn hết của chị đống tiền.

- Ặc ặc, dã man. Tiền chị để ngân hàng làm gì, mục hết đó. Lấy ra xài đi.

- Cái đó để dành làm việc lớn! Em còn nhỏ, không hiểu đâu! – Tôi vừa cười vừa bước vào nhà tắm

Hai chúng tôi chọn quán lẩu gần nhà để làm dịu cho cái dạ dày. Quán nàykhá đông đúc, đủ mọi thành phần. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Khải nói với tôi cần đi giải quyết nỗi buồn. Tôi ngồi đợi chừng mười lăm phút, đồăn đã được bưng ra nhưng nó vẫn chưa quay lại. Đang định gọi điện thoại thì thấy nó hùng hổ lôi một người ra khỏi quán. Nhìn kĩ cái người bịlôi đi thì hình như là Phúc. Tôi vội vàng nhờ nhân viên đem đồ ăn bỏbao đem về, tính tiền rồi chạy theo. Khi tôi về đến nhà đã thấy Khảimắng như té nước vào mặt Phúc. Thằng em này lại giở trò gì không biết

.- Chuyện gì vậy? – Tôi đi lại hỏi

- Không có gì, chỉ là cái tên này đầu óc không phát triển, em phải mắng cho sáng ra mới được – Khải vẫn chưa hết tức giận, chỉ chỉ vào Phúc

- Mà việc gì mới được. Em làm cho Phúc sợ rồi kìa…

- Cậu ta mà sợ cái gì. Ai đời là con trai mà để ấy lão già …

- Em không có để mấy ổng làm gì hết… – Phúc lắc đầu – Em định xô ổng ra thì bị anh bắt gặp.

- Không phải chứ, con trai cũng bị mấy trò dê xồm đó sao. Cái thể loại gì vậy…- Tôi há hốc mồm vì bị shock

- Cậu đó, không phải bình thường ngoan ngoãn ở nhà sao? Tự nhiên dở chứng chui vào đó làm việc. Rãnh rỗi sinh nông nỗi hả?

- Tại vì…vì….Mà thôi đi, em làm ở đâu liên quan gì đến anh. Anh làm gìmà nhoi nhoi lên vậy? Có phải là bạn gái anh bị sờ đâu. Cứ như đĩa gặp phải vôi vậy. – Phúc bỗng dưng tức giận ngược lại, bỏ vào trong nhà

- Trời trời, cái thằng này…Anh mày còn chưa nói xong. Ai cho đi vô nhà hả? – Mặt mày Khải tím tái, nói không nên lời

- Em trai! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải – Người ta nói đúng mà, liên quangì đến em đâu, làm gì mà sốt sắng vậy! Thôi vào ăn, lại phiền tôi rửachén rửa bát nữa chứ!

## 10. Chương 10

Tôi làm ở đây cũng đã một tháng, gần như đã quen với công việc. Chỉ cóđiều sếp của tôi ngày càng khó chiều, làm thế nào cũng bị bắt bẻ. Thếlà ngày nào tôi cũng phải đến sáu giờ tối mới được về. Công ty chỉ cònmình tôi và anh ta. Có khi anh ta xem tôi như osin có trình độ vậy. Rót nước pha trà thì không nói đi, nhưng ức chế nhất chính là không lầnnào tôi có thể pha đúng kiểu anh ta thích. Cũng với hai muỗng đườngnhưng lúc thì ngọt quá lúc thì đắng quá. Cũng một độ nóng mà lúc thìnguội quá lúc thì nóng quá. Một ngày 8-9 bận ra vào phòng sếp chỉ đểpha trà và cafe. Anh ta đích xác là một ông chủ dở hơi nhất trên đời.Cũng như trưa hôm nay, đáng lẽ lúc này tôi đang ôm hộp cơm ăn uống vuivẻ với các chị kế toán thì anh ta lại lôi tôi đi tiếp đối tác. Tôi làthư ký, người xếp lịch hẹn mà còn không biết anh ta lôi cái hẹn ấy ởđâu ra. Chịu thôi, ai bảo người ta làm sếp. Dù tiếp khách ở trong nhàhàng, chắc chắn không sợ chết đói, nhưng vừa ăn vừa nghe công việc thìcòn gì là hứng thú nữa chứ. Chúng tôi đến sớm khoảng hai mươi phút.Đang lúc chờ đợi thì tôi lại chạm mặt với một nhân vật không ngờ tới.

- Bạch Vy!

- Lan Linh! Trùng hợp thật! – Tôi chẳng nở nổi một nụ cười, giọng nói đều đều phát ra

- Ừ, cậu có hẹn à? Ai vậy? Bạn trai mới của cậu sao? – Lan Linh vừa nói vừa liếc liếc nhìn Minh Trường

- Không phải – Tôi vội vàng phẫy tay – Đây là….

- A, anh Phong! Anh đến đây! – Lan Linh không thèm nghe tôi nói, quơ tay gọi người đang bước vào quán

Thanh Phong tiến về phía chúng tôi. Cặp mắt đem thẫm không một tia sáng lướt qua người tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của anh tathì khẽ rùng mình. Hai bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi túa ra. Tôi khôngbiết mình đang sợ hãi điều gì, sợ anh ta hiểu lầm mình, hay sợ mìnhkhông khống chế được tình cảm mà gào lên: “Làm ơn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người!”

- Chào em! – Thanh Phong cuối cùng cũng lên tiếng

- Uhm, chào anh. Hai người…

- Cảm ơn lời nói của em hôm ở bệnh viện. Anh đã đi tìm cô ấy….

Anh vừa nói vừa khoác tay lên vai Lan Linh. Cô ta như con mèo nhỏ népmình vào lòng anh. Tôi cảm giác mình thật sự không thể thở nổi nữa.Trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Tôi cúi đầu xuống, mím chặt môi. MinhTrường nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi giật mìnhnhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên

- Em không định giới thiệu anh sao? – Giọng nói lộ rõ vẻ trách cứ

Tôi khẽ rùng mình. Anh ta làm cái gì vậy. Tôi bây giờ đã đủ rối lắm rồi, không cần anh ta châm dầu vào lửa đâu.

- Đúng đấy, cậu phải giới thiệu anh ta với bọn mình chứ! – Lan Linh lập tức lên tiếng

- Bạn gái tôi có vẻ hơi xấu hổ – Minh Trường vừa nói vừa đứng lên, giơtay về phía Thanh Phong – Chào anh, tôi là bạn trai của Bạch Vy!

Tôi gần như muốn nhảy dựng lên, bịt chặt miệng anh ta lại. Nhưng bàntay còn lại của anh ta đang nắm lấy tay tôi, từ từ siết chặt lại. Thanh Phong và anh ta nhìn nhau rất lâu, giống như là đang giao chiến bằngmắt vậy. Đến khi Lan Linh nũng nịu lắc lắc tay Thanh Phong: “Anh ơi,mình qua kia ngồi. Đừng làm phiền hai người họ nữa”, cả hai mới rời mắt khỏi nhau.

------------------------------------

- Anh nói cái gì vậy hả?

Sau khi Thanh Phong rời đi, tôi giật tay mình lại, hét vào mặt vị sếpđánh kính của mình. Anh ta không những không áy náy, còn nhìn tôi cườicười. Anh rất vui sao, tôi thì lại thấy không vui một chút nào. Hiệntại còn đang rất giận nữa kìa.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát! – Tôi cần một ít nước lạnh để hạ hoả

Khi tôi quay trở lại thì hai vị khách cũng đã xuất hiện. Tôi vội bướctới, cúi đầu chào bọn họ. Hai người đều còn rất trẻ, tính tình phóngkhoáng, ăn nói cởi mở. Tôi ngồi nghe một lúc mới biết họ không phảikhách hàng, mà là bạn thân của Minh Trường. Tôi bực bội trong lòng, điăn với bạn còn kéo tôi theo làm gì. Tôi im lặng từ đầu đến cuối, lâulâu nở một nụ cười phụ hoạ. Phần lớn thời gian đều cúi đầu nhìn dĩathức ăn.

- Chị dâu ít nói quá nhỉ? – Chàng trai đeo mắt kiếng lên tiếng

- Hả? Chị dâu? – Tôi gần như muốn rớt cả quai hàm ra

- Cậu chọc làm gì cho chị xấu hổ. – Lần này là đến lượt anh chàng tròn tròn ngồi bên cạnh – Anh giấu vợ cũng kĩ ghê.

- Haha, khoe ra cho các cậu tủi thân à?

Tôi thật sự rất muốn đạp cho tên ngồi kế bên một cái. Tôi dùng gót giàydẫm mạnh vào chân anh ta. Không có hứng thú đùa với anh. Sắc mặt củangười bên cạnh khẽ biến, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái trong chốc lát

- Hai người hiểu lầm rồi. Tôi không phải…

“Xoảng”.

Tiếng động làm cho tất cả mọi người đều quay lưng lại. Làm ơn cũng phải để tôi giải thích xong chứ. Tôi tò mò nhìn theo mọi người. Là bàn củaThanh Phong. Thức ăn trên bàn đều bị gạt xuống đất. Chén dĩa vỡ thànhtừng mảnh. Anh đứng dậy rút một xấp tiền đập lên bàn, tức giận rời khỏi quán. Lan Linh vẫn giữ dáng điệu tao nhã, bước theo sau anh.

-------------------------------------

Suốt cả buổi chiều căn phòng của sếp đều đóng chặt. Tôi thật sự muốn bayvào, lôi anh ta ra đòi một lời giải thích. Lúc trưa sau khi ăn xong, anh ta kêu taxi cho tôi về trước. Còn mình thì đi với hai người kia. Chiều chiều về công ty thì không thèm nhìn tôi một cái, đóng sập cửa, ở lìtrong phòng. Vì anh ta không giao việc gì cho tôi nên tôi đem toàn bộtài liệu cho cuộc họp chiều mai chuẩn bị sẵn, đến khoảng năm giờ thìxong xuôi mọi việc. Tôi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng chuồn về, đề phòng bị sếp giữ lại.

Tuy nhiên không ngờ cái người mọi ngày luôn đúng sáu giờ mới ra về thìhôm nay lại rãnh rỗi đến nỗi năm giờ đã mở cửa phòng. Tôi khẽ giậtmình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào

- Giám đốc!

- Ừ! – Anh ta không nóng không lạnh đáp lại tôi, ánh mắt không buồn nhìn tôi một cái, tiếp tục bước về phía thang máy.

Tôi thở hắt ra, vuốt vuốt ngực, đi theo sau anh ta. Chỉ có hai chúngtôi trong buồng thang máy. Không khí đặc quánh, hết sức quỷ dị. Cảmgiác như sắp ngạt thở đến nơi. Tôi nghe tiếng thang máy mở ra như làtiếng tháo còng, mừng rỡ ra mặt, bước vội ra ngoài. Tôi thật sự nghingờ khả năng của bản thân. Không phải nguyên cả buổi chiều rất là hùnghổ hay sao, thế mà vừa thấy khuôn mặt hắc ám của anh ta thì đã cụp đuôi bỏ chạy. Anh ta mắc bệnh đa nhân cách à, buổi trưa và chiều nay nhưhai người khác hẳn. Tôi thật sự không thích nghi kịp

---------------------------------------

Tôi đẩy xe vào nhà thì thấy chiếc xe của Khải dựng trong sân. Chắc lạiqua ăn ké rồi. Thằng em này linh cảm hay thật, biết hôm nay tôi về sớmnên chưa sáu giờ đã ngồi ở nhà đợi tôi rồi

- Này, em lại….

Lời chưa kịp thốt ra hết thì tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứngđờ người. Đứa em trai yêu quý của tôi và Phúc đang….hôn nhau. Tôi đánhrơi giỏ xách trên tay, mắt trợn trừng vì quá đỗi kinh ngạc. Hai đứa vừa trông thấy tôi vội vàng tách nhau ra. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ

- Hai đứa…làm cái gì vậy hả?

- Chị hai, sao chị…về giờ này? – Khải đứng dậy, bước về phía tôi

- Nói! Từ lúc nào hai đứa…Trời ơi, ba và dì mà biết sẽ như thế nào hả?Còn Phúc, chị không phải đã nói với em… – Tôi không còn kiềm được bìnhtĩnh, ăn nói bắt đầu loạn xạ cả lên

- Đừng trách cậu ấy. Là lỗi của em… – Khải nhìn tôi bằng cặp mắt kiên định.

- Không phải, chị Vy, là tại em! – Phúc cũng đã đứng dậy, đầu cúi gằm xuống

- Hai đứa….biết là không thể mà. Tại sao còn như vậy?

- Chị hai, xin chị đừng cấm đoán tụi em. Nếu ngay cả chị cũng không ủng hộ, em biết phải làm sao đây?

- Chị không phải kì thị tình yêu đồng giới mà là chị biết rõ tương laicủa hai đứa…– Tôi mệt mỏi ngồi lên ghế sofa – Khải, em biết em là contrai duy nhất của nhà. Em làm sao ăn nói với ba với dì đây!

- Em sẽ có cách…Em yêu cậu ấy, em sẽ cố gắng thuyết phục ba.

Lời của Khải vừa thốt ra không những làm tôi kinh ngạc mà còn khiến cái người nãy giờ cắm mặt xuống đất cũng phải ngỡ ngàng nhìn lên. Tôi thở dài một tiếng, quan sát ánh mắt của hai đứa nhìn nhau thì lửa giận đãbị dập tắt hoàn toàn. Nguyên do cũng vì chữ “tình” mà thôi. Làm sao mà ngăn cản đây?

- Từ lúc nào? – Tôi hỏi

- Cũng gần một tháng…Rất nhiều việc xảy ra…Khi nào đó, em sẽ kể cho chị nghe. Lúc đầu em không chấp nhận được, cũng đã cố gắng trốn tránh rồi, nhưng mà không thể. Chị hai, chị từng yêu, chị biết cảm giác đó mà…

- Đừng cố lôi tôi vào. Tôi gánh không nổi. – Tôi bóp trán, cố gắng xoadịu cơn đau đầu – Yêu thì cũng đã yêu rồi. Con người ta cũng bị em hônrồi. Sau này đừng đứng trước mặt chị nói rằng mình hối hận là được.

- Chị hai! – Khải lao tới ôm tôi – Em biết nhất định chị sẽ ủng hộ mà. Em thương chị nhất!

- Chị Vy, cảm ơn chị! – Mắt của Phúc đã đỏ lên, nếu khẽ chớp mắt một cái, chắc chắn sẽ có nước mắt chảy ra

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cho hai đứa yên tâm, nhưng trong lòng lại âu sầu não nề.

------------------------------------------

Tôi ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, cây bút chì cầm trên tay đã rớt xuống đất từ lúc nào. Ngoài trời đang mưa rất to, lâu lâu tiếng sấm như xé toạccả màn đêm. Cửa sổ trong phòng bị gió thổi tung, mở toang ra. Cơn giólạnh buốt mang theo vài giọt mưa khiến tôi rùng mình một cái. Tôi đứngdậy, đi lại đóng cửa. Trước khi cánh cửa sổ khép lại hoàn toàn, bấtgiác tôi nhìn thấy một dáng người bên kia song cửa chính nhà tôi. Tôigiật mình, theo phản xạ đẩy cửa ra, nhìn lại một lần nữa. Quả nhiên làcó người. Thân người cao lớn giữa cơn mưa xối xả, không ô, không áomưa, mặc ưa gió từng đợt quất vào người. Một dáng vẻ cô độc đếnđau lòng. Tôi cầm ô bước ra mở cửa. Người kia dường như vẫn không hềhay biết, mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở có chút nặng nề. Hình như đã say rồi.

- Anh Phong! – Tôi lay lay người anh

- Uhm! – Anh khẽ chuyển mình, co người lại

Tôi đang chần chừ không biết phải làm thế nào, định đứng dậy qua nhà kế bên nhờ Phúc thì đột nhiên cả người tôi bị một lực giữ lại. Anh tađang nắm lấy tay tôi, tư thế vẫn không đổi, chỉ có cặp mắt đỏ ngầu làđã mở ra

- Em định đi đâu?

- Anh tỉnh rồi à? Về nhà đi!

- Em quả nhiên rất tuyệt tình! – Giọng nói anh trầm xuống, cái nắm tay dường như siết chặt hơn

- Tuyệt tình? Haha, chứ anh muốn tôi phải như thế nào? Lo lắng, cuốngquýt ôm anh vào nhà, chăm sóc cho anh à. Xin lỗi, việc này phải để chovợ anh, không phải cho tôi…

## 11. Chương 11

Những chữ tôi vừa chuẩn bị thốt ra ngay lập tức đã bị chặn đứng lại, nuốtngược vào trong. Anh dùng môi của mình áp chế lên môi của tôi. Bờ môinóng ấm, mềm mại không ngừng ma sát. Tôi cảm nhận hơi thở nặng nhọc của anh. Trong lúc đầu óc tôi vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh, lưỡi của anh đãnhanh chóng cạy mở răng tôi, nhanh chóng tiến vào. Toàn bộ lý trí củatôi gần như bị đánh sập. Đây là lần đâu tiên anh hôn tôi, bàn tay cũngkhông tự chủ được đã đặt lên nơi mềm mại của tôi.

- Đừng – Tôi đẩy anh ra, hơi thở dồn dập, cố gắng hít lấy một chút không khí

Thanh Phong hụt hẫng nhìn tôi, nhưng ngay lập tức đã chồm lấy tiếp tụchôn tôi. Dùng hai tay rắn chắc bế bổng tôi lên, nhanh chóng bước vàotrong. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không ngừng hôn tôi. Tôi có cảm giáctoàn bộ không khí đều bị anh hút sạch, đầu óc càng lúc càng mụ mị. Anhđặt tôi xuống giường, bàn tay nhanh nhẹn lần mở từng cúc áo của tôi. Nụ hôn được chuyển từ môi tôi xuống dần tới cổ tôi. Những điểm anh chạmvào đều trở nên nóng rực. Ngay lúc đó, não tôi bắt đầu phát ra hàngloạt tính hiệu cảnh báo. Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác mãnh liệt đangtrào dâng trong người, nặng nhọc thốt lên:

- Không đúng, dừng lại đi!

- Anh muốn em! – Giọng nói của anh lúc này đã khàn đặc, ánh nhìn cũng trở nên đầy dục vọng

- Thanh Phong, em không phải Lan Linh!

Câu nói đó của tôi quả nhiên có sức ảnh hưởng. Anh đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi. Anh đúng là đã xem tôi là Lan Linh. Anh sayrồi, chỉ có khi say anh mới nhầm lẫn như vậy. Tôi mới có một chút cơhội nhận được sự dịu dành của anh. Tôi nắm chặt ga giường, cố gắng cắnchặt môi, ngăn tiếng nấc chuẩn bị bật ra. Tôi nhắm mắt lại, nói khẽ:“Anh về đi!”.

Tôi cảm nhận được nụ hôn của anh đặt trên mi mắt tôi, anh nhẹ nhàng vòngtay ôm lấy tôi. Hơi nóng trên người anh dù cách một lớp quần áo vẫnchuyền sang cho tôi, nhưng lại khiến toàn thân tôi run rẩy.

- Xin lỗi!

Dù tôi không hề mở mắt nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy vòng tay ôm mình lơi đi. Anh ngồi dậy, bước xuống giường

“Cạch”

Tiếng cửa mở làm trái tim tôi rớt vào hầm băng lạnh giá. Tôi mở mắt,nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Tôi thật sự mệt mỏi với trò cút bắt tìnhyêu của anh ta rồi. Tôi co người lại, chờ đợi nỗi đau đớn từ từ kéotới. Tôi cho phép bản thân khóc một trận quên trời quên đất. Nước mắtcủa tôi sẽ vì anh rơi một lần cuối cùng, sau đêm nay tôi sẽ không rơilệ vì ai nữa. Tôi cứ khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt, từng đợt từng đợt trút xuống. Gió vẫngào rú, bi thương, thống khổ. Tiếng sấm đánh oành một cái làm tôi giậtmình thức dậy.

Tôi ngồi dậy, cảm thấy không khí xung quanh thật khó thở. Chính vì thế trong đêm khuya đó, tôi đã làm một việc hết sức khôi hài là thay toànbộ ga giường và áo gối. Sau đó tắm rửa thật sạch sẽ. Tôi không muốn mùi của anh ta còn vương vấn xung quanh mình. Bây giờ không phải là tôikhông thể yêu mà chính là không muốn yêu nữa.

——————————————

Sáng sớm, tôi xuất hiện ở công ty với cặp mắt sưng húp và quầng thâmdưới mắt. Đúng giờ, con người đầy nguyên tắc đã có mặt. Tôi ngồi ngayngắn trên bàn, chờ chỉ thị của sếp. Ngoan ngoãn đến đáng thương!

- Một tách cafe nóng! Lịch hẹn của ngày hôm nay! – Sếp ra lệnh trước khi đóng sập cửa trước mặt tôi

Con người này quả thật thay đổi thái độ như trở lòng bàn tay mà. Cứ như là vừa nằm mộng vậy. Tôi nhanh chóng pha cafe, in lịch hẹn đem vàophòng cho sếp. Khi tôi đặt cafe lên bàn, anh ta vẫn đang cúi đầu đọctài liệu, không hề có ý định sẽ ngước lên nói cảm ơn như mọi khi.

- Được rồi. Thông báo với phòng thiết kế. Nửa tiếng nữa họp.

Tôi nhún nhún vai, bây giờ ngay cả chủ ngữ trong câu anh ta cũng lườinói ra. Tôi đi thông báo với anh Kiên. Trưởng phòng nhìn tôi, cặp mắtái ngại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Anh Kiên có chuyện gì sao?

- Em có biết tại sao mặt của sếp giống như sắp giết người không?

- Dạ, em cũng không biết. – Tôi rụt vai, lắc đầu

- Tiêu rồi…mỗi lần sếp bực bội thì anh em lại sắp chịu khổ rồi…Cậu Dương, nói anh em chuẩn bị…Bão tới rồi!

Cả phòng thiết kế chỉ vì một câu nói của anh Kiên mà như vỡ nợ, chạy tán loạn cả lên. Tôi rụt đầu, vội vàng rời khỏi đó.

————————————

Quả nhiên cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Đến giờ ăn trưa mọi người mới được thả ra. Mặt của ai cũng bơ phờ, mệt mỏi. Có người thì mồ hôi chảy ròng ròng dù phòng họp gắn máy điều hoà mát lạnh.

- Giám đốc! – Là tiếng la của anh Kiên – Anh làm sao vậy?

Tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy Minh Trường đã nằm dài ra đất. Anh Kiên nâng đầu anh ta dậy, cố gắng lay lấy lay để

- Anh Kiên!

- Gọi xe cấp cứu! Mau!

Tôi luống cuống, không còn suy nghĩ được gì. Không phải mới vừa rồi anh ta còn khoẻ mạnh hay sao. Sao bây giờ lại ngất xỉu như thế, khuôn mặtcũng đã trắng bệch, không có tí huyết sắc nào cả.

- Bạch Vy! Gọi xe cấp cứu!

Tôi bị tiếng hét của anh Kiên làm cho bừng tỉnh, vội vàng lao ra ngoài lấy điện thoại gọi 115. Cả công ty nhanh chóng nháo nhào lên. Khoảng mười phút sau, xe cấp cứu chạy tới nơi. Tôi và trưởng phòng nhảy lên xe đicùng anh ta đến bệnh viện.

- Anh Kiên, sếp sẽ không có chuyện gì chứ? – Tôi đi vòng vòng trước cửa phòng cấp cứu, lâu lâu lại quay qua hỏi trưởng phòng

- Anh không biết, phải đợi bác sĩ ra thì mới hỏi được.

“Cạch”. Cuối cùng thì cánh cửa nặng nề kia cũng mở ra. Chúng tôi bước ngay tới chỗ bác sĩ

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Chúng tôi là nhân viên của anh ấy. Tình trạng ảnh ra sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân sốt cao do bị nhiễm lạnh. Sáng nay lại không nghỉ ngơi đủ, dẫn tới ngất xỉu. Bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng là được.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ

- Em vào thăm sếp đi. Anh đi đóng viện phí, làm thủ tục với gọi điệnthoại cho người nhà. – Anh Kiên quay qua dặn dò tôi – Anh cũng về côngty luôn, nhiều việc quá.

Tôi gật gật đầu. Đợi đến khi trưởng phòng đi khỏi, tôi mới mở cửa bước vào phòng bệnh. Minh Trường nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi ngồilên ghế bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh ta. Minh Trường trong lúc ngủ biểu hiện một vẻ mặt ôn hoà, dịu dàng. Những đường nét kiêu ngạo,bất cần đều biến mất. Tôi ngây ngốc ngồi nhìn anh ta, lâu lâu thở dàimột tiếng

- Cô nhìn đủ chưa?

Anh ta đột ngột mở mắt hỏi. Tôi giật mình, xém chút là ngã bật ra khỏighế. Rất may là tôi bám được vào khung giường, không thì có trò cườicho anh ta xem rồi.

- Tôi đi gọi bác sĩ!

- Không cần! Cô về được rồi! Lát nữa sẽ có người vào lo cho tôi!

- Vậy tôi đợi thêm một lát!

Tôi không chờ anh ta trả lời đã bước ra ngoài. Chừng mười phút trôi qua,một người phụ nữ vội vã chạy tới. Bà ta không kịp nhìn thấy tôi đã đẩycửa vào phòng bệnh. Tôi ngồi ở ngoài thêm một chút xem anh có dặn dò gì không rồi mới đứng dậy ra về.

- Bạch Vy!

Tôi quay người lại. Hoá ra đây là bệnh viện Hải Lâm làm việc. Tôi mỉm cười chào anh. Hải Lâm nhanh chóng bước về phía tôi

- Sao em ở đây? Không khoẻ chỗ nào?

- Không có, em vào thăm bệnh. Anh làm việc ở đây sao?

- Ừ. Em có bận gì không? Anh mời em tách cafe.

- Được thôi!

Vì anh còn trong giờ làm việc nên chúng tôi quyết định vào căng tin của bệnh viện. Tôi không uống nước mà kêu một tô mì gói, trong lòng cảmthán nhớ nhung hộp cơm mình chuẩn bị hồi sáng. Hải Lâm nhâm nhi lycafe, đợi tôi ăn xong

- Xin lỗi anh! – Tôi nói sau khi đặt đũa xuống

- Không sao! Em vẫn tốt chứ?

- À ừm, cũng được.

- Em…có liên lạc với Phong không? – Anh rụt rè hỏi tôi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang

- Hôm qua em có gặp anh ta đi cùng với Linh! Có chuyện gì sao?

- Linh? Cô ấy đi cùng với Phong? – Hải Lâm sa sầm nét mặt, con ngươi cũng tối dần đi

- Đã có chuyện gì? Anh và Linh….

- Yêu nhau. Anh đã quyết định cho hai người một cơ hội. Chỉ là khônghiểu sao một ngày anh đi làm về thì không thấy cô ấy đâu nữa. Hoá ra là quay về với Phong!

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc. Yêu nhau sao? Quả nhiên cô ta cuối cùngcũng đợi được đến ngày này. Dù tôi không còn tình cảm gì với Hải Lâm,nhưng với những gì cô ta gây ra cho tôi, bảo tôi nói một lời chúc mừnglà điều không tưởng.

- Anh yêu Linh sao? Từ lúc nào…

- …. – Hải Lâm không dám nhìn tôi, hướng ánh mắt về một nơi vô định – Cũng…lâu lắm rồi

- Ah ah, anh đừng nói với em là từ khi còn quen em nha…

- À ờ thì là…Chính là cuối cùng anh nhận ra anh yêu em nhiều hơn, không thể không có em…Chỉ là khoảng thời gian gần đây cô ấy ở nhà anh, anhmới…

- Hải Lâm! – Tôi phùng mang trợn má, chỉ chỉ vào mặt anh – Anh giỏi lắm! Lừa gạt em suốt bao nhiêu năm!

- Anh….Hải Lâm áy này nhìn tôi.

Nếu nói tôi không tức giận thì không đúng, tôi hiện tại chính là rấtrất rất muốn đánh vào mặt anh. Nhưng nghĩ lại anh trong thời gian quentôi, ngoài việc ngoại tình trong tư tưởng cũng chưa làm gì cho tôi buồn giận. Cuối cùng cũng chỉ có tôi làm anh sống dở chết dở một thời gian. Thôi thì nợ nần sòng phẳng, tôi và anh bây giờ xem như không phảivướng bận nhau rồi.

- Thôi thôi… Hai đứa mình cũng không còn gì. Em bây giờ mới ghen thì không kịp rồi – Tôi phẫy phẫy tay – Quên đi!

- Em có thể tìm cách liên lạc với Linh giùm anh không?

- Xin lỗi, nói thật, anh xem em nhỏ nhen, ích kỉ cũng được, nhưngchuyện của cô ta, em không muốn dính vào…Thêm vào đó lại liên quan đếnPhong, em chạy trốn còn không kịp, anh bảo em đâm đầu vào sao? – Tôithẳng thừng từ chối

- Uhm, là do anh đề nghị quá đáng!

- Em chỉ không biết tại sao Linh yêu anh còn quay về với Phong. Hay anhtìm Phong nói rõ đi! Thôi em về, công ty thật sự nhiều việc quá…

Tôi đứng lên chào anh rồi rời đi. Không phải tôi không muốn giúp anh,chỉ đáng tiếc người anh yêu không còn là bạn của tôi. Tôi không xem côta là kẻ thù là may mắn lắm rồi. Tôi không phải người phụ nữ khoandung, độ lượng đến nỗi đi giúp đỡ kẻ đã từng hại mình.

## 12. Chương 12

Từ ngày sếp bị bệnh, tôi phải có trách nhiệm đem giấy tờ vào bệnh việncho anh ta. Tôi không hiểu nếu đủ sức khoẻ để giải quyết công việc rồi, sao anh ta không xuất viện đi. Thiệt là đày ải tôi mà! Đưa công văn,báo cáo tình hình công ty cũng không nói làm gì. Đằng này anh ta xemtôi như osin, khát nước cũng kêu, đói bụng cũng kêu, mặt lúc nào cũngnhăn nhó, lâu lâu còn quát nạt tôi nữa chứ

- Này! – Tôi đập bàn, tức nước vỡ bờ – Anh mà lải nhải nữa thì biết tay tôi!

- Cô… – Anh ta bị tiếng hét của tôi làm cho cứng họng

- Cô gì mà cô…. Nói cho anh biết, anh làm sếp, ok anh có quyền nhưngviệc gì thì ra việc nấy. Đồ ăn căn tin không ngon thì liên quan gì đếntôi. Chẳng lẽ bảo tôi hầm canh gà đem vô cho anh à…Không ăn thì bỏ, tựmà đi mua đi. Quá lắm thì đuổi việc tôi đi!

- Cô dám…. – Mặt anh ta đỏ bừng lên, lắp bắp không nói nên lời

- Sao? Ăn hay không đây? – Tôi cầm tô cháo đưa cho anh ta

- Không! Dẹp đi!

- Được, ai đói biết liền. Sếp, anh kí giùm tôi vô mấy tờ này, tôi đemvề cho anh em. – Tôi đặt tô cháo xuống bàn, chìa đống tài liệu vào mặtanh ta

- Chưa muốn duyệt. Để đó đi, mai quay lại….

Tôi nhìn cái người đang giận dỗi quay mặt vô tường mà uất hận. Không phải mọi lần anh ta đều nhanh chóng kí tên cho tôi đem về sao. Lần này cònbắt tôi mai quay lại. Anh tưởng giá xăng đang giảm hả? Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhất quyết phải lấy được chữ ký của anh ta. Tôi ngồi đợi mòn mỏi vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, liền rón rén đi lại. Khôngngờ anh ta cứ thế mà ngủ mất, tôi tức giận muốn bốc khói, kiềm chế lắmmới không đánh vào mặt anh ta.

- Anh ba!

Tôi bị tiếng kêu của một người vừa bước vào làm cho giật mình. Tôi quay lại thì thấy anh chàng đeo kiếng cận hôm trước. Anh ta cũng khá bấtngờ khi nhìn thấy tôi

- Chị dâu! Chị cũng ở đây sao?

- Tôi…tôi…không phải…

- Ồn ào chết đi được. Cậu lúc nào cũng to mồm như thế! – Minh Trường không biết dậy từ lúc nào, nhăn mặt nói

- Em tới thăm anh mà. Xem ra là không cần rồi! – Hắn vừa nói vừa liếc liếc tôi

- Cậu lại nói xàm gì đấy! Làm chị cậu xấu hổ rồi kìa!

- Anh…anh…- Tôi tức muốn hộc máu. Anh ta làm sao có thể đem tôi ra làm trò đùa như thế

- Em bận gì sao? Về trước đi, không cần lo cho anh!

- Mắc gì tôi phải lo cho anh! – Tôi hét lên

- Anh ba làm gì để chị dâu giận rồi? – Cái tên kiếng cận còn đổ dầu vào lửa

- Anh…. – Tôi hớp hớp không khí, cố gắng giữ lại một chút hình ảnh của bản thân, cũng như sĩ diện của tên sếp đáng chết – Anh ở lại chăm sócanh ấy giùm tôi. Tôi phải về công ty gấp. Chào anh!

- Này, ngày mai anh xuất viện. Em nhớ đến đón anh đó!

Tôi liếc xéo anh ta, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nếu còn ở lại thêm giây phút nào, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

———————————

- Ngày mai chị sẽ đập tờ giấy xin nghỉ việc vào mặt anh ta!

- Chị nghỉ việc thật sao? – Khải và Phúc đồng loạt lên tiếng

- Chị chịu hết nổi rồi. Ở đâu ra một tên giám đốc biến thái thế hả? Không chấp nhận được!

- Chị bình tĩnh đi! Có khi nào anh ta có tình cảm với chị không?

- Bậy bạ! – Tôi xua tay – Mơ à?

- Anh ta trông như thế nào hả chị? – Phúc nhảy qua ngồi kế bên tôi, mở cặp mắt tròn xoe tò mò hỏi

- Cũng được….

- Em hỏi làm gì? – Khải cắt ngang lời tôi, trán cau lại tỏ vẻ bất bình

- Em tò mò thôi! Anh sao thế? Ghen à? Haha..

Phúc bật cười sảng khoái, mặc cho khuôn mặt của Khải đã đen như lọ nồi

- Haha, đúng là mất mặt! – Tôi cũng cười theo

- Hai người….

- Thôi thôi đi ăn cơm. – Tôi nín cười, tránh cho thằng em mình tức đến thổ huyết – Phúc vào dọn bàn ăn phụ chị!

Bữa ăn của chúng tôi tuy không có món ngon vật lạ nhưng tràn ngập tiếngcười. Nhớ cách đây không lâu bàn ăn có sự xuất hiện của tụi nó thì sẽnồng nặc mùi thuốc súng, mà giờ đây lại trở nên ấm cúng vô cùng. Tôi mỉm cười nhìn hai đứa em gắp thức ăn cho nhau. Lâu lâu cũng bày đặt giành giật, nhưng sau đó đều vui vẻ nhường lại cho đối phương. Nếu cuộc sống cứ mãi như thế, tôi thật không đòi hỏi gì hơn.

- Này, gọt xoài cho anh đi! – Khải đưa trái xoài và con dao cho Phúc

- Sao anh không tự gọt. Em gọt thì anh đi rửa chén nha.

- Ơ, cái thằng này. Anh đây lâu ngày không dạy dỗ thì ăn nói thế hả? – Khải cốc vào đầu Phúc

- Ui da! Được lắm! Anh nhớ đó! Dám gọi thằng này thằng kia… – Phúc xoa xoa đầu, tức giận nhìn thủ phạm – Chị Vy, có chị làm chứng. Đừng trách sao em vô lương tâm….

- Chị không biết gì đâu nhá! Chuyện nhà hai đứa tự giải quyết đi!

Tôi phẫy tay, đứng lên dọn dẹp chén đũa. Đứng trong bếp rửa chén, tôi phì cười trước âm thanh náo nhiệt ngoài phòng khách. Hai cái con chuột này, suốt ngày cứ làm loạn cả nhà lên

- Bây giờ có gọt không?

- Không!

- Gọt không? Anh đếm đến ba mà không cầm lấy thì biết tay anh! 1…2…

- Không! Giỏi thì làm gì nhau?

- 3…..

- Ahhhhh, sao anh dám…..dám…

- Sao nào? Hay là muốn anh….Khà khà….

- Ahhhh, chị Vy, chị Vy….. – Phúc đâm đầu chạy xuống bếp, nắm chặt cánh tay tôi – Em trai chị là đại sắc lang….

- Haha – Tôi bật cười – Thế con cừu non là em có thích đại sắc lang không?

- Không có, không thích nữa…

- Thật sao? – Khải lú đầu vào bếp, ánh mắt gian xảo chiếu thẳng vào người Phúc

- A haha, em đùa, em đùa. Đợi em rửa chén phụ chị xong sẽ gọt xoài anh ăn nhé! Hì hì….

- Ngoan!

Khải buông một tiếng rồi quay người lại bước lên phòng khách. Phúc vuốtvuốt ngực, sau đó ngại ngùng nhìn tôi: “Để em giúp một tay!”. Tôi xoaxoa đầu nó, thở dài nói: “Em trai đáng thương! Sao lại để nó ăn hiếpvậy hả?”. Phúc gãi gãi đầu: “Em không biết!”. Sau đó nó nhe cả hàm răng ra nhìn tôi cười. Ây da, thằng em tôi chắc là bị nụ cười này mê hoặcđây.

———————————

Trong khoảng thời gian chưa thể đập tờ giấy xin nghỉ việc vào mặt Giám đốcđại nhân, tôi vẫn là một thư ký có tinh thần trách nhiệm cao. Đúng giờcó mặt ở bệnh viện rước anh ta về phủ. Sếp ngồi trên giường, nhìn tôiloay hoay sắp xếp đồ đạc, không hề có ý định sẽ giúp tôi một tay

- Sếp, anh có thể tự xếp đồ của mình không? Tôi đi làm thủ tục nữa.

- Đi làm thủ tục đi, rồi quay về xếp. Tôi không gấp!

- Anh… – Tôi tức giận ném cái khăn vào mặt anh ta – Tôi là thư ký, không phải osin.

- Vậy cứ xem như bạn gái chăm sóc bạn trai đi. – Minh Trường vo cái khăn lại, ném trả về phía tôi

- Anh mơ đi! – Tôi đứng dậy bước ra ngoài – Tôi đi làm thủ tục, anh lo mà xếp đồ, không thì cứ bỏ hết trong này, về tay không…

- Sao cô càng ngày càng không coi tôi ra gì vậy hả? – Anh ta nói với theo sau lưng tôi

“Tại vì anh càng ngày càng không ra gì thì có!” – Tôi vừa đi vừa lầm bầm.Trong đầu lôi cháu chắt chút chít của anh ta ra chửi. Vừa lúc đó cóngười bất chợt va vào người tôi. Người đó dường như rất mệt mỏi, cơ thể sau cú va nhẹ đó liền đứng không vững. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ta

- Cảm ơn! – Cô ta ngước mắt lên nhìn tôi – Là…cậu!

- Lan Linh?

- Mình….

- Sao vậy? Không khoẻ sao?

Lan Linh cứ cắn chặt môi không trả lời. Nét mặt của cô rất nhợt nhạt,không có một chút huyết sắc. Tôi chuyển ánh nhìn về tờ giấy cô cầm trên tay. Hình như là giấy kết quả xét nghiệm. Một linh cảm không hay xẹtqua người tôi. Tôi đưa tay lấy tờ giấy. Sau khi xem, cả người tôi trởnên cứng đờ. Tim dường như ngừng đập.

- Cái này..

- Mình cảm thấy không khoẻ nên đi khám…Không ngờ…

- Đứa bé là của Phong? – Tôi nghe thấy được giọng của mình lạc hẳn đi

- Của…Hải Lâm… – Lan Linh sợ hãi nhìn tôi

- Lan Linh, cậu điên sao? Cậu làm sao có thể sống chung với Thanh Phong, mà lại mang thai con của Hải Lâm. Hai người đó…

- Bạch Vy, xin cậu…Làm ơn…đừng nói với ai chuyện này…

- Cậu nói rõ với Phong đi. Mình không biết tại sao cậu lại quay về với anh ta, nhưng mình biết cậu yêu Lâm…Chuyện đến nước này, Phong sẽ hiểu cho cậu mà!

- Không được! – Lan Linh hoảng hốt lùi ra sau mấy bước, cả người chấnđộng vì lời nói của tôi – Anh ta sẽ giết đứa bé. Bạch vy, Thanh Phongkhông phải là người. Anh ta là ác quỷ.

- Đã xảy ra chuyện gì?- Mình…không thể nói…Cậu làm ơn làm phước đừng nói với anh ta.

- Cậu không giấu được đâu. Anh ta sẽ biết. Còn Hải Lâm? Anh ấy có quyền được biết sự thật!

- Đừng mà, đừng mà….- Lan Linh quỳ sụp xuống dưới chân tôi, nước mắt bắt đầu trào ra

- Bình tĩnh đi! – Tôi nâng cô ta dậy, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ của cô – Chúng ta cùng nhau nghĩ cách!

Tôi không hiểu tại sao mình lại muốn giúp đỡ Lan Linh, có lẽ vì tôi đãtừng có thai. Tôi hiểu rõ nỗi đau khi mất con là thế nào. Tôi khôngmuốn có ai đó sẽ giống như tôi. Nhất là đứa trẻ này là con của HảiLâm. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Rốt cuộc Thanh Phong đang cóâm mưu gì, vì sao Lan Linh lại gọi anh ta là ác quỷ?

- Cậu đợi mình một lát – Tôi dìu Lan Linh ngồi lên ghế – Mình đi làm thủ tục xuất viện cho sếp rồi sẽ đưa cậu về…

Sau khi làm thủ tục xong, tôi vội vàng chạy về phòng báo cho sếp. Phớtlờ khuôn mặt tối sầm của anh ta, tôi quay lại tìm Lan Linh, nhưng cô ta không còn ở đó…Tôi vừa gọi điện thoại vừa đi vòng vòng kiếm nhưng vẫn không thấy. Cô ta có lẽ không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra…

## 13. Chương 13

- Vy! Giám đốc tới chưa em? – Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Dạ chưa anh. Em cũng đang thắc mắc sao hôm nay sếp đi trễ vậy. – Tôi nhẹ nhàng trả lời anh Kiên

- Không biết ảnh có nhớ hôm nay có cuộc họp với đối tác không?

- Những cuộc họp quan trọng em đều báo từ đầu tuần, trước một ngày em còn gửi thêm cái mail cho sếp. Tối nào sếp cũng check mail mà!

- Em gọi điện thoại nhắc sếp một lần nữa giùm anh. Cũng sắp tới giờ rồi! – Trưởng phòng dáng điệu khẩn trương, nhìn nhìn đồng hồ

- Dạ, anh đợi em một chút!

Tôi lấy điện thoại gọi cho sếp. Đầu dây bên kia là từng hồi chuông kéo dài nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm thì bên kia đã tắt máy luôn rồi. Tôi thông báo cho anh Kiên. Anh ta mặt mày nhăn nhó, lầm bầm bực bội.

- Cậu Dương, chuẩn bị bản thiết kế cẩn thận, đừng để sai sót. Hôm nay không có sếp, chỉ có tôi và cậu thôi. Nhanh đi, tới giờ rồi!

Anh Kiên và một anh kiến trúc sư tên Dương ôm xấp tài liệu lao khỏi công ty như tên bắn. Có lẽ là một đối tác rất quan trọng đây. Vừa trưởng phòng, vừa nhân viên xuất sắc của phòng thiết kế, chưa tính nếu không có gì còn có Giám đốc nữa. Nhắc đến Giám đốc thì không biết cái tên đó đang chết ở xó nào rồi, để cho nhân viên của mình nháo nhào thế này! Không phải lại ngất xỉu ở chỗ nào rồi chứ. Tôi tiếp tục bấm số gọi anh ta. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói dễ thương: “Số máy quý khách…”. Như vậy thì có được loan tin là sếp mất tích chưa nhỉ?

————————

Đến chiều, con người nguyên tắc cuối cùng cũng không hiện thân. Tôi chuẩn bị ra về thì các chị ở phòng kế toán rủ tôi đi karaoke. Tôi chần chừ một lát, cuối cùng cũng đồng ý

Chúng tôi hào hứng đứng trước của công ty quyết định xem đi ăn ở đâu, đi hát ở đâu. Đang bàn tán sôi nổi thì nhân vật phá đám xuất hiện. Anh ta ung dung đi về phía chúng tôi, nở một nụ cười đẹp đến hút hồn, nhẹ nhàng hỏi: “Mọi người tính đi chơi hả?”. Tôi liếc đi chỗ khác, không thèm trả lời. Hay thật, sáng giờ trốn việc, bây giờ đi chơi lại có mặt. Chỉ có các chị em gái phòng kế toán là không quan tâm gì hết, chỉ biết gật đầu lia lịa. Còn có người nói: “Sếp rảnh không? Đi với bọn em cho vui!”. Là ai mà rãnh rỗi quá vậy, chỉ vì anh ta cười một cái mà cả đám như ăn phải bùa mê thuốc lú rồi sao.

- Xin lỗi mọi người! Thật ra tôi muốn mượn thư kí của mình một chút. Tối nay tôi cần cô ấy đi kí hợp đồng với mình.

- À, không sao, không sao đâu! – Một chị lớn tuổi đẩy tôi vào tay giặc – Hẹn em dịp khác nha Bạch Vy! Công việc bao giờ cũng quan trọng hơn mà.

- Em…em…

Tôi thật muốn hét lên hỏi những người ở đây có ai từng học qua luật lao động chưa? Có ai biết cái gì gọi là bóc lột sức lao động không? Tức chết đi mà!

———————————

Tôi ngồi phía sau Minh Trường, nắm chặt nắm tay, dùng răng cắn chặt môi, trấn áp cơn tức giận của mình. Đột nhiên anh ta dừng xe lại. Bước xuống, nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi cố gắng níu lại, nhìn xung quanh. Làm gì có ai bàn hợp đồng ở nơi vắng vẻ vậy chứ

- Em xuống không?

- Không! – Tôi lắc đầu cực lực

- Là em ép tôi đấy nhé!

Vừa dứt lời, anh ta đã khiêng tôi quăng lên vai. Biết thế ngày xưa nghe lời em trai ăn nhiều một chút thì bây giờ có thể lấy thịt đè người rồi. Tôi vừa la vừa vùng vẫy đến phát mệt thì anh ta mới đứng lại, đặt tôi đứng ngay ngắn trên mặt đất

- Anh làm cái gì vậy hả? – Tôi xông tới ăn thua đủ với anh ta

- Bình tĩnh nào, em nhìn kìa!

Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi lại. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Ánh đèn nhiều màu chớp tắt dọc hai bên lối đi, chính giữa trải đầy hoa và lá khô. Con đường nho nhỏ đó dẫn tới một ngôi nhà bằng gỗ, lúc này cũng được bao bọc trong muôn vàn ánh sáng huyền ảo. Tôi chớp chớp mắt, không tin vào những gì đang hiển hiện xung quanh

- Rất đẹp phải không? – Minh Trường cúi mặt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch, khoé miệng nở thành một nụ cười kiêu ngạo

- ….. – Tôi ngây ngốc gật đầu

- Thế mà hồi nãy có người cứ giãy nãy không chịu nhìn nữa chứ!

- Ai biết đâu, cứ tưởng…. – Tôi xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai

- Tưởng cái gì?

- Tôi không biết – Tôi thẹn quá hoá giận – Ai bảo mặt anh hiện rõ ba chữ “Không đứng đắn” trên trán chứ. Mà cho tôi nhìn cái này làm gì. Đánh giá công trình trước khi anh biểu diễn cho người yêu anh à.

- Chưa đâu! Em vào đây!

Anh ta tự nhiên nắm lấy tay tôi dẫn qua con đường rợp cánh hoa, bước vào ngôi nhà gỗ. Một lần nữa nội thất bên trong nhà đánh sập toàn bộ lý trí còn sót lại của tôi. Một không gian vô cùng ấm cúng, tất cả các vật dụng đều làm bằng gỗ mang lại một nét đơn sơ nhưng tinh tế. Anh dẫn tôi đi tất cả các phòng, nào là phòng khách với bộ ghế salon cổ điển, rồi phòng ngủ tràn đầy sắc vàng của ánh đèn…Thật sự chính là ngôi nhà trong mơ của các cô thiếu nữ, một phong cách của tiểu thuyết hiện đại Châu Âu. Cuối cùng, anh ta dẫn tôi vào một căn phòng. Có thể gọi là phòng triển lãm không nhỉ. Trong đó treo rất nhiều tranh nổi tiếng, từ danh hoạ nước ngoài đến Việt Nam. Tôi ngẩn người ngắm nhìn một lượt, cuối cùng không nén nổi một tiếng thở dài

- Sao vậy? Không đẹp à?

- Anh định làm tôi ghen tị đến chết hả? Thật sự rất đẹp!

- Thích không?

- ….Nếu tôi không thích thì có khen đẹp không hả? Dư hơi! – Tôi lầm bầm

- Thích là tốt rồi! Vì sau này nó là của em! – Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, giống như bảo rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng đông vậy

- Hả? – Tôi há hốc mồm

- Bạch Vy! – Anh ta đột nhiên quay qua, đứng đối diện với tôi, ánh mắt nhìn thẳng mặt tôi, vẻ mặt giễu cợt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến tôi phải ngừng thở – Em đồng ý làm bạn gái anh không?

————————

Một sự yên tĩnh kéo dài, đến nỗi tôi hoàn toàn có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Tôi cố gắng tìm kiếm một chút đùa cợt trong mắt của anh ta. Nhưng tôi chỉ có thể thấy hình ảnh mình, hoàn toàn không có gì khác. Tôi cúi đầu xuống, từng dòng nhiệt chảy khắp toàn thân. Tôi không yêu anh ta, sao có thể đồng ý đây, nhưng phải từ chối như thế nào. Chúng tôi hằng ngày đều phải đối mặt với nhau, một cái lắc đầu của tôi có thể khiến cuộc sống sau này của cả hai vô cùng ngột ngạt. Trừ khi ý anh ta là nếu tôi lắc đầu đồng nghĩa với nghỉ việc.

- Xin lỗi! – Tôi chỉ có thể nói ra hai từ đó mà thôi

- Cho anh một lý do! – Giọng nói của anh vẫn đều đều, không có vẻ gì đang bị đả kích

- Chỉ là…tôi không yêu anh – Tôi hít một hơi, cố gắng nói rõ từng chữ

- Vì người đàn ông đó?

-…… – Tôi lắc lắc đầu. Không phải vì ai hết, vì tôi thôi, vì chính tôi đang sợ hãi cái gọi là “tình yêu”

- Cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. – Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt – Bạch Vy, anh yêu em!

- Anh yêu tôi? Chúng ta chỉ mới biết nhau hơn một tháng, anh nói anh yêu tôi không thấy quá buồn cười sao?

- Em có tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh không?

- Haha – Tôi bật cười – Ngay cả tình yêu vun đắp qua thời gian tôi còn không tin, anh kêu tôi tin vào tình yêu sét đánh? Giám đốc, anh có biết thư ký của anh đã từng có một đời chồng không?

- Em….

- Sao? Bất ngờ quá phải không? Những bức tranh của tôi mà anh treo trên tường chính là được vẽ lúc tôi đang đợi chồng mình quay về. Tôi đã từng nói nó rất u buồn, vì lúc tôi vẽ chúng là lúc tôi đang khóc một mình. Tôi không tin tình yêu, không phải vì nó không có thật, mà là nó không dành cho tôi. Giám đốc, người đàn ông như anh sao phải mất công làm nhiều chuyện vì một người phụ nữ như tôi chứ. Ngôi nhà này thật sự rất đẹp, có thể nói là thành tựu cả đời của anh, hãy dành tặng nó ột người con gái xứng đáng hơn tôi…

Minh Trường nhìn tôi thật lâu, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ trước thông tin tôi vừa nói. Anh khẽ thở dài, ánh nhìn u uất, nhẹ nhàng đưa tay vén một sợi tóc loà xoá trước trán của tôi

- Em hỏi anh biết em có chồng chưa? Câu trả lời của anh là có. Tâm trạng của anh khi biết tin đó là ngỡ ngàng, hụt hẫng và không cam lòng. Cái tôi to lớn bắt buộc anh phải quên em đi, nhưng anh làm không được…Anh đã đến nhà em…Hôm ấy anh đã trông thấy em và anh ta. Anh thật sự không cam tâm. Khoảng thời gian nằm viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể sống thiếu em.

Tôi thật sự không tin chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà anh ta lại yêu tôi nhiều như vậy. Dù những lời nói của Minh Trường rất cảm động, cặp mắt của anh nói cho tôi biết những lời đó là thật lòng nhưng tôi không cho phép mình tin tưởng ai nữa. Tôi không muốn đánh cược. Đã từng thua đến trắng tay, tôi đã biết sợ rồi.

- Tôi không tin anh!

- Em thà đợi anh ta quay về, chứ không cho anh cơ hội?

- Minh Trường, anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Không phải hôm trước anh đã thấy anh ta đi với một cô gái à. Tôi không còn hy vọng, tôi không trông mong gì hết. Tôi cần một cuộc sống bình yên qua ngày. Tôi không muốn yêu ai và không cần ai yêu tôi hết

- Nếu anh đảm bảo em sẽ có cuộc sống không lo âu, vướng bận, em sẽ ở bên anh chứ?

- Anh có thể sống với một người không yêu mình sao? Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bỏ anh đi theo người khác. Hay tệ hơn xem anh là hình bóng của ai đó. Cuối cùng chỉ có anh là bị tổn thương mà thôi! Anh chịu được không?

-….

- Suy nghĩ lại rồi phải không ? Đàn ông các anh giống nhau cả thôi, tôi hiểu mà!

Tôi nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Tôi cần phải mạnh mẽ, nếu tôi yếu lòng thì cuộc sống của tôi lại trở nên be bét..

- Anh đồng ý! Anh đồng ý….- Minh Trường bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau, từng tiếng từng tiếng rót vào tai tôi – Cho anh một tháng, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Xin em!

Giọng anh ta càng lúc càng không rõ, tôi càng lúc càng chìm vào trong mông lung mờ ảo…Tôi có thể có được tình yêu sao?

————————

## 14. Chương 14

“Sáng nay, người mẫu Lan Linh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu… Nguyên nhân phỏng đoán ban đầu là do tự tử”. Tiếng nói của cô phát thanh viên mục giải trí đều đều phát ra từ tivi làm tôi đánh rơi con dao bếp xuống đất. Tôi lập tức bước tới tivi nhìn cho rõ. Đúng là Lan Linh. Tự tử? Còn đứa bé? Sao cô ta lại dại dột như vậy? Chẳng lẽ Thanh Phong đã bắt đầu ra tay? Tôi gọi điện thoại cho Hải Lâm, anh đã biết chuyện xảy ra chưa?

- Alô, Hải Lâm, anh biết chuyện Linh chưa…Ừ ừ, em tới ngay….

Khi tôi chạy tới phòng cấp cứu thì đã thấy Hải Lâm ngồi đợi ở ngoài. Anh vùi đầu vào hai bàn tay, cả người tràn ngập sự đau khổ. Tôi lại gần, anh nhìn tôi bằng vẻ mặt bi thương, cặp mắt đã đỏ ngầu

- Lan Linh… – Tôi vội vàng hỏi

- Đang cấp cứu…Bạch Vy, anh làm người thật thất bại, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được…

- Không phải đâu! – Tôi ôm anh, cố gắng xoa dịu nỗi đau của anh

- Là nó phải không? – Anh hỏi tôi

- Em không biết…

- Chỉ có nó mới có thể dồn cô ấy đến bước đường cùng như vậy…

Tôi im lặng vì không biết phải trả lời thế nào. Âm mưu, động cơ của Thanh Phong quá thâm sâu. Tôi không biết anh muốn làm gì? Bước tiếp theo sẽ như thế nào? Cũng không biết có phải là do anh gây ra hay không?

- Hình như Phong có sự hiểu lầm. Anh đã đến tìm nó nói chuyện. Khi biết anh và Lan Linh đang yêu nhau, nó bỗng dưng hoá điên. Bảo rằng anh và Linh đều đáng chết…Anh cứ tưởng rằng nó vì yêu Linh nên mới phản ứng như vậy…Nhưng mà không phải, nó hỏi anh sao có thể đi yêu người hại em, rồi còn bảo anh không chịu trách nhiệm, còn có đứa bé của em…Nó lúc đó nói năng rất lộn xộn…Anh nghe chưa hiểu thì nó đã đập bàn bỏ đi rồi…Bạch Vy, em cho anh một câu trả lời được không?

Chuyện này….Sao lại có con tôi ở đây? Chẳng lẽ Thanh Phong hiểu lầm đứa bé là con của Hải Lâm. Trời ạ, anh ta sao có thể suy nghĩ như vậy. Tôi bây giờ làm sao giải thích cho Hải Lâm hiểu tất cả mọi chuyện mà không làm tổn thương anh ấy đây.

- Cho em một ít thời gian, em sẽ đi tìm Phong nói rõ mọi chuyện! Anh ở đây, có tin gì của Linh thì báo em. Em đi trước!

—————————————

Thư kí của Thanh Phong vừa trông thấy tôi đã dùng giọng điệu đều đều không cảm xúc nói: “Em chào chị, Tổng giám đốc đang đợi chị!”. Anh ta quả nhiên nắm rõ kế hoạch của mình, biết rằng tôi sẽ tới gặp anh ta. Tôi đẩy cửa bước vào. Thanh Phong đang đứng hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em tới rồi?

Tôi không trả lời, đi tới ngồi lên sofa trong phòng. Anh quay lưng lại, cặp mắt vô cảm nhìn về phía tôi. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh, có một chút cao ngạo, một chút lạnh lùng, tạo thành một đường nét lạ lẫm mà tôi chưa từng biết.

- Không ngờ em tới sớm hơn tôi tưởng. – Anh bước lại gần, khẽ nâng cằm tôi lên, khoé miệng nhếch thành một nụ cười như có như không

- Anh đã làm gì Lan Linh? – Tôi đẩy tay anh ta ra, hướng ánh nhìn giận dữ về phía anh

- Làm gì? Hahaha, cũng không có gì lớn lắm. Ngày xưa cô ta làm gì với em, tôi làm y như vậy.

- Anh…. – Tôi bàng hoàng, cả người bật dậy, chấn động đến run rẩy – Tại sao phải như vậy? Anh có phải con người không?

Tôi từ lâu đã lờ mờ đoán được việc kinh khủng xảy ra với tôi vào hai năm trước là do Lan Linh gây ra. Bây giờ khi nghe chính miệng Thanh Phong nói, đáng lẽ tôi phải cảm thấy hả hê khi đã trả được thù. Nhưng sao tôi lại cảm thấy đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi không muốn trả thù. Nhất là trò trả thù dơ bẩn như vậy. Tôi hiểu nỗi đau đó, tôi không muốn người nào đó phải giống như tôi.

- Tôi không cần anh trả thù vì tôi!

- Hahaha, em nghĩ tôi là vì em? Ôi, em mơ mộng quá rồi… – Thanh Phong cười đến chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi – Tôi chính là hận, tôi vì cái gì giữ gìn cho em, cuối cùng phát hiện em không còn…Tại sao người đàn ông đầu tiên của em không phải là tôi…Ngay cả đứa con hoang kia…Tôi bắt Hải Lâm và Lan Linh trả hết cho tôi….Tôi chính là đang trả thù cho chính mình….Những kẻ ngáng đường tôi đều không có kết cục tốt đẹp…

- Anh điên rồi! – Tôi sợ hãi lùi ra sau mấy bước

- Đúng, tôi đang điên lên đây! Tôi không biết tại sao em lại không hận hai người họ. Một kẻ mua chuộc phục vụ bỏ thuốc vào ly nước, một kẻ làm em có con rồi bỏ mặc. Bây giờ họ đến với nhau, em không cảm thấy căm phẫn sao?

- Tôi dù có căm phẫn cũng không làm cái việc đê tiện như anh…Không phải anh yêu cô ấy sao? Sao anh có thể làm vậy?

- Yêu? Con đàn bà đó xứng đáng có được tình yêu của tôi sao? Năm xưa Lan Linh đố kị, hại em không đến được với Hải Lâm, ai ngờ không có em, cô ta cũng không có được hắn. Em tưởng tôi không biết cô ta lợi dụng tôi trả thù em sao, tôi chính là lợi dụng cô ta ngược lại để đóng đạt một vở kịch.

- Kịch? Ý anh nói hai năm nay hai người đang đóng kịch? Đóng cho tôi xem sao? Tại sao?

- Chỉ có thể nói là vì tôi yêu em. – Ánh mắt của anh nhìn tôi đau thương – Năm đó, tôi đã cho em ra đi. Sao em lại còn quay lại?

- Anh…

- Nhưng tôi thà rằng em không yêu tôi, nhưng tôi không chấp nhận em được việc em đi ngoại tình. Sao em có thể cùng hắn tạo ra đứa con hoang đó? – Thanh Phong đột nhiên nổi điên lao tới nắm lấy hai vai tôi, cặp mắt tràn đầy sát khí

- Đứa bé không phải là con của Hải Lâm. – Tôi sợ hãi lắc đầu

- Đứa bé…không phải của Hải Lâm – Thanh Phong nhìn tôi, cặp mắt chứa đầy sự nghi hoặc, cuối cùng tụ lại thành một ánh nhìn quỷ dị – Em lừa dối tôi, ngoài Hải Lâm, em còn thằng nào nữa?

“Bốp”

Tôi tức giận, không khống chế được mà tát Thanh Phong. Anh không ngờ tới tôi sẽ hành động như vậy, cặp mắt đỏ ngầu điên cuồng bóp lấy cổ tôi

- Anh đi chết đi! – Tôi la lên trước khi anh ta siết chặt tay lại

Không khí đột ngột bị chặn đứng. Theo phản xạ, tôi bắt đầu cào cấu, hung hăng đánh đá loạn xạ. Anh không những không dừng lại mà còn tăng thêm lực. Trước mắt tôi mọi vật trở nên mơ hồ, chao đảo. Một giọt nước từ mắt khẽ rơi xuống.

Đến lúc tôi tưởng mình sắp chết đi thì anh buông tôi ra. Tôi lập tức ho khan, cổ họng, lồng ngực đau như lửa đốt. Tôi không kiềm được, gập người lại, khóc rống lên. Một lúc sau, Thanh Phong bước tới ôm lấy thân hình run rẩy của tôi, giọng nói trầm thấp: “Sau này đừng chọc giận anh nữa!”

Tôi im lặng. Đáng sợ! Anh ta đã trở thành một con quỷ dữ. Tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Không yêu không thương chỉ có hận thù bao lấy tâm hồn của anh.

- Em nói đi! Đứa bé là con của ai?

- Của anh! – Tôi đau xót trả lời

Tôi cảm nhận được vòng tay đang ôm mình trở nên cứng đơ. Anh nắm lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên, để mắt tôi ngang tầm với mắt của anh.

- Em nói cái gì?

- Là của anh, của anh…Anh nghe rõ không hả? – Tôi đấm tay vào ngực anh, khóc nấc lên như một đứa trẻ

- Em…- Thanh Phong cố gắng nhìn thật sâu vào mắt tôi, tìm kiếm một chút dối trá trong đó – Là thật sao? Sao em đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Em có biết anh đau khổ như thế nào không? Anh xin lỗi, xin lỗi em….

Vòng tay ôm lấy tôi siết chặt lại. Anh gục đầu vào hõm vai của tôi, hơi thở nóng ấm từng đợt từng đợt phả ra. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi, rồi lên má, cuối cùng dừng lại ở môi tôi. Bờ môi mềm mại của anh chầm chậm hôn tôi. Tôi không phản ứng, cứ để mặc anh ta hôn tôi. Cả hai cứ dây dưa như thế cho đến khi tôi cảm thấy không khí dường như cạn kiệt thì anh mới buông tôi ra

- Bạch Vy, anh yêu em!

- Nhưng…tôi không còn yêu anh nữa… – Tôi đẩy anh ra, chống tay đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đối diện – Tôi kinh tởm anh!

Thanh Phong sau một thoáng sững sờ, hai con ngươi từ từ đen dần lại, bước chầm chậm về phía tôi. Đến khi khuôn mặt đã gần như kề sát mặt tôi, anh mới nói: “Rồi em sẽ phải hối hận.”. Ánh mắt của anh âm u, sâu thẳm, hơi thở nóng bỏng nhưng giọng nói lại lạnh như băng. “Nếu em và Hoàng Khải, chỉ một người vào địa ngục, em chọn ai? Em về suy nghĩ đi!” – Thanh Phong bước tới mở cửa phòng làm việc – “Không tiễn!”

———————————–

Tôi ngồi trên sân thượng của công ty, nhìn chằm chằm vào hộp cơm. Sân thượng là một nơi không có ai lui tới. Tôi cũng là lần đầu tiên đặt chân lên đây. Bây giờ là buổi trưa, tôi ngồi dưới mái hiên nhô ra nên không cảm thấy oi bức, ngược lại không khí còn có chút dễ chịu. Tâm trạng tôi không tốt, nếu không muốn dùng chữ hoảng loạn, Anh đã ngửa một nửa con bài cho tôi xem, dùng Hoàng Khải uy hiếp tôi. Có phải anh cũng dùng Hải Lâm dồn Lan Linh vào chỗ chết không? Tôi ngồi co chân lại, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi nhìn màn hình, chần chừ một lát rồi mới bắt máy

- Alô! Em đây!

- Em đang ở đâu vậy?

- Có việc gì không anh?

- Chỉ cần nói em ở đâu, không cần thắc mắc.

- Trên sân thượng.

- Đợi đó, anh lên liền.

Quả thật chỉ vài phút sau, Minh Trường đã đứng trước mặt tôi. Anh ta hướng ánh nhìn phức tạp từ trên cao xuống người tôi.

- Hôm nay em làm sao vậy? Sáng nay trong cuộc họp không hề tập trung. Vẻ mặt rất mệt mỏi. Bây giờ lại trốn trên đây. Đã có chuyện gì?

Tôi lắc lắc đầu. Nếu tôi nói ra, anh ta có thể giải quyết được sao? Hay lại kéo thêm một người vào vòng xoáy. Minh Trường lặng lẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của tôi

- Nói anh nghe!

- Không có gì! – Tôi cắn cắn môi, nhẹ nhàng rụt tay lại – Chỉ là em cảm thấy hơi mệt.

- Này, đã bảo em đừng cắn môi nữa mà – Minh Trường đưa ngón tay sờ lên đôi môi đã bị tôi cắn đến đỏ ửng.

Hành động của anh ta làm tôi khẽ rùng mình, theo phản xạ nhích người ra một chút. Minh Trường nhìn tôi, cặp mắt thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng, hiền lành. Tôi nhìn sang chỗ khác vì tôi vẫn không thể đối diện với tình yêu của anh ta.

- Anh ăn cơm chưa?

- Chưa! Chúng ta đi ăn nhé!

- Thôi khỏi, em làm rất nhiều đồ ăn, chúng ta cùng ăn đi!

- Được! – Anh vui vẻ, gật đầu lia lịa

Tôi đưa hộp cơm cho anh, nhìn anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, sau đó thì quay qua mời tôi ăn chung. Tôi lắc đầu từ chối thì Minh Trường trưng bộ mặt giận dỗi của con nít làm tôi bật cười, nhưng sau đó tôi vẫn kiên quyết không chiều theo anh ta. Tốt nhất khi không thích ai đó, đừng gieo vào đầu họ sự ảo tưởng.

## 15. Chương 15

Tôi nhận được tin báo của Hải Lâm về tình hình của Lan Linh. Cô ấy đã tỉnh dậy, nhưng tinh thần vẫn bị kích động. Thẫn thờ nhìn cửa phòng bệnh, tôi không biết có nên vào hay không. Rốt cuộc bây giờ trong chúng tôi ai đáng thương hơn ai đây?

- Em tới thăm Lan Linh hả? – Hải Lâm từ xa bước lại – Sao không vào?

Mới có hai ngày không gặp mà khuôn mặt của anh hốc hác đi rất nhiều. Râu cũng đã lún phún rồi. Cặp mắt đỏ ngầu, mệt mỏi và đầy bi thương. Tôi thở dài, không dám dối diện với anh

- Bác sĩ nói đứa bé không thể giữ…Cô ấy có thai…anh lại không biết gì…Đứa bé đó là của anh…

Hải Lâm! Anh là người đàn ông tốt. Khi anh yêu ai sẽ tuyệt đối tin tưởng người đó. Chỉ cần anh tin đứa bé là con anh, em nghĩ Lan Linh đã là người phụ nữ hạnh phúc lắm rồi. Tôi chua xót, vỗ vỗ lên vai anh. Muốn an ủi anh nhưng lại không biết nói gì.

- Chỉ cần cô ấy khoẻ lại, hai người có thể làm lại từ đầu….

Anh gật gật đầu, cố gắng nở một nụ cười, mở cửa bước vào trong phòng. Lan Linh đang ngồi trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Hải Lâm nhanh chóng bước tới ôm cô, giúp cô chỉnh lại quần áo, rồi chải lại đầu tóc. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, tình cảm. Lâu lâu còn nói nhỏ vào tai Lan Linh điều gì đó, làm cô ấy bật cười khúc khích. Hình ảnh ấy quả thật rất đẹp, khiến tôi có một chút ghen tị trong lòng.

- Em nhìn xem ai đến thăm em này.

Lan Linh lúc này mới chuyển ánh nhìn từ cửa sổ về phía tôi. Ánh mắt ngây dại của cô ta đột ngột chuyển sang hoảng hốt

- Bạch Vy, Bạch Vy, lạy cậu, lạy cậu – Lan Linh lao xuống giường, quỳ trước mặt tôi, không ngừng dập đầu

- Lan Linh, bình tĩnh đi! – Tôi vội vàng nâng cô ta dậy

- Lạy cậu, mình biết lỗi rồi…Làm ơn, trả con ình….Cậu nói anh ấy buông tha ình….

- Lan Linh! – Hải Lâm ôm cô ta vào lòng, cố gắng không để cô ấy tiếp tục đập đầu xuống đất

- Em xin lỗi! – Tôi sợ hãi lùi ra sau mấy bước – Em không nên đến đây!

- Hai người đã xảy ra chuyện gì?

- Em…em về trước….

Tôi còn nhớ rất rõ những việc của hai năm trước. Từng chút, từng chút tái hiện lại trong đầu tôi, nhưng tôi làm sao mở miệng nói cho Hải Lâm biết hành động của Lan Linh. Anh ấy chắc chắn sẽ bị dằn vặt không yên.

—————————————–

HAI NĂM TRƯỚC

Đêm nay là đêm cuối cùng tôi chơi đàn tại phòng trà “Biển xưa”. Sáng tinh mơ ngày mai, tôi sẽ cùng anh bỏ đi thật xa. Một nơi chỉ có hai người chúng tôi mà thôi. Chủ phòng trà đặc biệt dành tặng buổi tối này cho tôi, để tôi thoả thích lướt từng phím đàn. Đây là bài thứ ba tôi đánh trong ngày hôm nay. Lan Linh – nhỏ bạn thân nhất của tôi – đang ngồi phía dưới mỉm cười nhìn tôi. Người duy nhất biết được bí mật của tôi chính là nhỏ ấy. Tôi biết Linh yêu anh, nhưng Linh cũng là chị em tốt của tôi, nên tôi không đành ra đi mà không báo với nhỏ một tiếng. Lan Linh là một cô gái hoạt bát, sôi nổi, sở hữu một khuôn mặt khả ái và thân hình chuẩn của người mẫu. Sau khi tôi và Hải Lâm yêu nhau được một năm thì Linh bắt đầu qua lại với Thanh Phong – người chồng sắp cưới mà tôi đang chạy trốn. Tôi không biết Linh có yêu Phong thật không, hay là chỉ muốn quên đi Hải Lâm. Bốn người chúng tôi là bạn từ hồi học lớp 11-12 cho đến tận bây giờ. Thật ra Thanh Phong có thể đứng ra không chịu lấy tôi nhưng sức ép giữa hai gia đình quá lớn. Ba của Phong cũng đang mang bệnh tim rất nặng, bắt Phong ra mặt thì thật không đúng. Nên tôi đành phải chọn cách trốn đi với Hải Lâm. Khi tôi chơi xong bài thứ ba thì để thay đổi không khí, một ca sĩ đã lên sân khấu thay tôi. Tôi bước xuống chỗ của Linh, tươi cười với nhỏ

- Hôm nay cậu chơi rất hay. Cậu thấy anh chàng ngồi kia chứ? Anh ta chắc chắn đang say cậu như điếu đổ

- Bậy bạ – Tôi cũng tò mò nhìn theo hướng tay của nhỏ bạn – Không thấy rõ mặt, nhưng chắc chắn không bằng Hải Lâm

- Xí! Cậu còn chơi bao nhiêu bài nữa?

- Chắc hai bài!

- Chuyện kia…chuẩn bị xong xuôi hết chưa?

- Rồi, đã đầy đủ. Lan Linh, mình thật sự rất lo! – Tôi ôm ôm ngực

- Hai người sẽ hạnh phúc!

Khi Lan Linh nói ra câu đó thì cô ca sĩ trên sân khấu đã biểu diễn xong. Tôi đứng lên, vẫy vẫy tay chào Lan Linh: “Cậu đợi mình đàn xong rồi tụi mình cùng đi về!”. Tôi ngồi vào đàn, đánh một bài quen thuộc mà tôi đã thuộc nằm lòng. Khi tôi đang chơi đàn, bỗng dưng cảm thấy có một ánh nhìn chằm chằm sau lưng mình. Tôi hơi hơi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện là ai. Bản cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi khẽ cúi đầu chào tất cả rồi xuống chỗ ngồi với nhỏ bạn. Nhưng nhìn mãi không thấy Linh đâu, chỉ thấy tờ giấy được kẹp dưới ly nước: “Vy, mình bận một chuyện, phải về gấp. Thật xin lỗi!’’. Tôi ngồi xuống nghỉ một chút, lúc định đứng lên ra về thì có một người bước lại chỗ tôi. Anh ta đứng ngược sáng, tôi không thể nhìn thấy rõ mặt. Chỉ biết anh ta có dáng người cao to, ăn mặc sành điệu.

- Xin lỗi, thật làm phiền cô. Lúc nãy cô chơi đàn rất hay. Không biết tôi có thể mời cô một ly nước được không?

- Cảm ơn anh! Nhưng mà…

- Hình như đã làm cô khó xử rồi… – Anh ta vẫn đứng ở trên cao, nhìn xuống chỗ tôi ngồi

- Xin lỗi anh, vì tôi phải đi liền nên…Nếu anh không trách, tôi có thể uống một chút rồi đi ngay…

- Vậy thì còn gì bằng. Mời cô!

Tôi đón ly nước trên tay anh ta, nhìn một chút, cuối cùng cũng uống một ngụm. Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn anh ta, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác đầu óc quay cuồng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Trước mắt đã là một màu đen kịt

Tôi khó nhọc mở mắt dậy. Toàn thân cảm nhận được một trận đau nhức. Tôi vội vàng thanh tỉnh đầu óc. Tôi đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Khủng khiếp nhất là trên người tôi không có mặc gì, tôi từ từ nhìn qua bên cạnh chỉ thấy tấm lưng của một người đàn ông. Tôi hoàn toàn chết lặng. Một cảm giác xé toạc tâm can xâm chiếm cả người tôi. Tôi làm sao có thể đi gặp Hải Lâm đây…Tôi thật sự muốn đâm chết người nằm bên cạnh mình. Anh ta là ai? Phải chăng chính là người đã mời tôi ly nước tối qua. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng ngăn tiếng nấc thoát ra từ cổ họng. Tôi đau đớn, không phải vì thể xác mà vì trái tim đang vỡ ra. Tôi sợ hãi, muốn trốn chạy nhưng không biết phải trốn đi đâu. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo mặc vào, lao ra khỏi nơi đó.

Tôi bất chấp tiếng chửi mắng của ba, ánh mắt lo lắng của em trai, chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi gào khóc, đập vỡ tất cả đồ đạc có trong phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, từng tiếng như những nhát dao đâm vào tim tôi. Chắc chắn anh đang chờ tôi, đang lo lắng sao tôi chưa đến. “Hải Lâm, Hải Lâm, em xin lỗi. Xin lỗi!”

Từ ngày hôm đó, tôi bị nhốt trong phòng, không cho gặp ai, chỉ chờ đến ngày làm đám cưới. Trước ngày lấy chồng, Lan Linh đến tìm tôi, trách tôi tham phú quý bỏ rơi Hải Lâm, nếu biết lúc trước tôi sẽ như vậy, nhỏ sẽ không bao giờ nhường Lâm cho tôi. Cuối cùng chính là một câu phát ra từ miệng đứa bạn thân của tôi: “Tao không yêu Phong, tao chỉ yêu mình Lâm thôi. Nhưng tao sẽ mãi mãi bên cạnh chồng mày, khiến mày phải đau khổ cả đời.” Tôi im lặng lắng nghe nhỏ chửi mắng, trong lòng chết từng chút một. Tôi thật sự không biết rằng từ lúc đó cuộc đời của bốn chúng tôi đã trở thành địa ngục….

——————————

Tôi lao ra khỏi cửa, bên tai còn văng vẳng tiếng gào khóc của Lan Linh: “Đừng đi, đừng đi, hãy giúp mình…”. Tôi bịt chặt hai tai, chạy ra khỏi bệnh viện. Dù hai năm trước Lan Linh đã dùng một cách hèn hạ để chia rẽ tôi và Hải Lâm. Tôi nghĩ mình đã rất hận cô ta, nhưng trả thù một người đến thân tàn ma dại không có trong ý nghĩ của tôi. Tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng không vướng vào thù hận, tuy nhiên lại có kẻ vì tôi mà ra tay.

——————————

Tôi nhận được điện thoại của dì bảo tôi phải ghé nhà gặp ba. Chào đón tôi là khuôn mặt hết sức giận dữ của ba và dì. Lần này không có em trai chống sau lưng, tôi cảm thấy sắp bị không khí này bức cho hoá điên rồi.

- Mày biết chuyện này phải không? – Ba quăng xấp hình lên bàn

Tôi liếc sơ qua, ngay lập tức vội vàng cầm lên xem cho rõ. Tất cả đều là hình của Khải và Phúc. Mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động đều được chụp lại

- Mày làm chị kiểu gì vậy hả? – Dì bắt đầu màn trình diễn

- Em lớn rồi! Nó có quyết định của nó. Con không có ý định xen vào! – Tôi bình tĩnh trả lời

- Mày biết nó làm sai mà vẫn không can ngăn. Hay chính mày đã xúi giục nó…

- Chuyện tình cảm làm sao ngăn cản hay thúc đầy hả dì? Hay là trước giờ dì chưa từng yêu ai nên không biết. – Tôi mỉa mai, tôi làm sao không biết bà ta chỉ yêu gia sản nhà tôi, chứ chưa từng yêu ba tôi

- Mày…

- Nếu muốn dạy sao ba và dì không dạy, mà lại đổ trách nhiệm cho con. À có khi dì nói nó không nghe đâu. Tại dì xứng đáng làm mẹ quá mà….

- Láo, con này, mày ăn gan hổ mới dám ăn nói với tao như vậy. Để xem hôm nay tao dạy dỗ mày như thế nào… – Dì hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi

- Im ngay! Tôi còn sống mà dám làm loạn vậy hả? Bạch Vy, vào phòng làm việc! – Ba tôi nói xong, liền đứng dậy bước lên lầu

Tôi ngoan ngoãn đi theo. Thật sự tôi và ba chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Ngay cả phòng làm việc của ông, tôi cũng chưa một lần đặt chân vào. Tôi nhìn khắp phòng một lượt. Căn phòng khá rộng, nhưng bài trí lại rất đơn giản, ngoại trừ tủ sách cao đồ sộ và một bàn làm việc thì không còn gì. Tôi không nghĩ với tính cách của ông lại có một phòng làm việc tối giản như vậy

- Ngồi đi! – Ông chỉ tay vào cái ghế đối diện bàn làm việc

- Ba có chuyện gì muốn nói với con?

- Ba sẽ không nói vòng vo. Thằng Khải có bao giờ nói tình hình công ty cho con nghe không?

- Dạ…cũng chỉ nói sơ sơ. Em biết con không hứng thú với việc kinh doanh nên cũng không đề cập nhiều. Công ty gặp vấn đề gì sao?

- Nó không nói vì sợ con lo lắng – Ông im lặng một lát – Công ty sắp không giữ được rồi.

- Sao? – Tôi hoảng hốt

Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một cái bọc lớn, bao lâu nay bị bịt tai che mắt. Bây giờ đột ngột có người mở bọc, ánh sáng, không khí ùa vào cùng một lúc, khiến tôi không thể nào thích nghi kịp.

## 16. Chương 16

- Thằng Phong…đã có trong tay 12% cổ phần công ty chúng ta. Lần họp đại hội cổ đông sắp tới, nó sẽ có mặt…

- 12%? Anh ta mua từ lúc nào? – Tôi bất ngờ trước thông tin vừa tiếp nhận

- Mới được mấy ngày thôi. 12% đó là của thằng Vinh, ba không ngờ người đầu tiên bán cổ phần cho hắn lại là nó…

- Anh ấy bán hết sao? Sao có thể như vậy? Không thể nào là anh Vinh…

- Chắc chắn là có âm mưu…Ba nhiều lần tìm cách liên lạc với nó mà không được – Ba tôi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu – Hiện tại ba đang giữ 22, dì con là 12. Số còn lại là của các cổ đông khác mà nó đã nắm đến 12%

- Nếu anh ta nắm hơn 22% thì sao hả ba?

- Chức chủ tịch của ba sẽ thuộc về nó.

- Có cách nào ngăn kế hoạch của anh ta không? Nói dì đưa cổ phần cho ba…

- Dì con hả? Ba đã nói qua rồi nhưng bà ta nhất định không giao. Thứ đàn bà chỉ biết có tiền ấy không thể trông cậy được. Chỉ còn trông chờ vào tình cảm của các cổ đông khác với ba…Nhưng ngay cả Vinh còn như vậy, ba cũng không dám nói trước. Chúng ta cũng không thể ra mặt mua lại cổ phần của người khác, họ sẽ nghĩ chúng ta có ý đồ gì đó…Tình hình hiện tại đi một bước tính một bước thôi….Hay là con…

- Ba muốn con….năn nỉ anh ta?

Ba tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi biết không vô duyên vô cớ ông lại nói cho tôi nghe chuyện này. Ông không cần lời khuyên của tôi, cái ông cần là đổi tôi lấy công ty

.- Nếu con không đồng ý thì sao?

- Ba biết bắt buộc con thế này thật quá đáng…Nếu con không đồng ý thì thôi, dù gì hai năm trước con cũng đã hy sinh nhiều rồi. Chỉ là con đã từng lấy người mình không yêu, con hiểu nỗi khổ đó mà. Ba cũng không muốn thằng Khải cũng như vậy…

- Liên quan gì đến Khải ?

- Có một cách cứu công ty, đó là thằng Khải phải kết hôn với con gái chủ tịch tập đoàn X. Cô ta là bạn học cùng thời với Khải, lại rất yêu nó. Chỉ cần hai đứa lấy nhau, Chủ tịch Bắc sẽ cứu công ty chúng ta…Ông ta cũng đang nắm một phần lớn cổ phần, có thể nể tình sui gia mà không bán cho thằng Phong, có khi còn giao lại cho thằng Khải…

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi muốn bật cười thật to để che lấp đi nỗi đau đớn trong lòng. Ông ta, chính mà người tôi gọi bằng ba đây, hết lần này đến lần khác đều đem con mình ra mua bán. Ông ta thì ra đã biết tôi hai năm nay sống dở chết dở, nhưng vì cái gia sản này, chưa lần nào ông có ý định đem tôi trở về. Bây giờ ông lại đem hạnh phúc của em trai tôi ra uy hiếp tôi. Khải là người kiên cường, lại rất hiếu thảo. Nó chắc chắn sẽ vì cái gia đình thối nát này mà đi lấy người con gái kia. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Sao ba biết nếu con quay về thì anh ta sẽ buông tha cho công ty?

- Là nó yêu cầu. Nó nói chỉ cần con quay về làm vợ nó, nó sẽ buông tha tất cả…

- Hahaha…Các người rốt cuộc xem con là gì chứ!…. – Tôi bật cười thật to, cười đến chảy cả nước mắt. Càng cười thì trái tim lại nguội lạnh dần đi, cuối cùng đóng băng thành một khối – Được, nói anh ta chờ con một tháng, con sẽ quay về. Trong thời gian này không được giở bất kỳ thủ đoạn nào cũng như can thiệp vào cuộc sống của con…..

- Được được, ba sẽ nói nó…Cảm ơn con!

- Xin ba đừng nói chuyện này cho Khải biết. Còn nữa, hãy chấp nhận chuyện của nó….

Tôi quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Nợ ông ta sinh thành ra tôi, nợ ông ta 25 năm nuôi dưỡng, bây giờ tôi trả hết cho ông…Chỉ là một đời người, cũng không phải là tính mạng, đâu cần phải bi luỵ.

———————————

Tôi dự định sẽ rời thành phố này, đến một nơi khác sinh sống. Có lẽ không phải nước ngoài, đi nước ngoài đâu có dễ chứ. Khi còn nhỏ, tôi từng có ước mơ có một ngôi nhà ở Đà Lạt, cùng với một ông chồng thương vợ yêu con, một đứa con bụ bẫm, dễ thương. Đấy là giấc mộng thưở xa xưa của tôi. Bây giờ chồng cũng đã ly dị, đứa con bé bỏng chưa kịp tượng hình cũng đã ra đi. Có lẽ chỉ còn căn nhà trên Đà Lạt là có thể thực hiện được. Nếu tôi lên đó ở, chắc Thanh Phong không tìm ra tôi đâu nhỉ? Trừ khi anh ta là trùm xã hội đen, có tay chân xuyên suốt 63 tỉnh thành. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao dụ dỗ Khải rời đi với tôi.

- Khải, chị hai hỏi cái này….

- Chị cứ hỏi? – Khải vừa ăn cơm vừa xem tivi, khi trả lời cũng không quay lại nhìn tôi

- Nếu…chị phải đi một nơi thật xa…nhưng không dám đi một mình…em đi với chị chứ?

- Được thôi! Có gì đâu!

- Ý là đi luôn, không quay lại đây nữa…

Đến lúc này, Khải mới đặt tô cơm xuống, quay qua nhìn tôi. Ánh mắt bắt đầu lộ rõ vẻ nghi ngờ

- Chị xảy ra chuyện gì rồi?

- Không có, chị hỏi chơi vậy thôi…Em trả lời chị trước đi…

- Em không biết…Kêu em rời đi nghĩa là kêu em từ bỏ công ty. Chị biết em không quan tâm tiền tài nhưng công ty đó là tâm huyết cả đời của ba….Coi như không có công ty cũng không sao đi…nhưng hai chị em mình đều bỏ đi, ba mẹ phải tính làm sao?

Em trai ngập ngừng trả lời tôi. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Tôi không muốn quay lại với Thanh Phong, cũng không muốn Khải lấy người mà nó không yêu. Trong đầu tôi từ trước tới giờ chỉ muốn bảo vệ nó, không hề nghĩ tới người khác. Dù nó là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, lại là người thương yêu tôi nhất. Còn ba là ba ruột của tôi, nhưng chưa bao giờ nói được một câu ngọt ngào với tôi, ngay cả sự quan tâm đơn giản cũng không có. Dì thì thôi không còn gì để nói đến. Thế nên tôi mới dễ dàng vứt bỏ hai người đó. Em trai tôi thì không như vậy. Nó sống chết cũng sẽ bảo vệ gia đình này. Tôi đã thấy việc anh ta làm với Lan Linh. Tôi không biết anh ta sẽ giở trò gì với Khải. Những kẻ ngáng đường anh ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thật sự không còn cách nào khác sao? Tôi mím chặt môi, bóp bóp trán suy nghĩ

- Còn Phúc? Nếu em ở lại, ba mẹ sẽ chấp nhận chuyện hai đứa sao?

- Em đã biết từ đầu hai bên em chỉ có thể chọn một. Nếu một ngày ba bắt em rời xa Phúc, em chỉ có thể làm theo mà thôi…

- Em….

- Chị đừng trách em…Không phải ba mẹ chỉ có một trên đời thôi sao…Coi như em nợ cậu ấy, kiếp sau sẽ trả hết…

- Khải, chị biết hỏi câu này là quá đáng. Giữa chị và ba mẹ, em chọn bên nào? – Tôi không còn biết phải làm thế nào, đành phải ra con cờ cuối cùng. Tôi biết mình bất hiếu, nhưng đứa em này nhất quyết không thể xảy ra chuyện gì

- Chị….rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hỏi em những câu kinh khủng như vậy? – Nó đứng lên, ánh mắt xoáy sâu vào người tôi

- Chị sẽ rời đi. Có thể là trong tháng sau. Chị sẽ không đi nếu không có em. Nhưng nếu chị ở lại, em hãy chuẩn bị tinh thần mất người chị này đi!

- Chị hai! – Khải siết chặt nắm tay – Sao phải ép em chứ? Chị nói chuyện gì đã xảy ra đi, hai chị em mình cùng giải quyết…

.- Đừng thắc mắc nữa, chị hỏi em, em chọn ai?

- Em…em…không thể bỏ ba mẹ được…

- Chị hiểu rồi! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải – Chữ hiếu thật sự rất quan trọng. Chị hai thật sự không bằng em.

- Chị hai, chị đừng làm em sợ mà! – Khải nắm chặt lấy tay tôi

- Hahaha, ngốc quá đi. Mới doạ tí xíu mà đã sợ rồi. Nãy giờ chị thử em mà… – Tôi bật cười, cốc nhẹ vào đầu Khải

- Chị hai! – Khải tức giận, hai hàng chân mày cau chặt – Không vui gì hết!

- Thôi, chị xin lỗi, ăn cơm tiếp đi!

Nói xong, tôi ấn em trai xuống ghế sofa, còn mình thì vào phòng đóng cửa lại. “Khải! Chị hai sẽ cố gắng bảo vệ em. Dùng hạnh phúc cả đời mình đổi lại một nụ cười của em. Em và Phúc nhất định phải sống thật tốt!”

————————————

Chị Vy ơi! – Phúc chạy vào nhà, hớn hở lôi lôi kéo kéo

- Bình tĩnh, có chuyện gì?

- Em được vào đội tuyển thành phố rồi! Rốt cuộc công lao luyện tập của em cũng đã được đền đáp!

- Em đã báo Khải chưa?

- Dạ rồi, anh Khải bảo là sẽ về liền…

Tôi vui vẻ xoa đầu Phúc, dù rằng nó cao hơn tôi rất nhiều vì là vận động viên điền kinh mà, nhưng lần nào thấy tôi có ý định xoa đầu đều ngoan ngoãn cúi người thấp xuống.

- Nói xem, muốn chị chúc mừng thế nào đây?

- Không cần đâu, em mời mọi người đi ăn. Chị được quyền dẫn bạn trai theo. Hehe

Bạn trai sao? Tôi chợt nhớ tới Minh Trường, dù tôi đã từ chối tình cảm của anh ta, nhưng anh ta vẫn xem một tháng này là cơ hội để thuyết phục tôi. Minh Trường đối với tôi rất tốt, dịu dàng, quan tâm chăm sóc. Chỉ là tôi sợ nếu tôi đối xử tốt với anh ta, anh ta sẽ càng khó dứt bỏ. Cứ để anh ta xem tôi là một người vô tâm, không xem trọng tình cảm đi. Dù gì một tháng nữa, cuộc đời của tôi cũng chấm hết rồi. Tôi sợ gì người khác nghĩ sai về mình nữa..

- Chị, sao thế? – Phúc huơ huơ tay trước mặt tôi

- Không có gì!

- Phúcccc! – Là tiếng kêu như heo bị chọc tiết của em trai tôi. Tiếng tới trước, người cũng nhanh chóng có mặt – Ngoan, lại đây anh hun cái nào!

- Gớm quá đi! Hai đứa chơi trò gì vậy? – Tôi bĩu môi, vẻ mặt “khinh bỉ”

- Anh đừng có làm cho em mất mặt! – Phúc điệu bộ bất mãn, chỉ chỉ ngón tay lên trán Khải

- Gì chứ! Không cho thì thôi! Đi ăn đi! Đói chết đi được!

Chúng tôi chọn một quán ăn khá sang trọng để làm nơi ăn mừng. Tất nhiên chi phí do người em đại gia của tôi chi trả. Chúng tôi đang vui vẻ ăn uống thì bất chợt có một người phụ nữ bước về phía chúng tôi. Tôi nhìn bà ta, có nét gì đó rất quen thuộc, nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ai

- Xin lỗi, cô có phải là Bạch Vy không?

- Dạ phải! – Tôi đứng lên trả lời – Xin hỏi, cô là…?

- Tôi là mẹ của Minh Trường.

- Dạ, cháu chào cô! – Tôi đã nhớ ra bà là người đã vội vã chạy vào bệnh viện hôm Minh Trường bị ngất xỉu – Không biết có việc gì không ạ?

- Ồ, cũng không có gì. Tôi nghe mấy người anh em của thằng Trường nói rằng nó đang quen với cô thư ký làm trong công ty, còn đưa hình cho tôi xem. Tình cờ thấy cô nên tò mò qua hỏi thăm thôi…- Bà ta nhìn tôi, cặp mắt nheo lại, tỏ vẻ không thiện cảm

- Chị đang quen anh ấy sao? – Phúc và Khải không kiềm được đồng loạt lên tiếng

- Không…Chắc là có hiểu lầm…Cháu với anh Trường không có gì đâu ạ!

- Hiểu lầm sao? Thật ư?

- Dạ, cháu chỉ là thư kí của ảnh thôi. Không có quan hệ gì khác..

- Thế thì tốt! – Khuôn mặt của bà nhanh chóng giãn ra, cười với tôi – Tại cô nghe nói cháu đã từng…. Thiệt tình cô cũng thấy…

- Này! – Khải tức giận đứng lên – Đã từng cái gì chứ?

- Cậu…cậu là ai mà ăn nói hỗn hào vậy?

- Dạ, cháu xin lỗi – Tôi giật giật tay áo của Khải – Em cháu còn nhỏ, mong cô bỏ qua!

- Hừ, tôi nói chị cậu đã từng có chồng. Chính là gái nạ dòng…

- Cô quá đáng rồi đó! – Lúc này thì Phúc cũng đã đứng bật dậy – Ở đây không hoan nghênh cô. Đề nghị cô đi cho!

- Hừ, tưởng tôi muốn nói chuyện với mấy người à! – Bà ta ngúng nguẩy bỏ đi

Tôi cố nở ra một nụ cười, xoa dịu cơn bực tức của hai đứa em trai, kéo tụi nó ngồi xuống

- Bỏ qua đi! Ai làm mẹ mà không như vậy!

- Bà già đó, đừng để em gặp lại lần nữa….- Khải bực bội với tay lấy ly nước tu ừng ực

- Chị đừng buồn nha!

- Không, có gì mà buồn chứ. Thôi, hôm nay là ngày vui. Ăn tiếp đi! – Tôi nắm chặt cái muỗng, kiềm nén nỗi uất ức

Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng. Niềm vui lúc mới bước vào quán đã ra đi cùng với mẹ của Minh Trường. Nỗi chua xót cứ chiếm lấy, làm tôi càng lúc càng ngột ngạt khó thở.

- Hai đứa đợi một chút!

Có lẽ sẽ như mọi lần, một ít nước lạnh sẽ làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi bước vào nhà vệ sinh, vốc nước vào mặt. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm qua tấm gương, tôi không kiềm được, cuối cùng cũng bật khóc.

——————————

## 17. Chương 17

Minh Trường nhìn phong thư tôi mới đặt lên bàn, khuôn mặt tối sầm lại.

- Đây là gì?

- Đơn xin nghỉ việc! Em sẽ làm hết tháng này. Anh mau chóng tìm người thay thế đi!

- Tại sao?

- Đã ghi trong đơn, anh đọc sẽ rõ!

- Anh không muốn một lý do sáo rỗng, anh cần biết sự thật! – Minh Trường đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi

- …. – Tôi cúi đầu, né tránh ánh nhìn của anh

- Anh đối với em như vậy vẫn không đủ sao?

- Anh rất tốt, tốt đến nỗi làm em cảm thấy ngộp thở. Càng ngày em càng cảm thấy mình không xứng với anh!

- Nói bậy, sao lại không xứng. Em là người con gái tuyệt vời nhất mà anh từng biết…

- Tháng sau...em sẽ quay về với chồng mình..

- Em... – Minh Trường nắm chặt hai vai tôi - Anh thua anh ta chỗ nào? Em nói đi!

- Thời điểm! Anh thua vì anh đến sau anh ta…

- Hahaha – Anh đột nhiên bật cười thật to, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ - Em đi theo anh!

Minh Trường nắm tay tôi lôi đi. Mọi người trong công ty nhìn chúng tôi bằng cặp mắt dò xét. Tôi cố gắng rút tay ra nhưng không được. Anh thô bạo đẩy tôi vào xe hơi, nhanh chóng cho xe vọt đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu hiện này của anh, khiến tôi vừa sợ vừa đau lòng. Một mãnh yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng rì rì từ cái máy lạnh nhỏ xíu. Tôi hít một ngụm khí lạnh, dè dặt hỏi anh

- Chúng ta đi đâu?

Anh ta vẫn không trả lời tôi. Đột ngột cho xe tấp vào lề, dừng trước một phòng trà. Là “Biển xưa”.

- Xuống đi!

- Em không muốn! – Tôi nắm chặt dây an toàn, chỉ cần nhìn thấy nơi này, mọi kí ức đau thương đã nhanh chóng nuốt chửng lấy tôi

Cặp mắt của anh ta đã tối sầm lại, nhanh chóng bước xuống, đi vòng qua phía tôi mở cửa xe, nắm tay tôi lôi ra. Tôi sợ hãi, cảm giác toàn thân mềm nhũn, bị anh ta kéo đi mà không thể chống cự. Phòng trà “Biển xưa” trước giờ chỉ bắt đầu mở cửa lúc bảy giờ tối. Tuy nhiên hai người bảo vệ vừa trông thấy anh ta đã vui vẻ đẩy cửa cho anh ta vào trong. Trong quán hiện tại không có khách, chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp, lau chùi. Anh ta vẫn nắm tay tôi, dẫn qua một hành lang hẹp, dừng lại trước cửa phòng của quản lý. Không gõ cửa, không hỏi han, anh tự nhiên mở cửa bước vào

- Anh... – Chị quản lý đứng phắt dậy, cặp mắt e dè nhìn tôi và anh

- Ra ngoài! Không có lệnh tôi thì không ai được quấy rầy!

- Dạ!

Chị cúi đầu, ngoan ngoãn bước ra, thuận tay đóng luôn cửa phòng. Lúc này anh mới buông tay tôi ra, ngồi xuống ghế.

- Tại sao lại đưa em đến đây?

- Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện – Minh Trường run run lấy một điếu thuốc trong túi áo, nhưng quên mất cả việc châm lửa - Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp một người con gái khiến anh rung động. Nhưng anh đã để lạc mất cô ấy. Anh chỉ có thể dùng tiền mua lại phòng trà này, với ước mong duy nhất là lại được nhìn thấy hình bóng đó.

Minh Trường vừa kể vừa nhìn tôi dịu dàng mà ấm áp. Hàng chân mày lúc nãy còn nhíu chặt bây giờ đã giãn ra, trên môi xuất hiện nụ cười như có như không. Nhưng tôi lại bất chợt rùng mình, từ từ lui ra sau vài bước

- Thế thì sao? Liên quan gì đến em?

- Em nói rằng anh thua anh ta vì anh đến sau. Em sai rồi, về điều này, anh cũng hơn anh ta. Em mãi mãi chỉ có thể ở với anh, vì hơn hai năm trước số phận của em và anh đã là một rồi...Bạch Vy, anh đã có thể nhận ra em ngay khi nhìn thấy hình em trên hồ sơ xin việc. Sao em lại không nhận ra anh? Đêm hôm đó, em quên tất cả rồi sao?

- Đêm hôm đó....ý anh là... – Tôi cảm nhận đất trời xoay chuyển, một hố đen thăm thẳm đang hút tôi vào - Không....Không phải là anh...

Tôi hét lên, toàn bộ sức lực dường như bị hút cạn, toàn thân mềm nhũn ngã quỵ xuống

- Là anh, Bạch Vy, sao em có thể quên anh chứ! Cuối cùng anh đã chờ được em, em thật sự không nhớ anh sao? – Minh Trường bước tới, ôm lấy tôi, tiếng nói yêu mị khiến toàn thân tôi đóng băng

- Anh là đồ đốn mạt! – Tôi giơ tay tát vào mặt Minh trường – Khốn kiếp, là anh hại tôi!

- Bạch Vy, không phải anh. Anh không có bỏ thuốc vào ly nước của em. Ly của anh cũng có, nhưng của anh là thuốc....Bạch Vy, anh thật sự rất hối hận. Khi anh thức dậy đã không nhìn thấy em...Hãy tha lỗi cho anh!

- Cuộc đời tôi đã bị anh hại tan nát cả rồi. Anh kêu tôi tha thứ cho anh. Có phải anh nằm mơ không? - Tôi hét vào mặt anh ta

- Bạch Vy!

Anh ta cố với tay ôm lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng lách người khỏi cái ôm ấy. Tôi cứ ngồi trên mặt đất, nước mắt bắt đầu trào ra.

- Đừng như vậy – Minh Trường vùi mặt vào tóc tôi, giọng nói đầy bi thương thống khổ

- Tại sao anh không giữ cái bí mật chết tiệt đến cuối đời. Tại sao phải làm cho tôi hận anh. Tại sao? – Tôi vùng vẫy, đấm cực lực vào ngực anh ta

- Vì anh không muốn em rời xa anh. Anh không muốn nhìn thấy em trở về bên anh ta. Anh yêu em, anh yêu em…

- Dẹp cái tình yêu của anh đi!

- Xin em hãy ở bên anh…

- Haha, vậy thì thể hiện thành ý của anh đi. Quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ, có lẽ tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. – Tôi đứng dậy, nhìn anh ta bằng cặp mắt tràn đầy thù hận

- Em... – Anh đứng phắt dậy, nắm chặt hai vai tôi

- Tình yêu của anh to lớn thật đấy!

Tôi cười khinh bỉ, quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn dính líu gì với quá khứ nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng dồn ép tôi nữa.

- Bạch Vy!

Bước chân của tôi khẽ khựng lại. Một sự yên tĩnh kéo dài. Tôi vẫn không quay đầu. Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Minh Trường gào to sau lưng tôi. Tôi nắm chặt nắm tay, cố gắng nhấc chân bước đi.

“Bịch”

Dù tôi không quay đầu lại, nhưng tôi biết anh ta đã quỳ xuống. Tôi kinh ngạc cứng đờ người. Trong lòng là một nỗi hỗn loạn, căm hận và thương xót đan xen vào nhau chằng chịt

- Xin em đừng đi! Bạch Vy!

- Anh đứng lên đi! – Tôi nói, vẫn kiên định không nhìn anh ta – Không đáng đâu! Không đáng!

- Anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?

Tôi từ từ quay lại nhìn anh ta. Con người kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu như anh cũng có lúc phải trở nên thấp bé như vậy. Minh Trường vẫn quỳ ở đó, ánh mắt tha thiết nhìn tôi. Tôi ngước nhìn trần nhà, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi bước lại chỗ của anh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào con ngươi đen thẳm

- Tôi tha thứ cho anh! Chúng ta không ai nợ ai!

- Vậy chúng ta…

- Không! Tôi sợ hãi tình yêu của các người! Còn nữa, anh có bao giờ hỏi mẹ anh nghĩ gì về tôi chưa?

----------------------------------

Tôi ngồi trong phòng, thả hồn xa xăm tận nơi nào. Tôi chính thức nghỉ làm mà không cần chờ đến một tháng. Minh Trường cũng không bắt ép tôi đền bù hợp đồng hay gì cả. Xem như không có ý làm khó dễ. Đã ba tuần trôi qua, ngày định mệnh càng tới gần. Trong lòng tôi không biết đang trải qua cảm giác gì, vừa lo lắng vừa sợ hãi, vừa muốn chống đối vừa nhẫn nhịn cam chịu. Tôi còn không biết làm sao để giấu Khải, nó chắc chắn sẽ nổi giận khi biết tôi quay về với anh ta. Một mối hỗn loạn khiến tôi nghẹt thở. Tôi mở tủ, lấy sợi dây chuyền của mẹ, ôm vào ngực: ‘‘Mẹ, con mệt mỏi quá! Con muốn đi theo mẹ, nhưng lại không thể bỏ mặc em trai. Con phải làm sao đây?’’.

‘‘Ting’’ – Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Chỉ có thể là Minh Trường, mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi bất chấp tôi không trả lời tin nào. Có khi là:‘‘Em ăn cơm chưa? Nhớ ăn đúng giờ! Đừng vì lười biếng mà nhịn ăn! Hôm nay anh đi ăn ở tiệm cơm gần công ty, chợt nhớ tới vẻ mặt ngô nghê của em khi nghe anh hỏi về tên anh…Bạch Vy, anh rất muốn quay trở lại thời gian đó!’’ Hay ngắn gọn hơn: ‘‘Anh nhớ em!’’

Tôi xoá tin nhắn, buông điện thoại xuống, ngả người lên giường. Đối với Minh Trường, tôi không hề có tình yêu, các cảm giác khác cũng không có. Nếu tôi hận hay áy náy, có lẽ lâu lâu sẽ nhớ đến anh ta, nhưng đằng này một chút cũng không cảm nhận được gì. Là do tâm hồn của tôi đã đóng băng rồi sao?

- Chị hai, ra ăn cơm đi!

- Chị không đói. Em ăn đi. Thức ăn để dưới lồng bàn đấy!

- Em vào nghen! – Hoàng Khải mở cửa bước vào phòng tôi – Chị không khoẻ hả?

- Không có, một lát chị ăn sau. Em ăn trước đi!

- À chị, có chuyện này cần chị giúp. Mấy ngày nữa Phúc sẽ ra Hà Nội thi đấu. Hay nhân dịp này chị cũng đi ra đó đổi gió luôn đi. Sẵn tiện thay mặt em đi cổ vũ cho cậu ấy...Giải diễn ra tầm sáu ngày, thêm 1-2 ngày ngoài lề thì cũng một tuần, chị có thể tha hồ đi khắp nơi.

- Sao em không xin công ty nghỉ mấy ngày để đi theo? – Tôi chần chừ, vì sắp tới tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ

- Công ty hiện có rất nhiều việc. Em đi không tiện.

- Em đã từng nghĩ sẽ công khai mối quan hệ với Phúc không?

- Hả? – Em trai ngạc nhiên nhìn tôi – Sao có thể?

- Sao lại không?

- Ba mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, họ chấp nhận sao?

- Em sống vì em, không phải vì mọi người. Em nói chuyện với ba mẹ đi! Ngày mai chị sẽ về với em...

Tôi chợt nghĩ nếu Khải ra Hà Nội với Phúc, nó sẽ không có thời gian quan tâm chuyện của tôi. Vì hiện nay toàn bộ thông tin Thanh Phong và tôi ly hôn bắt đầu bị bàn tán nên một tuần nữa anh sẽ lấy một cái cớ, tổ chức một bữa tiệc, để tôi ra mặt cùng anh ta dập tắt tin đồn. Tôi không muốn Khải tham gia bữa tiệc đó, hay có hành động nào cản trở, kết quả đối đầu với anh ta sẽ rất thê thảm. Chỉ cần tôi kí tên vào giấy chứng nhận kết hôn một lần nữa, nó sẽ không còn làm được gì. Chưa kể đây cũng là cơ hội cuối cùng để gây áp lực với ba công nhận mối quan hệ của hai đứa, nếu tôi đã quay về bên Thanh Phong, chưa biết được ba tôi còn chịu thoả hiệp mọi yêu cầu của tôi nữa hay không.

- Chị hai...Em....

- Chị có cách giải quyết. Em chỉ cần ở một bên thừa nhận tình cảm của mình. Khi yêu là trai hay gái cũng phải có trách nhiệm...Nếu thấy mình không đủ khả năng thì đừng yêu.

- Dạ, em biết rồi chị hai. – Khải gật đầu, cặp mắt đã kiên định hơn rất nhiều

Tôi vỗ vỗ vai nó, cố nặn ra một nụ cười. Không biết đến khi nào tôi mới có thể tươi cười thật sự đây!

-----------------------------------------------

## 18. Chương 18

Ba và dì nhìn chằm chằm về phía chị em tôi. Hai tay Khải nắm chặt lại, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Chúng con đã nói xong rồi! – Tôi nhẹ nhàng kết thúc

- Khải....- Dì tức giận đứng thẳng người dậy – Sao mày dám làm cái chuyện động trời đó hả?

- Mẹ, con thật sự rất yêu cậu ấy. Xin mẹ hãy chấp nhận!

- Trời ơi! Sao tôi lại có đứa con bệnh hoạn như vậy?

- Dì! – Tôi hét lên, trừng mắt nhìn bà ta – Dì làm mẹ mà nói con mình như vậy sao?

- Mày im đi! Chính mày xúi giục nó. Con trai của tao sao lại có thể như vậy. Chỉ có thể là mày...

- Ba! Không phải ba đã đồng ý chuyện của em rồi sao? - Tôi mặc kệ bà ta gào thét, chuyển ánh nhìn về phía người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng

- Ta...- Ông nhìn tôi khó xử

- Ba nghĩ lại rồi? Vậy có lẽ con cũng nên suy tính lại...Thật ra con gái của ba không phải dễ dàng bị điều khiển đâu..

- ...- Ông bất ngờ trước câu nói của tôi, con ngươi đảo qua đảo lại như đang suy tính chuyện gì đó - Được! Ba chấp nhận!

- Ông? Sao ông có thể? – Dì bàng hoàng, quay qua nhìn chằm chằm ba tôi

Ngay cả Khải cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì không tin ba lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tôi nắm chặt tay Khải, nở một nụ cười trấn an nó. Khải nghi hoặc nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Vài ngày nữa Phúc sẽ đi thi đấu ngoài Hà Nội. Khải sẽ đi cùng. Sau đó Khải sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt ba và dì. Mong rằng hai người sẽ yêu quý cậu ấy.

- Tao không chấp nhận! – Dì vẫn cố chấp hét vào mặt tôi

- Bà im đi! Tôi nói được là được! – Ba tôi cắt ngang lời dì, sau đó vui vẻ nói với chị em tôi - Ừ, ừ, cứ dẫn nó về...

Sau đó ông đứng dậy, nắm tay dì lôi vào phòng. Bà ta quay đầu, chiếu cặp mắt đầy phẫn nộ về phía tôi. Tôi nhún vai, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

- Chị hai! Chị và ba...thật ra hai người giấu em chuyện gì phải không?

- Làm gì có! – Tôi khẽ giật mình

- Đây là lần đầu tiên em thấy ba nhún nhường như vậy? Hai người nói với nhau nhiều câu rất khó hiểu...

- Suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Quan trọng kết quả tốt đẹp là được. Em chuẩn bị đồ đạc đi với Phúc đi. Cậu nhóc chắc sẽ vui lắm đây!

Nhắc tới Phúc, cặp mắt của Khải lập tức sáng lên, bất giác nở một nụ cười ngây ngốc. Tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em trai, cảm thấy việc mình hy sinh là rất đáng.

---------------------------------

Một ngày sau khi Khải và Phúc đi Hà Nội, một người khách không mời đến tìm tôi. Tôi đứng như trời trồng, nhìn người ở ngoài cửa. Cuối cùng anh ta cũng đã đến tìm tôi, ánh mắt thâm trầm khiến tôi thoáng run rẩy.

- Sao anh lại đến đây?

- Mở cửa cho anh!

- Chúng ta không còn gì để nói!

- Nếu em dám không mở, tôi thề em sẽ phải hối hận!

Tôi nhếch mép, cảm thấy thật buồn cười. Anh ta cũng giống như Thanh Phong, lại giở giọng uy hiếp tôi.

- Nếu tôi mở, có khi lại hối hận hơn!

- Mở cửa! – Anh hét lớn

- Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?

- Tôi đang điên đây! Tại sao em lại quay về với hắn? Nói cho tôi biết! Tại sao? – Minh Trường rút tấm thiệp nhàu nhĩ trong túi áo, xé tan thành từng mảnh

Nếu tôi đoán không lầm, đó là thiệp mời dự lễ kỉ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Thanh Phong vào cuối tuần này. Sao Minh Trường lại có nó? Chẳng lẽ Thanh Phong mời anh? Anh ta làm vậy là có mục đích gì? Tôi hít một ngụm khí lạnh, cố gắng bình tĩnh trả lời Minh Trường: “Vì em yêu anh ta!”

- Em nói dối! – Minh Trường ngay lập tức phản bác lời tôi

Bất chợt một chiếc xe hơi lao tới, đậu trước cổng nhà tôi. Cửa xe mở ra, Thanh Phong nhàn nhã bước xuống, quét mắt một lượt rồi mới bước tới cổng.

- Xin lỗi, hình như anh đang làm phiền vợ tôi! – Thanh Phong đặt tay lên vai Minh Trường, nhìn thì không có gì bất thường nhưng thật sự là anh ta có dùng lực, khiến cho Minh Trường hơi nhăn mặt

- Vợ? Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người đã ly dị! – Minh Trường đẩy tay Thanh Phong ra, cặp mắt đỏ ngầu hướng thẳng về phía đối phương

- Chắc anh đây có sự hiểu lầm. Cô ấy là vợ tôi, kiếp này là vợ tôi, kiếp sau cũng vậy, mãi mãi không thuộc về anh! – Thanh Phong nhếch mép, cười như có như không

- Anh...Hahaha...Thuộc về tôi hay không, có lẽ anh nên hỏi cô ấy? – Minh Trường quay đầu lại, nhìn về phía tôi - Bạch Vy! Em nói xem, chúng ta có từng thuộc về nhau chưa?

Thanh Phong cũng ngay lập tức nhìn tôi. Cặp mắt nheo lại, chỉ một đường sáng loé ra nhưng lại khiến tôi sợ hãi lùi ra sau mấy bước. Tôi lắc lắc đầu, không nói nên lời. Nếu Thanh Phong biết được, con quỷ trong anh ta chắc chắn sẽ sống dậy. Tôi không muốn sau này tôi sẽ sống không bằng chết.

- Em mở cửa ra đi! – Thanh Phong nhẹ nhàng nói, nhưng cặp mắt càng ngày càng quỷ dị

Tôi run run bước tới mở cửa. Cửa vừa mở, Thanh Phong vội vàng bước vào trong. Minh Trường chưa kịp phản ứng thì cánh cửa một lần nữa đóng sập trước mắt anh ta. Thanh Phong bước lại gần chỗ tôi, khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt đen kịt. Cả người anh ta toả ra một khí thế khiến người ta nghẹt thở. Tôi hít thở không thông, trong đầu vang lên một tràng chuông báo động nhưng chân lại không thể nhúc nhích

- Em và anh ta đã có chuyện gì? – Tiếng nói đều đều phát ra từ miệng anh ta

- Không…không có! – Tôi cực lực lắc đầu

- Em nói thật?

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Thanh Phong nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi giật mình, khẽ tránh ra, nhưng anh nhanh chóng đặt một tay ra sau gáy, giữa chặt đầu tôi lại. “Em nên thể hiện cho tốt, đừng để tôi thất vọng!”. Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, Thanh Phong đã hôn lên môi tôi. Lưỡi anh nhanh chóng tách răng tôi ra, luồn vào trong, dây dưa trong khoang miệng của tôi. Tôi dường như ngừng thở, cả người rơi vào cảm giác mông lung.

“Rầm”

Minh Trường đá mạnh vào cổng sắt, lồng lộn như con thú bị thương. Hai tay nắm chặt khung cửa, lắc mạnh.Thanh Phong lúc này mới rời khỏi môi tôi, nở một nụ cười giả tạo, nói nhỏ vào tai: “Nhìn tình nhân của cô kìa! Nói anh ta biến khỏi mắt tôi, tôi không phải là người giỏi chịu đựng đâu”. Nói xong anh thả tôi ra, đẩy tôi về phía cổng. Tôi nắm chặt hai tay, đau xót len lỏi khắp ngõ ngách trong cơ thể, trái tim dường như rách toạc ra. Tôi không phải đau lòng vì anh hiểu lầm tôi mà chính là vì Thanh Phong từ lúc nào đã trở thành người đáng sợ như vậy.

- Xin anh về đi!

- Em...

- Chuyện này không liên quan đến anh!

- Anh không thể! Chỉ cần em ở bên anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ đưa em rời khỏi anh ta.

Ngay khi câu nói của Minh Trường vừa thốt ra, tôi ngay lập tức bị một bàn tay lôi lại, kéo ra xa cổng. Thanh Phong chau mày nhìn tôi, nhếch mép cười khinh bỉ

- Vậy mà cô dám nói hai người không có gì? – Thanh Phong bước tới, nói gằn từng tiếng

- Chết tiệt! Buông cô ấy ra! – Minh Trường hét lớn

- Tôi không yêu anh ta, càng không yêu anh. Anh đáng để tôi yêu sao? Tôi không có điên mà đi yêu một tên thủ đoạn bỉ ổi như anh! – Tôi uất hận nhìn thẳng vào cặp mắt đầy phẫn nộ của Thanh Phong.

Thanh Phong ngay lập tức giơ tay lên. Tôi trừng mắt, không khuất phục, sẵn sàng đón nhận cái tát. Thế nhưng khi anh nhìn thẳng tôi, cặp mắt chứa đầy sự thương xót, tôi có thể nhận thấy rõ nỗi đau đớn ẩn hiện trong đó. Anh nhắm mắt lại, nặng nề hạ tay xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm. Trong phút chốc anh mở mắt ra, vẻ mặt anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng, vô cảm

- Mẹ kiếp! Cô còn nói nữa tôi sẽ làm cho hắn ta thân bại danh liệt! – Thanh Phong đẩy tôi ra, khiến tôi một lần nữa ngã ra đất

- Bạch Vy! – Minh Trường lúc này không còn giữ được bình tĩnh, đã có ý định leo cổng vào

- Không được! – Tôi la lên – Anh không nghe sao? Tôi bảo anh đi ngay!

Tôi cắn chặt môi, kiên định nhìn anh ta, cố gắng xin anh ta rời đi. Bây giờ anh ta có lao vào cũng không thể mang tôi đi. Không phải tôi không muốn thoát khỏi Thanh Phong mà là không thể. Tôi phải cố gắng chịu đựng. Vì gia đình, vì hai đứa em của tôi. Tôi cũng không muốn có người vì tôi mà phải đối đầu với Thanh Phong. Tôi không biết tài lực anh thế nào, tôi chỉ biết thủ đoạn của anh rất đê tiện, con người như Minh Trường không phải là đối thủ của anh.

- Đi đi! – Tôi dùng hết sức lực còn lại hét lên

- Bạch Vy! – Minh Trường khẽ khựng lại, thương xót nhìn tôi. Khuôn mặt nhăn lại vì đau khổ - Hãy đợi anh! Nhất định anh sẽ đưa em đi!

Nói xong anh nặng nề cất bước rời khỏi Toàn thân trở nên vô lực, từng đợt đau đớn truyền khắp cả người. Tôi nặng nề bước từng bước, cố gắng ngẩng cao đầu khi đi qua Thanh Phong. Tôi phải cho anh biết dù anh có làm gì, tôi đều có thể đứng lên. Đến cuối cùng người ngã xuống phải là anh.

## 19. Chương 19

Thế nhưng dù tinh thần mạnh mẽ nhưng thể trạng lại không được như vậy. Tôi bị sốt đến ba ngày, bên cạnh lại không có ai. Đến ngày thứ ba thì hoàn toàn chìm vào mê man. Quả thật lúc đó cũng có ý nghĩ sẽ ngủ mãi mãi, cứ như vậy mà ra đi sẽ rất tốt. Khi tôi tỉnh dậy thì mùi đầu tiên ngửi được chính là mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong bệnh viện. Vậy là một lần nữa tôi lại đúng hẹn quay lại nơi này. Tôi nặng nề mở mắt, cảm nhận bàn tay bị ai đó nắm chặt. Tôi khẽ chuyển người để nhìn cho rõ, một cơn đau nhức nhanh chóng truyền tới khiến tôi khẽ rên một tiếng.

- Em tỉnh rồi à? – Thanh Phong cũng mở mắt, đứng dậy đưa tay lên trán tôi – Anh đi gọi bác sĩ!

- Không cần đâu! – Tôi khó nhọc cất tiếng, cổ họng khô khốc gây cảm giác hơi ran rát

- Em uống chút nước đi! – Thanh Phong rót một ly nước, khẽ nâng đầu tôi dậy, đưa ly lên miệng tôi

- Sao tôi vào được đây?

- Như lần trước, gọi không ai trả lời, leo rào, phá cửa... – Anh thản nhiên nói

- Anh có thể kêu thợ mở khoá! – Tôi bất mãn

- Lúc đó không nghĩ nhiều được như vậy!

- Anh có lúc cũng mất bình tĩnh sao?

- ..... – Anh quay mặt đi – Nghỉ ngơi đi, anh đi gặp bác sĩ.

Tôi nằm trên giường bệnh, ngó chằm chằm lên trần nhà. Tôi không hiểu trong đầu Thanh Phong đang nghĩ cái gì, sao có thể lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, lúc thì dịu dàng ôn nhu. Tôi thích nghi không nổi nên chỉ có thể chắn một bước tường xung quanh để tự bảo vệ mình. Không muốn bị anh ta đánh gục thì nhất định phải kiên cường, không được để tình cảm lấn át.

- Bạch Vy? Phải em không?

Tôi giật mình quay qua thì nhìn thấy Hải Lâm. Anh bước về phía tôi, lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Sao lại ở đây?

- À, em bị sốt. Nhưng giờ thì không sao rồi. Đây là.... – Tôi khẽ ngồi dậy, quay qua quay lại – hình như không phải bệnh viện anh đang làm.

- À ờ, anh đi gặp một bác sĩ ở đây? Tình cờ đi ngang qua nhìn vào phòng thấy dáng ai quen quen. Hóa ra là em.

- Anh...Lan Linh?

- Cô ấy... – Hải Lâm ái ngại nhìn tôi – không còn như xưa nữa. Cứ như một đứa trẻ, sợ hãi với mọi thứ, hằng ngày chỉ ở nhà đợi anh đi làm về. Ngoài anh ra thì không còn nhận ra ai.

- Ý anh là thần kinh cô ấy.... – Tôi bụm miệng

- Anh nghĩ cô ấy vì quá đau thương mà thần kinh phản ứng bằng cách quên đi một số việc...Anh nghĩ như thế cũng tốt, chỉ cần kiên nhẫn giúp cô ấy hòa nhập lại.

- Em xin lỗi!

- Anh không biết giữa em, Phong và Linh xảy ra chuyện gì, nhưng anh chắc chắn không phải lỗi của em. Chúng ta không chỉ là bạn thân mà còn có khoảng thời gian yêu nhau, anh hiểu em mà. – Hải Lâm nắm chặt vai tôi an ủi

Tôi nhìn anh cảm kích, không kiềm được mà khẽ rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian sống trên đời, đã từng có một người yêu tôi, hiểu tôi như anh thì tôi không còn hối tiếc gì nữa.

- Cảm ơn anh! – Tôi khẽ nói

- Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ. Em nghỉ ngơi đi! Anh phải về rồi...

- Chào anh!

Hải Lâm đỡ tôi nằm xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Một khắc sâu, Thanh Phong cùng một vị bác sĩ cũng nhanh chóng bước vào. Anh khẽ cau mày, nhìn tôi thắc mắc

- Người vừa ra khỏi phòng có phải là Hải Lâm không?

- Ừ!

- Sao anh ta lại ở đây?

- Đến gặp bác sĩ nào đấy, tình cờ trông thấy tôi...

- Ừ!

Thanh Phong không hỏi gì thêm. Vị bác sĩ khám sơ qua cho tôi, dặn dò Thanh Phong vài ba câu, sau đó liền rời đi. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, vầng trán khẽ cau lại, ánh mắt phức tạp cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy không tự nhiên nên vội né tránh, quay lưng về phía anh, nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm nhận rất rõ ràng anh vẫn không rời mắt khỏi tôi.

- Em...đói chưa? Đợi một chút, chị Hoa sẽ đem cháo vào cho em.

- Không đói! – Tôi trả lời, vẫn không quay người lại

- Em mau khoẻ lại, ba ngày nữa là đến ngày rồi. Trước hôm đó chúng ta còn đi đăng kí kết hôn. Kế hoạch sẽ không vì em bị bệnh mà thay đổi đâu.

- Tôi biết! Có lẽ chỉ khi tôi chết thì kế hoạch mới thay đổi! – Tôi mỉa mai nói

- Em... – Anh tức giận chồm lên xoay người tôi lại, để ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau

- Tôi nói sai sao?

- Em không chọc tức tôi thì ăn không ngon đúng không?

- Thật ra tôi ăn không ngon vì anh suốt ngày cứ phùng mang trợn má như vậy!

- Hả? –Thanh Phong thoáng lộ vẻ bối rối, nhẹ nhàng thả tôi ra, ho khan vài tiếng – Nếu...những tên như Minh Trường, Hải Lâm không xuất hiện xung quanh em, anh có thể sẽ không nổi giận...

- Anh đang ghen sao? – Tôi tự nhiên cảm thấy rất buồn cười

- Không có! – Thanh Phong đứng phắt dậy – Anh ra ngoài tìm cafe. Nghỉ đi!

-------------------------------------------

Tôi ngồi trên giường, nhìn chị Hoa thu dọn đồ đạc ình. Tâm trạng của chị có vẻ rất vui, cứ hát khe khẽ từ nãy đến giờ.

- Cuối cùng cô cũng quay về với cậu rồi! – Chị nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu

- Dạ! – Tôi cúi đầu, không muốn biểu lộ vẻ mặt gượng ép của mình cho chị thấy

- Những người yêu nhau thật lòng sẽ quay về với nhau, niềm tin này của tôi không bao giờ thay đổi.

Yêu nhau? Chúng tôi yêu nhau sao? Nghe thật là nực cười. Tôi không biết gọi tên tình cảm hiện tại của tôi dành cho Thanh Phong là gì? Nếu nói yêu cũng không phải, hận cũng không phải, có một chút luyến tiếc muốn níu giữ, một chút sợ hãi muốn chạy trốn. Tất cả hòa trộn tạo nên một mối hỗn loạn trong lòng tôi.

- Chị Hoa! Thu dọn xong chưa? – Thanh Phong sau khi đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đã trở về phòng

- Dạ rồi!

- Về thôi! Em đi nổi không? – Anh bước tới định nắm tay đỡ tôi đứng dậy

- Không cần đâu! Tôi tự đi được! – Tôi tránh bàn tay đưa ra của anh, chống tay lên giường tự đứng lên

- Ờ! – Anh hạ tay xuống, vẻ mặt thoáng lộ vẻ hụt hẫng

- Tôi muốn quay về nhà trọ!

- Không được! – Anh lập tức sa sầm nét mặt – Em còn định quay về đó làm gì?

- Tôi còn nhiều thứ phải chuẩn bị...Anh sợ gì chứ? Không phải hai ngày nữa tôi sẽ quay về bên anh sao? Tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời. Anh không cần lo tôi sẽ chạy trốn.

- Em...Được, anh đưa em về đó nhưng sáng mai anh sẽ đến rước em. – Nói xong anh quay qua chị Hoa – Chị giúp cô ấy, tôi đi trước lấy xe.

-----------------------------------

Đồ đạc của tôi không có nhiều, quần áo thì khoảng một vali, thêm một thùng đồ vật linh tinh, quan trọng là giá và tranh vẽ, nên thu dọn cũng không mệt lắm. Khi tôi dọn dẹp xong tất cả thì đã là chiều tối. Dạ dày cũng bắt đầu biểu tình đòi được chu cấp lương thực. Tôi ngã người ra giường, xoa xoa cái bụng trống rỗng. Bây giờ động tay động chân làm thức ăn quả là cực hình, lại lười không muốn chạy xe ra ngoài ăn, tôi quyết định dỗ dành bao tử bằng cách đi ngủ. Vừa chợp mắt thì trong mơ hiện lên toàn là đồ ăn nhưng lại không ăn được miếng nào khiến tôi bực tức giật mình thức dậy. Thật ra là tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa như đòi nợ ngoài cửa. Uể oải lê tấm thân mệt mỏi rời giường, tôi bước ra ngoài nhìn xem là ai.

- Sao em lâu vậy? – Thanh Phong nhíu mày, mặt thoáng vẻ lo lắng

- Tôi ngủ quên! – Tôi mắt nhắm mắt mở, vừa mở cửa vừa trả lời

- Đã ăn uống gì chưa mà ngủ?

Thanh Phong bước vào trong nhà, liếc mắt qua đống vật dụng đã được đóng thùng, sau đó ngồi xuống ghế, bình thản hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu, vừa định mở miệng bảo không đói thì cái bụng phản chủ đã kêu lên vài tiếng hết sức mất mặt. Tôi xấu hổ, cắm mặt xuống đất. Anh không nói tiếng nào, đứng lên đi thẳng xuống bếp. Tôi vì tò mò cũng lẽo đẽo theo sau thì bị anh đuổi lên nhà trên. ‘‘Gì chứ, hiện tại đây vẫn là nhà của tôi mà.’’ Nghĩ như thế nhưng lại không dám nói ra nên tôi chỉ có thể uất ức quay lên phòng khách, bật tivi giải sầu. Khoảng 20 phút sau thì một mùi hương hấp dẫn từ bếp tỏa ra tới phòng khách, làm cho khứu giác nhạy cảm của tôi hoạt động không ngừng

- Này, ăn đi! – Không để tôi đợi lâu, một tô cháo bốc khói nghi ngút đã được anh bưng ra đặt trước mặt

- Lại là cháo sao? – Tôi làm ra vẻ xem thường nhưng tay đã nhanh chóng cầm lên

Tôi hơi nghi ngờ tài nghệ của anh, nên muỗng đầu tiên chỉ ăn một chút. Nhưng mà tôi không ngờ mùi vị lại ngon như vậy. Rất đậm đà, nêm nếm vừa phải. Tôi không nghĩ rằng anh cũng biết nấu ăn, lại nấu rất chuyên nghiệp.

- Ăn được không?

- Cũng được!

- Chỉ ‘‘cũng được’’ thôi sao? – Thanh Phong bất mãn nhìn tôi

Tôi liếc liếc anh, anh đừng trông mong tôi giống như Chí Phèo, chỉ vì tôi cháo của Thị Nở mà lăn ra yêu đắm yêu đuối. Tôi không trả lời, tập trung vào ‘‘chuyên môn’’. Thanh Phong ngồi xuống đối diện, nhìn tôi chăm chú.

- Tô cháo này có tính phí đấy!

Tôi bị lời nói của anh đả kích, xém chút nữa là phun ngụm cháo vào mặt anh. Vì kiềm lại không làm dơ mặt anh nên tôi đâm ra ho sặc sụa. Anh vội vàng lại gần vỗ vỗ lưng tôi.

- Phí gì? Không phải gạo, trứng gà, thịt bằm đều trong tủ lạnh nhà tôi sao? – Tôi hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh

- Anh còn nêm vào đó những thứ mà em không có?

- Là thứ gì? – Muỗng cháo vừa đưa lên khẽ khựng lại

Thanh Phong không trả lời, miệng nhếch thành một đường cong quen thuộc. Tôi nghi ngờ liếc nhìn tô cháo, sau đó lại nhìn anh. Anh không trả lời, ánh nhìn bắt đầu dời về một nơi xa xăm. Tôi cảm thấy Thanh Phong đúng là một ‘‘sinh vật’’ cực kì khó hiểu. Càng cố nắm bắt lại càng bay đi xa

.- Này! – Tôi khẽ huých huých vào tay anh – Rốt cuộc anh đã cho vào đây thứ gì hả ?

- …. – Thanh Phong vẫn không thèm mở miệng

- Mặc kệ anh! Tôi no rồi! Không ăn nữa! Anh về đi, tôi muốn đi ngủ sớm...

- Ừ! – Anh đứng dậy, cầm tô cháo đang ăn dở của tôi đem vào bếp

Tôi ngồi như hoá đá nhìn hành động của anh, không kịp phản ứng đã nghe tiếng tô chén lạch cạch trong bếp. Ôi trời ơi, không phải là đại thiếu gia đang rửa chén đó chứ. Tôi vội vàng chạy ra sau bếp thì quả nhiên đúng như dự đoán.

- Này, anh để đó đi, tôi rửa cho. Về đi!

-......

- Anh làm sao vậy? – Tôi đưa tay lên trán anh

- Em....- Thanh Phong quay lại, trừng mắt nhìn tôi

- Gì chứ? Lại nổi giận rồi sao?

- Thứ nhất, em học đâu ra kiểu gọi chồng là này là nọ vậy. Thứ hai, không cho em xưng tôi xưng ta. Thứ ba, anh nấu cháo rửa chén không phải là việc gì ghê gớm, em đừng làm ra vẻ xem thường như vậy. Thứ tư, không phải anh muốn nổi giận, mà chính em đã đặt ngòi nổ rồi châm lửa đốt. Thứ năm, đề nghị em đi nghỉ ngơi, đừng lắng nhắng ở đây nữa...

Thanh Phong nói như bắn liên thanh vào mặt tôi, làm tôi trở thành một con gà, chỉ biết gật đầu như mổ thóc. Sau đó ngoan ngoãn bước vào phòng, trùm chăn ngủ, trong mơ miệng bất giác đã nhoẻn thành một nụ cười.

## 20. Chương 20

Hoàng Khải phấn khích gọi điện thoại về thông báo cho tôi biết Phúc cuối cùng cũng đã đạt được tấm huy chương đầu tiên khi tham gia đội tuyển, dù chỉ là huy chương đồng nhưng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Khi nhận được tin báo, tôi đang ngồi trên xe đến nơi đăng kí kết hôn

- Chị đang làm gì vậy?

- À, chị đang ở ngoài đường. Đi vòng vòng chơi thôi!

- Ừ, vậy thôi em cúp máy. Ba ngày nữa em sẽ về. Nhất định phải làm một chầu hoành tráng. Bye chị!

Tôi cúp máy, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Thanh Phong vẫn một biểu tình lãnh đạm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Rất may anh không quan tâm việc tôi giấu giếm chuyện kết hôn. Tôi thở hắt ra một cái, điều chỉnh tư thế ngồi.

- Em định giấu đến bao giờ?

- Hả? – Tôi giật mình, chạy trời không khỏi nắng mà

- Cuối cùng thì nó cũng biết. Không phải giấu được một tháng, hai tháng mà là chỉ một hai ngày. Anh cũng không hiểu tại sao em phải trốn tránh?

- Tôi...À không em nghĩ không có người em trai nào chấp nhận một người anh rể...à ờ...như anh...

- Hừ - Thanh Phong nhếch mép cười – Vì sao?

- Thứ nhất, ấn tượng ngoại tình của anh rất sâu đậm. Thứ hai, anh hay ăn hiếp tôi...à em... Thứ ba, nó sẽ biết em quay về là vì...

- Vì anh ép buộc em, vì hạnh phúc của nó với người con trai kia... Ừ, lý do em giấu cũng cũng chính đáng lắm!

- Anh có vấn đề về thần kinh à? – Tôi cảm thấy nói chuyện với một người như Thanh Phong rất mệt mỏi. Biểu hiện của anh ta không phải của một người bị đả kích mà là biểu hiện của người đang châm biếm kẻ khác

- Vậy em muốn anh dừng lại, lôi em xuống xe, giở trò vũ phu sao? – Anh liếc cặp mắt sắc lạnh về phía tôi

- Không...không phải. Ý em là thật không giống với anh, anh thường rất hay nổi nóng, rất lạnh lùng, à ừm đáng sợ...

- Anh thấy em nói đúng, không có gì sai, anh tức giận làm gì?

- Hả? Chưa thấy ai trơ trẽn như anh.

- Đôi khi để đạt được mục đích nên trơ trẽn và mặt dày một chút. Chẳng qua vì anh dùng quyền lực nên người ta gọi là thủ đoạn. Anh nghĩ nếu dùng từ “mặt dày” sẽ nhẹ nhàng hơn là từ “thủ đoạn”. Với lại anh muốn chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Anh sẽ cho em thời gian chấp nhận anh...

Thanh Phong vẫn không nhìn tôi, luôn luôn thẳng hướng về phía trước. Tuy nhiên khi nghe những lời anh nói, trong lòng tôi như có một dòng nước nhỏ ấm áp chảy xuyên qua. Có lẽ tôi vẫn còn sợ hãi, vẫn còn cảm thấy bị tổn thương, trong phút chốc không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng tôi cũng không muốn ngày ngày cùng anh đấu khẩu, sau đó đánh nhau, rồi lại cắn áo gối khóc mỗi đêm. Anh nói cho tôi thời gian, vậy thì tôi không việc gì phải chống đối đến sứt đầu mẻ trán. Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa không đụng đến công ty nhà tôi, tôi có thể sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống yên ổn bên cạnh anh.

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, vì tôi than mệt nên anh chở tôi về nhà. Đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ, tôi không biết có nên vào hay không, theo tôi nhớ toàn bộ vật dụng trong phòng từ khi tôi ra đi đều được thay mới để chào đón Lan Linh, trong phòng chắc chắn vẫn còn tràn ngập mùi hương của cô ta. Hình ảnh giường gối nhàu nhĩ, quần áo lung tung hôm tôi về nhà lấy sợi dây chuyền vẫn còn in đậm trong tâm trí. Nói tôi ích kỉ hẹp hòi cũng được, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận phòng ngủ của mình lại có hình bóng của người phụ nữ khác.

- Em sao thế? Vào đi! – Thanh Phong đi tới mở cửa phòng

- Ừm! - Tôi cúi mặt lẽo đẽo bước vào trong

- Theo anh nhớ thì đầy đủ rồi, nhưng không biết còn thiếu sót gì không? Em xem còn thiếu thứ gì, ngày mai anh sẽ sắp xếp thêm!

Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn xung quanh phòng. Trong phút chốc tôi xém chút nữa không kiềm được mà bật khóc vì cảm động. Căn phòng nhìn không khác gì ngày xưa tôi còn ở đây, từng vật dụng được bày trí đúng từng chi tiết, ngay cả ảnh cưới của chúng tôi cũng đã được treo ở vị trí cũ. Tôi tròn xoe mắt, miệng há hốc ra. Thanh Phong nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm tôi từ sau lưng, khẽ nói: “Lan Linh chưa bao giờ ở trong này, chưa bao giờ nằm trên chiếc giường của em. Là anh đã thay mới vật dụng để không phải nhớ đến em, cô ta chỉ lợi dụng điều đó làm em hiểu lầm. Bạch Vy! Anh chưa từng đụng vào người cô ta. Em tin anh chứ?”. Tôi ngây ngốc gật gật đầu, cảm thấy trái tim mình vì những lời nói của anh mà đập loạn nhịp. Anh xoay người tôi lại, khẽ nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không phải một nụ hôn mạnh mẽ, không phải một nụ hôn như rút đi hơi thở, chỉ là một cái chạm như có như không nhưng lại làm tôi đỏ ửng cả hai má.

- Em chợp mắt chút đi! Lát nữa anh sẽ gọi em dậy ăn trưa! – Nói xong, anh mỉm cười rồi bước ra ngoài

---------------------------------

Tôi cùng anh ngồi chung một bàn. Đó là một việc rất hy hữu. Đã từng là vợ chồng hai năm nhưng số lần cùng ăn cơm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc ăn, cả hai đầu không có thói quen nói chuyện, chỉ có tiếng chén đũa phát ra tiếng động khe khẽ.

- Ăn cái này đi! – Anh gắp cho tôi một miếng cá

Thật sự thì tôi không thích cá, nói đúng hơn là cá chưa được rút hết xương, vì lúc nhỏ đã từng mắc xương một lần nên đối với mấy món này không có thiện cảm lắm. Tôi ngồi nhìn chằm chằm nó, khẽ thở dài, tỉ mỉ ngồi lựa xương. Đợi tôi lựa xong thì miếng cá và cơm đều nguội cả. Thiệt là bực bội mà!

- Em không thích ăn cá sao?

- À, ừm – Tôi gật đầu - Em ghét ngồi lựa xương thế này!

- Em còn không thích ăn gì nữa?

- Bây giờ hỏi thì em cũng không nhớ mình ghét cái gì. – Tôi ngồi ngẩn mặt ra nhìn anh

Thanh Phong không hỏi nữa, kéo dĩa cá về phía anh. Tôi khó hiểu nhìn, sau đó gắp một đống rau xào cho vào chén rồi vùi mặt vào đó. Một lúc sau, khi tôi tưởng chừng như bàn ăn chỉ còn một mình mình thì anh mới lên tiếng

- Dù ghét thì cũng nên ăn một ít!

Thanh Phong đẩy dĩa cá về phía tôi. Tôi khẽ cau mày, ngước mặt lên thì phát hiện cái dĩa chỉ toàn là thịt cá thôi, không có miếng xương nào cả.

- Anh...không cần phải vậy đâu!

- Không có gì! – Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau tay – Nhìn em ốm như thế, chắc là kén ăn quá!

- Làm gì có! – Tôi xua tay – Em dễ nuôi mà.

- Ừ! – Anh đáp cho có lệ, hoàn toàn không chú ý đến nội dung câu nói của tôi – Ăn đi!

Tôi khịt khịt mũi, miễn cưỡng gắp một miếng cá cho vào bát. Hình như cá được lựa xương rồi có mùi vị ngon hơn hẳn.

--------------------------------------

Thanh Phong nắm tay tôi, bước đi giữa những khuôn mặt xa lạ, những tiếng chúc mừng giả tạo, giữa ánh đèn flash đến chói mắt. Tôi cảm thấy càng lúc mắt càng hoa lên, đầu óc cứ ong ong. Anh khẽ siết chặt tay, đưa tay ôm lấy thắt lưng tôi, để tôi dựa vào người anh. Tôi ngước mặt lên thì nhận được ánh mắt dịu dàng của anh, miệng khẽ nói: “Em không sao!”. Anh gật gật đầu, quay đi cảm ơn mọi người. Thật sự trước giờ tôi không tham gia những bữa tiệc thế này, thường là Thanh Phong sẽ đi một mình hoặc đi cùng với thư ký. Trong mắt mọi người tôi là một người vợ khá yếu ớt, hay gặp vấn đề về sức khỏe, nên ít khi ra mặt.

- Chúc mừng Tổng giám đốc Đinh và phu nhân! – Một người đàn ông bước tới chúc mừng chúng tôi.

Ông ta tròn trịa, béo múp míp, cặp mắt ti hí, khi cười thì không còn thấy ánh mặt trời. Ấn tượng ban đầu chính là hơi gian gian

- Cảm ơn Chủ tịch Bắc đã bỏ chút thời gian dự tiệc! – Thanh Phong khẽ cúi người, lễ phép trả lời ông, sau đó quay sang nhìn người con gái đang đi chung với ông – Còn đây là...

- À à, để tôi giới thiệu. Đây là Ái Nhi, con gái của tôi!

Chủ tịch Bắc? Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Không để tôi phải cố công nghĩ ngợi, Ái Nhi đã lên tiếng giúp tôi có câu trả lời:

- Em chào chị! Em nghe Hoàng Khải nhắc đến chị rất nhiều, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt!

- Em là..

- Dạ, em là bạn học của Khải. Không biết anh ấy hôm nay có dự tiệc không chị?

- Khải đi công tác ở Hà Nội. Không về kịp!

Tôi đã nhớ ra ba con họ là ai rồi. Chính là người có thể cứu vớt gia đình tôi nếu tôi không lựa chọn quay về với Thanh Phong. Ái Nhi có vẻ ngoài khá xinh xắn, cặp mắt nhìn rất cuốn hút, con ngươi đen thẳm sâu hút mang một chút u buồn.

- Tôi không thấy Chủ tịch Đinh. Ba cậu không về sao?

- Dạ không, sức khỏe của ba cháu vẫn chưa tốt lên được...

- Đã lâu lắm rồi tôi không thấy ông ấy. À tôi cũng không thấy ba mẹ cháu ở đây. – Ông quay sang nhìn tôi hỏi

- Ba và dì cháu đã tới rồi, có lẽ đang gặp gỡ vài người đâu đó quanh đây!

- Uhm uhm, vậy thôi bác đi gặp họ!

- Em chào anh chị! – Ái Nhi lễ phép cúi đầu chào chúng tôi

- Em ngồi nghỉ đi ! Một mình anh tiếp khách cũng được! Lát nữa anh quay lại. - Thanh Phong đỡ tôi lại ghế

- Em không sao đâu! Đừng lo cho em!

Sau khi Thanh Phong rời đi, tôi ngồi lặng lẽ quan sát bữa tiệc xa hoa. Khách mời phần lớn đều là giới doanh nhân, có hợp tác làm ăn cùng với Tập đoàn K, số ít còn lại là phóng viên mảng văn hoá. Tôi cũng không biết mục đích của bữa tiệc này là gì, nếu chỉ để thông báo chúng tôi chưa li dị thì thật sự quá hoang phí.

- A ha, không ngờ cô cũng ở đây! – Một giọng nói khó nghe vang lên sau lưng tôi

## 21. Chương 21

Tôi giật mình quay về hướng có tiếng nói, bất ngờ khi thấy mẹ của Minh Trường đứng sau lưng mình. Bà ta hôm nay ăn mặc hơi phô trương, rườm rà, kiểu cách, mang tính chất “khoe của” rõ rệt. Sao gu thẩm mỹ của hai mẹ con lại khác nhau một trời một vực như thế.

- Chào bà! – Tôi không đứng lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại

- Cô không mồi chài được con trai tôi, thì giả dạng tiểu thư trà trộn vào bữa tiệc này, định kiếm ình một đại gia sao?

- Bà...- Tôi cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu – Hừ, chỉ e là tôi đây không cần kiếm thì cũng có người tự nguyện. Người ta nói sống cho có đức thì tự động vận may sẽ tới, chỉ e rằng một số người cả đời không có phúc phận hiểu được câu đó.

- Ý mày là tao ăn ở thất đức đó hả?

- À, phu nhân chắc có hiểu lầm, tôi nào dám nói vậy. Hay là phu nhân tự cảm thấy mình như thế.

- Mày giỏi lắm! – Bà ta tức giận nắm tay tôi đứng dậy, lôi tôi đến trước mặt quản lý nhà hàng, quát lớn – Các người làm ăn kiểu gì, mà để cho loại người này vào được đây?

Cổ tay của tôi bị bà ta bóp chặt trở nên đau nhức. Sao tôi lại có thể yếu ớt để một người phụ nữ 50 tuổi ức hiếp thế này? Thiệt là xấu hổ quá đi mà! Có lẽ Thanh Phong nói tôi ốm yếu cũng có lý.

- Bà buông tay ra! – Tôi tức giận giật tay mình lại

- Xảy ra chuyện gì vậy? – Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc

Tôi quay lại thì trông thấy Thanh Phong và Minh Trường đang bước tới, mỗi người mỗi biểu hiện. Vẻ mặt Thanh Phong chính là đằng đằng sát khí, hai chân mày khẽ cau lại. Còn Minh Trường lại tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt khá áy náy hướng về phía tôi.

- Không có gì! – Tôi lắc lắc đầu

- Hừ, biết sợ rồi sao? – Bà ta bất chấp việc tôi đang làm dịu tình hình, tiếp tục oang oang – Tổng giám đốc Đinh, tôi chỉ là giúp anh đuổi người không mời mà tới thôi.

- Mẹ...- Minh Trường hốt hoảng ngăn bà ta nói thêm câu nào

- Người không mời? Không biết phu nhân đang nói đến ai? – Thanh Phong dùng giọng điệu lạnh lùng, hơi thở có chút đe doạ

- Chính là cô ta! – Mẹ của Minh Trường đẩy tôi về phía trước – Thứ con gái không biết liêm sỉ, ngang nhiên vào đây kiếm trai..Tôi không biết thằng ngu nào lại để cô ta lừa gạt..

“Bà chết chắc rồi!” – Đó là ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ tới khi bà ta nói hết câu. Quả thật lúc này Thanh Phong đã nắm chặt hai tay, cặp mắt đen kịt, mang màu sắc quỷ dị, toàn thân toả ra khí thế bức người, nhìn chằm chằm vào bà ta

- Tôi nghe nói phu nhân có một hợp đồng làm ăn với Chủ tịch Bắc?

- Đúng đúng! – Bà ta gật đầu như gà một thóc, vẻ mặt hớn hở - Là hợp tác xây căn hộ cao cấp.

Minh Trường lắc lắc đầu, vẻ mặt bất mãn, xem ra không thể cứu mẹ mình khỏi vận này rồi. Anh ta nhún vai, cầm ly rượu rời khỏi đó, xem như chuyện không còn liên quan gì đến mình. Tôi ngạc nhiên nhìn theo Minh Trường. Anh ta làm sao có thể để một mình mẹ đối mặt vấn đề như vậy.

- Trợ lý Kim! Anh thảo cho tôi một hợp đồng, đề nghị được hợp tác vào dự án của chủ tịch Bắc, với điều kiện chỉ có tập đoàn của chúng ta và ông ta được tham gia

.- Tổng Giám Đinh! Anh như thế chẳng khác nào muốn cướp hợp đồng của tôi. Với lại đầu tư bất động sản đâu phải là hạng mục kinh doanh của tập đoàn K.

- Tự nhiên tôi cảm thấy có hứng thú. Nếu bà có khả năng cạnh tranh với tôi thì có thể nói với chủ tịch Bắc. Chúng ta cạnh tranh công bằng mà.

- Sao phải là hợp đồng này? – Bà ta bất lực, giọng điệu đã mang hơi hướm cầu xin

- Không có gì! Tôi nghĩ cần giúp vợ mình giải toả bực tức. Có lẽ một hợp đồng nho nhỏ cũng có thể giúp cô ấy vui vẻ lại. – Thanh Phong nhếch mép

- Vợ anh có liên quan gì ở đây?

- Bạch Vy! Em nói xem món quà kỉ niệm ngày cưới này đã được chưa? – Thanh Phong quay qua nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, có một chút yêu chiều

Mẹ của Minh Trường che miệng, sợ hãi lùi ra sau mấy bước, khuôn mặt co rút lại. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, áy náy nhìn ba ta và Thanh Phong. Tôi tất nhiên muốn dạy cho bà ta một bài học, nhưng hình như phạt thế này hình như nặng quá.

- Không cần đâu anh. Em thấy món quà này lớn quá, thật sự không hợp với em cho lắm. – Tôi xua tay

- Lớn sao? – Thanh Phong bước tới, choàng tay ôm eo tôi – Ý em là vẫn còn nhỏ. Hay anh mua một công ty về cho em quản lý?

- Gì chứ? – Tôi há hốc mồm, liếc qua mẹ của Minh Trường thì thấy mặt mày bà ta đã xám ngoét rồi – Không phải. Anh biết ý em mà! Đừng xuyên tạc nữa.

- Được rồi! – Thanh Phong hôn nhẹ lên má tôi – Em không thích thì thôi, anh sẽ tặng em món quà khác.

- Vậy...vậy hợp đồng đó – Mẹ Minh Trường lắp bắp hỏi

- Nhường lại cho bà!

- Cảm ơn, cảm ơn Tổng giám đốc!

- Bà nên cảm ơn vợ tôi mới đúng! – Thanh Phong không thèm nhìn bà ta, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi

- Cảm ơn cô! Cảm ơn! – Bà ta thay đổi 180 độ, không ngừng cúi đầu cảm ơn tôi

“Kính lão đắc thọ!” – Tôi niệm niệm câu này trong đầu, cố nặn ra một nụ cười, phẫy phẫy tay can ngăn hành động quá khích của bà. Thanh Phong thấy tôi không thoải mái, liền ra hiệu cho trợ lý Kim kéo bà ta đi chỗ khác

- Làm vợ anh không đến nỗi mất mặt chứ hả?

- Không tồi! – Tôi quay mặt, không thèm nhìn nụ cười trêu chọc, tự mãn của Thanh Phong

- Vẫn còn một bất ngờ dành tặng em! – Anh nắm tay tôi, dẫn tới sân khấu trung tâm

Người dẫn chương trình thấy anh và tôi bước tới, nhanh nhẹn dẫn lời, lôi kéo mọi người tập trung lại. Anh ta giới thiệu Thanh Phong và tôi bước lên phát biểu vài câu. Tôi vòng tay mình vào tay anh, cảm thấy hơi xấu hổ, nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Biết rằng mình xuất hiện chỉ để làm màu, nên tôi vui vẻ đứng sau anh nửa bước, nhường micro cho anh phát biều

- Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của tôi và vợ. Rất cảm ơn mọi người đã dành chút thời đến chia vui cùng gia đình chúng tôi. Nhân đây, tôi xin có một món quà tặng cho người vợ yêu quý của mình – Anh quay lại, khẽ nắm lấy tay tôi, đặt vào đó một chiếc chìa khoá – Anh biết em rất thích vẽ tranh, lại không muốn bán tranh của mình nhưng anh nghĩ người làm nghệ thuật rất cần người có thể chia sẻ. Anh là dân kinh doanh, không thể có tâm hồn nghệ sĩ để thấu hiểu hết. Đây là chìa khoá phòng triển lãm. Anh đã xây một phòng triển lãm nhỏ để em có thể giới thiệu tranh em vẽ với mọi người. Biết đâu được một ngày nào đó sẽ có một người khiến em muốn bán tranh cho họ. Món quà này mong em sẽ thích.

Anh dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, vô cùng cảm động. Không ngờ anh cũng có thể hiểu được sở thích của tôi, có thể nghĩ cho tôi nhiều như thế. Có người hoạ sĩ nào mà không mong muốn có một buổi triển lãm cho riêng mình, đằng này tôi lại được tặng cả một phòng triển lãm.

- Cảm ơn anh! Em rất thích! – Tôi mỉm cười

Mọi người bên dưới cũng vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Đèn flash một lần nữa lại loé sáng lên. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao có nhiều phóng viên mảng văn hoá như vậy. Thì ra là để giới thiệu phòng triển lãm của tôi. Tuy nhiên làm tôi có một chút áp lực, nếu các bức tranh của tôi không có giá trị nghệ thuật, như thế chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

- Em đừng lo! – Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi người nói nhỏ vào tai tôi – Phòng triển lãm đó em thích ai thì mời người đó. Không cần mở cửa công khai. Đừng sợ người khác nói em kiêu căng, hay ghen tị nói em thùng rỗng kêu to. Em chỉ cần vui vẻ là được. Với lại, anh tin tưởng vợ anh là một hoạ sĩ tài năng. Em xứng đáng được mọi người biết tới.

Anh nâng ly rượu lên cao, cùng mọi người uống cạn. Không khí buổi tiệc trở nên vui vẻ hơn hẳn. Anh nhường sân khấu lại cho dàn nhạc hoà tấu. Âm nhạc du dương cất lên, tất cả quan khách theo bản năng bắt đầu bắt cặp khiêu vũ. Anh đưa tay có ý mời nhưng tôi lắc lắc đầu, chỉ vào bàn chân đã hơi đỏ của mình. Anh khẽ chau mày lại, ra hiệu cho trợ lý, rồi bất chấp ánh nhìn trầm trồ của mọi người, bế bổng tôi lên, bước ra khỏi sảnh tiệc. Tôi cảm giác hai má mình nóng bừng, chỉ có thế úp mặt vào ngực anh. Cửa thang máy mở ra, tôi phát hiện anh không bấm xuống mà lại di chuyển lên tầng trên

- Chúng ta không về sao?

- Đêm nay chúng ta ở đây! Em không biết phần lớn các cặp mới cưới đều tận hưởng đêm đầu tiên ở khách sạn sao?

- Anh...anh... – Tôi lắp bắp

Khi tôi chưa phản ứng hết câu thì đã đến nơi. Đành vậy, không thể trốn tránh cả đời được. Đó cũng chỉ là một chuyện “bình thường” thôi mà. Tôi không nói nữa, yên lặng để anh bế mình vào phòng

------------------------------------

- Bạch Vy! Lạy cậu, lạy cậu...Trả con ình...

Lan Linh nắm chặt lấy tôi không buông, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào có thể thoát ra được. Trong một góc tối, Hải Lâm cũng từ từ tiến về phía tôi, khuôn mặt lạnh lùng. Trong phút chốc anh giơ cao con dao đang cầm trong tay đâm về phía tôi

- KHÔNG!

Tôi hét lớn, ngồi bật dậy. Chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi tôi túa ra như tắm, khoé mắt vẫn còn lưu lại giọt nước mắt chưa kịp rơi. Thanh Phong đang nằm bên cạnh, vội vàng ngồi dậy

- Em sao thế? Ác mộng sao? – Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi, bàn tay xoa lưng cho tôi

- Không sao!

Tôi cảm thất rất khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá đè lên. Giấc mơ vừa rồi nhắc nhở tôi rằng tôi chính là đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ lách mình khỏi vòng tay của anh, cố nặn ra một nụ cười. Thanh Phong nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng của mình, ánh mắt sa sầm đi chút ít, nhưng không biểu lộ rõ ràng vẻ mặt không vui. Tôi xích ra một chút, nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Thanh Phong bỏ qua sự cố ý xa cách, choàng tay qua ôm tôi, khiến người tôi khẽ run lên.

- Em có biết hơn hai năm qua điều anh cảm thấy đau lòng nhất là gì không?

- .... – Tôi im lặng vì cảm thấy anh không cần tôi trả lời

- Đó là mỗi đêm chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng của em. Chỉ cần nghĩ tới không biết em quay mặt phía bên kia có ngủ hay chưa, có phải đang khóc hay không, hay là đang nhớ tới Hải Lâm, anh đều không thể chợp mắt được. Chỉ khi nghe tiếng thở đều của em, anh mới yên tâm ngồi dậy, rót ình ly rượu, vùi đầu vào tài liệu cho đến khi mệt mỏi, cố gắng giúp mình có được một giấc ngủ trọn vẹn...

- Em... – Tôi bất ngờ trước lời thổ lộ của anh, muốn quay người lại để nhìn anh

- Nhưng bây giờ anh đã biết, chỉ cần cùng em nằm trên giường, ôm em như thế này, dù em quay lưng về phía anh, anh cũng cảm thấy rất vui. – Vòng tay anh hơi siết chặt lại, khiến người tôi áp sát vào lồng ngực của anh, không thể nhúc nhích – Bạch Vy, hứa với anh, dù cả thế giới này vứt bỏ anh, em cũng hãy ở lại. Không cần em cùng anh đối mặt, chỉ cần cho anh nhìn thấy em...

Anh không nói nữa, chỉ yên lặng ôm lấy tôi. Hơi thở nặng nề phả vào gáy tôi nóng hổi. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt vì những lời nói của anh mà không ngừng rơi xuống. Tại sao đến bây giờ anh mới nói với tôi những lời đó, tại sao sau khi trải qua những chuyện kinh khủng tôi mới biết rằng anh yêu tôi. Nếu như cách đây mấy tháng, tôi nghe được những lời này, có lẽ tôi sẽ mừng đến phát điên. Nhưng bây giờ tôi lại đâm ra sợ hãi, không phải tôi không cảm nhận được tình yêu của anh, mà là tôi không đủ can đảm để đón nhận. Dù tôi rất muốn suy nghĩ chỉ cần anh nắm lấy tay tôi thì anh có tàn nhẫn chà đạp cả thế giới cũng không sao. Tuy nhiên thế giới đó lại có gia đình, bạn bè, những yêu tôi yêu quý, tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ, một mình hưởng hạnh phúc được không? Tôi biết rằng anh yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để trói buộc anh, khiến anh từ bỏ kế hoạch mà anh đã định ra. Cho nên tôi không thể hứa với anh, vì tôi biết đến một lúc nào đó, bắt buộc tôi phải lựa chọn rời xa anh...Hoặc nếu không, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau vào địa ngục...

--------------------------------

## 22. Chương 22

Buối tối hôm đó tôi gần như không thể ngủ được, cứ chập chờnchập chờn. Rất mệt mỏi. Sáng sớm khi tôi mở mắt thức dậy thì anh đã đi từ lúcnào. Khoảng mười lăm phút sau, thư kí của anh xuất hiện trước cửa phòng, thôngbáo là anh có một cuộc họp quan trọng phải đi sớm. Sau đó cô ta chuẩn bị mọi thứ,cùng tôi trở về nhà. Từ lúc nào mà thư ký cũng phải làm những công việc liênquan đến cuộc sống riêng tư của sếp thế này. Quả là bóc lột sức lao động, phâncông công việc không hợp lý mà.

- Làm phiền cô quá! – Tôi áy náy nhìn cô ta

- Không có gì đâu chị. Chị vào nhà đi! Em về công ty đây! Emchào chị! – Cô ta khẽ cúi đầu chào tôi rồi ra về

Chị Hoa chạy ra mở cửa cho tôi, vui vẻ nói: “Có cậu Khảitrong nhà. Cậu ấy đợi cô từ sớm rồi!”. Tôi tái mặt, không biết phải làm gì bâygiờ. Sao em trai lại biết tôi ở đây? Chẳng lẽ là ba nói cho nó biết? Không phảimai nó mới về sao, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt. Tôi cố hít một hơithật sâu, bước vào nhà. Khải đang ngồi trên ghế salon, kế bên còn có Phúc. Cậunhóc vừa trông thấy tôi đã mừng rỡ đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy tôi

- Chị Vy!

- Chúc mừng em! Không phải hai đứa nói mai mới về sao?

- Dạ! – Phúc liếc mắt qua Khải

Tôi cũng nhìn về phía em trai. Nó nãy giờ vẫn ngồi yên, ánhmắt thâm trầm, không biểu lộ cảm xúc, hai tay đan chặt vào nhau.

- Tụi em đọc báo...

- Chị biết rồi! – Tôi vỗ vai Phúc, bước tới chỗ Khải – Sao vềmà không báo chị một tiếng?

- Báo hay không có gì khác nhau sao? Nếu em về sớm hơn thìchị có quay về với anh ta không? – Khải phẫn nộ chất vấn tôi

- Đây là quyết định của chị. Không liên quan đến em!

- Không liên quan? – Em trai đau lòng nhìn tôi – Được, là ýcủa chị. Em đúng thật không có quyền can thiệp. Sau này chị có bị anh ta hành hạcũng đừng gọi cho em.

Hoàng Khải đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy, lôi Phúc bước rangoài. Thật ra tôi không có ý nói như vậy, chẳng qua là nhất thời bị hỏi ép,nên buột ra một câu làm em trai tổn thương. Tôi vội vàng chạy theo, nắm lấy taynó

- Khải, chị không có ý như vậy!

- Chị hai, anh ta ngoại tình, đánh chị, làm chị đau buồn đếnmất em bé...Chị nghĩ sao lại quay về với anh ta?

- Anh bình tĩnh đi! Chị Vy chắc là có chuyện khó nói! – Phúckéo kéo tay Hoàng Khải

- Dù anh ấy đã từng làm nhiều việc có lỗi với chị, nhưng đềuvì có nỗi khổ riêng. Chị nghĩ hai anh chị đều còn yêu thương nhau, nên cho nhaumột cơ hội.

- Nỗi khổ? Chị hai, đây không phải là phim Hàn Quốc. Em nghĩnỗi khổ của anh ta chính là không biết nên chọn chị hay công ty nhà mình. Emnói đúng không hả?

- Không phải! – Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt emtrai

- Hừ, chị thu dọn đồ đạc về nhà đi. Em nói cho chị biết, dùbây giờ anh ta chọn chị, nhưng anh ta sẽ không từ bỏ tham vọng thâu tóm công tynhà mình. Em đang lập kế hoạch để công ty không rơi vào tay anh ta. Bây giờ chịở đây chẳng khác nào làm con át chủ bài dùng để uy hiếp em.

Có thật Hoàng Khải sẽ có cách hay nó chỉ nói để kéo tôi vềnhà. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng quá muộn rồi. Tôi đã đăng kí kết hôn, ThanhPhong sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn một lần nữa. Tôi cũng không thể biếtHoàng Khải sẽ có kế hoạch gì, nếu như không hoàn hảo sẽ bị anh ta làm cho thânbại danh liệt. Thanh Phong là một con cáo già, em trai tôi sẽ đấu lại sao?Nhưng nếu nó có thể đánh bại Thanh Phong, anh có dùng tôi để uy hiếp em traikhông? Nếu tôi đi sai bước này, cả đời sẽ phải hối hận.

- Khải, chị đã đăng kí kết hôn lại rồi! Với lại chị tin tưởnganh ấy!

- Chị hai! – Khải không giữ được bình tĩnh, nắm chặt lấy vaitôi, lắc lấy lắc để - Chị chính là không tin em. Chị có biết anh ta vẫn tiếp tụcmua cổ phần của các cổ đông khác không? 14%, đã 14% rồi! Chị hy sinh vô ích rồi!

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, mắt bắt đầu hoacả lên. Phúc trông thấy mặt tôi chuyển sang trắng bệch, vội vàng đẩy Hoàng Khảira, giữ cho tôi đứng thẳng lại

- Anh điên à? – Phúc hét vào mặt nó – Không thấy chị Vy muốnxỉu tới nơi rồi sao?

- Hừ! Đi về! – Khải quay ngoắt bước ra ngoài cổng, khôngthèm nhìn mặt tôi

Phúc áy náy nửa muốn đi theo nửa muốn ở lại. Tôi cố cười mộtcái, đẩy cậu nhóc ra cổng

- Em về với nó đi! Chị không sao đâu!

- Vậy...em về. Bữa nào chị em mình gặp nhau, em sẽ khuyênanh ấy. Nếu như chị mệt mỏi, cứ quay về. Nhà đó luôn luôn chào đón chị!

Tôi trở về phòng, leo lên giường. Sao có cảm giác đầu óc cứquay cuồng, không theo điều khiển của tôi nữa. Vì mệt mỏi mà tôi lại thiếp đi.

------------------------------

Thanh Phong không biết trở về lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lêntrán tôi. Lúc đó tôi cũng đã tỉnh giấc, nhưng không có ý định mở mắt đối mặt vớianh.

- Cô ấy ngủ từ lúc nào?

- Dạ, từ lúc về tới nhà là cô ngủ đến tận bây giờ! – Là giọngcủa chị Hoa

- Tôi biết rồi. Chị xuống bếp hâm nóng thức ăn đi!

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, anh khẽ lay tôi, dịu dàng gọi:“Bạch Vy! Bạch Vy! Dậy đi em! Ăn một chút rồi ngủ tiếp!”. Tôi khẽ cựa mình, làmra vẻ bị đánh thức, từ từ mở mắt dậy

- Em mệt lắm sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?

- Không cần đâu! Anh xuống nhà đi! Em xuống liền!

Nói xong, tôi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh, vốc một ít nướclên mặt để thanh tỉnh. Khi tôi bước xuống lần thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn đợitôi.

- Sao anh không ăn trước?

- Anh đợi em!

- Chiều nay anh không đi làm sao? – Tôi vừa hỏi vừa gắp thứcăn

- Đặc quyền của người làm sếp mà! Hoàng Khải đã tới gặp em rồiphải không?

- ... – Miếng cơm vừa định đưa lên miệng khẽ khựng lại – Saoanh biết?

- Một người vô tận nhà anh mà anh cũng không biết thì hìnhnhư anh hơi bị vô dụng . Nó có làm khó em không?

- Không có! – Tôi lắc đầu

- Thật sao? – Anh nhếch mép, nửa cười nửa không

- Nếu anh đã có câu trả lời cho riêng mình, cần gì phải hỏiem. Còn nếu cần em trả lời thì có thể tin tưởng em một chút không? – Tôi tức giậnđập chén xuống bàn

- Uhm, được rồi, anh xin lỗi. Không nên hỏi lại em như vậy.Là anh sai! – Thanh Phong đưa chén cơm cho tôi, làm ra vẻ thành khẩn

Tôi không thèm nhìn anh, tiếp tục “sự nghiệp” dang dở. Anhđóng kịch cho ai xem, tôi không đến nỗi ngu ngốc xem tất cả những điều anh nóilà thật. Anh biết Hoàng Khải tới nhà. Vậy chúng tôi nói gì chẳng lẽ anh lạikhông hay, còn làm ra vẻ quan tâm. Vừa muốn yêu tôi nhưng không muốn tin tưởngtôi. Mọi hành động của tôi luôn khiến anh phải đề phòng, nhưng anh lại cười cườixem như không có gì. Thanh Phong, anh không thấy đóng kịch rất mệt mỏi sao?

- Chiều nay em có kế hoạch gì không?

- Vẽ tranh!

- Vẫn còn giận?– Thanh Phong buông đũa, chăm chú nhìn tôi

- Thanh Phong! Anh...có gì muốn nói với em không?

Tôi không biết mình đang mong chờ câu trả lời gì từ anh.Nhưng tôi nghĩ nếu anh mở miệng giải thích việc mua thêm 2% cổ phần, tôi có thểsẽ bỏ qua mọi nghi ngờ, tiếp tục tin tưởng anh. Ngược lại anh không thừa nhận,tôi thật sự không biết phải làm sao.

- Chuyện gì?

- Em nghĩ nếu đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau.Anh thật không có chuyện gì giấu em chứ?

- Hahaha, em sao vậy? Không phải nghi ngờ anh ngoại tình chứhả?

- Vớ vẩn! - Tôi bắt đầu cảm thấy anh đang né tránh. Anh làmsao không biết tôi đang đề cập đến việc gì. Hay là tôi quá đề cao khả năng củaanh. – Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng mà em...có chuyện này muốn nói.

- Em nói đi!

- Em muốn đi làm...À ừm, công việc thư ký chẳng hạn...

- Em muốn quay về chỗ làm cũ? Bên cạnh Minh Trường? – Anhcau mày lại, vẻ mặt đã tỏ vẻ không vui

- Không phải! – Tôi vội vàng lắc đầu – Nếu không có gì bấttiện, anh có thể sắp xếp cho em vào công ty anh..Hay em kiếm việc chỗ khác cũngđược, nhưng sẽ không quay về công ty cũ. Anh yên tâm.

- Tại sao lại muốn đi làm?

- Em không muốn ở nhà mãi. Đi làm cũng rất vui... – Tôi chọcchọc đôi đũa vào bát cơm

- Được, chỉ cần em thích. Mai anh sẽ nói trợ lý sắp xếp . Đầu tuần sau vào công ty anh làm. Bây giờ thì vui vẻ ăn cơm, được không? –Thanh Phong mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi

## 23. Chương 23

Trợ lý Kim đang chạy xe, lâu lâu hướng ánh mắt lên kiếng để nhìn tôi ở băng ghế sau. Anh ta là một người tầm 35-36 tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, ít nói. Phải nói là người thâm trầm, khó đoán

- Không biết anh Phong sắp xếp tôi vào vị trí nào?

- Dạ là thư ký của Tổng Giám đốc!

- Không phải vị trí đó đã có người sao?

- Thư ký Mai đã được thăng lên làm trợ lý cùng với tôi. Cô đừng lo lắng!

- À ờ! Không biết trợ lý Kim làm việc với anh Phong bao lâu rồi?

- Từ lúc anh ấy mới về công ty.

- Vậy là rất lâu rồi! – Tôi nhẩm tính trong đầu, theo tôi biết từ năm 22 tuổi Thanh Phong đã ngồi vào vị trí Phó tổng, tính ra cũng đã gần sáu năm. – Anh có lẽ rất hiểu anh ấy.

- Cũng không nhiều thưa cô!

Không khí quay lại trạng thái yên tĩnh cho đến khi xe dừng trước cổng công ty. Trợ lý Kim cùng tôi xuống xe, ngay lập tức có người bước tới đem xe vào bãi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bước vào chỗ này, nhưng hôm nay với thân phận là một nhân viên mới, tôi có chút hồi hộp. Chúng tôi vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao phòng của Tổng Giám hay Chủ tịch luôn luôn ở trên cao. Là do phong tục hay do cảm giác ở trên cao thiên hạ. Tôi không biết, chỉ cảm thấy quá bất tiện.

- Không biết có phải thông qua phòng nhân sự không?

- Không cần đâu! Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Thư kí Mai sẽ bàn giao công việc lại cho cô.

- Anh Phong...à không...Tổng Giám hiện tại có ở văn phòng không?

- Sáng nay Tổng Giám có cuộc hẹn với đối tác quan trọng. Đáng lẽ tôi cũng đi theo nhưng anh ấy bảo tôi ở lại sắp xếp cho cô!

- Thật là ngại quá!

- Không có gì, đây cũng là một dịp để cô Mai làm quen với công việc trợ lý.

Thang máy mở ra. Ở tầng này chỉ có một phòng duy nhất, còn lại là khu vực sảnh khá rộng.

- Cô ngồi đi! – Trợ lý Kim kéo ghế cho tôi ngồi xuống

- Cảm ơn anh! – Tôi nhìn ngó xung quanh. So với lần cuối cùng tôi tới đây, nó đã được sơn phết lại với màu sắc sáng sủa hơn. Tôi còn nhớ ngày xưa nó có gam màu trầm buồn, mang một chút không khí lạnh lẽo

- Thường thì anh ấy sẽ tiếp khách ở đây! Ngoài tôi và cô Mai thì không ai vào phòng của Tổng Giám. Chỉ một lần duy nhất...À, cô dùng gì?

- Cho tôi một tách trà. Cảm ơn!

Tôi không quan tâm lắm đến việc anh ta bỏ dở câu nói. Có lẽ lần duy nhất mà anh ta nói đến là hôm sinh nhật tôi, khi Lan Linh lần đầu tiên và cuối cùng bước qua cánh cửa đó. Trợ lý Kim đưa tách trà nóng cho tôi, sau đó xin phép tôi đi làm việc. Tôi không muốn làm phiền anh ta, với lại so ra chức vụ của tôi hơn, thật không phải phép khi cứ để anh ta đi theo chăm sóc mình. Tôi vội vàng gật đầu, ngồi ở sảnh đợi Thanh Phong về.

- Xin lỗi cô! Không biết Tổng Giám...

Tôi đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy, bị tiếng nói làm cho giật mình ngước mặt lên. Tuy nhiên người đàn ông vừa trông thấy tôi đã vội vàng cúi gằm mặt xuống, quay lưng lại, bước về phía thang máy. Tôi đứng bật dậy, dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng tôi cảm thấy người đó rất quen. Là anh Vinh. Anh ta nhanh chóng bấm nút thang máy bước vào, tôi cũng vội rượt theo anh bằng thang máy bên cạnh

- Anh Vinh! – Tôi chạy theo anh ra tới cổng công ty.

Anh không có ý định dừng lại, vội vàng băng qua đường. Tôi cũng bất chấp lao theo, mặc kệ dòng xe cộ nườm nượp. Tôi cần gặp anh, cần hỏi anh đã xảy ra chuyện gì mà lại bán hết cổ phần. Bây giờ anh còn có mặt ở công ty Thanh Phong. Thật sự có quá nhiều chuyện kì lạ.

- Bạch Vy!

Tôi giật mình vì tiếng gọi sau lưng. Theo phản xạ, tôi dừng bước, quay đầu lại. Khuôn mặt Thanh Phong tràn ngập lo lắng. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm giác chân mình chôn chặt trên mặt đất, không thể cử động. Anh bước vội về phía tôi, tôi nhìn anh rồi quay lại tìm bóng dáng của anh Vinh nhưng không còn thấy nữa. Anh càng bước tới gần, tôi lại theo phản xạ lùi ra sau. Lúc đó tôi thật sự không nhớ mình đang ở giữa đường, cũng như không phát hiện một chiếc xe hơi đang lao về phía mình

“Tin tin”

Ngay khi tôi ý thức được thì đã nằm gọn trong vòng tay của Thanh Phong. Anh ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vào chỗ an toàn. Tiếng chửi của tài xế xe hơi vẫn còn văng vẳng bên tai.

- Không sao! Không sao rồi! – Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi trấn an

- Cảm ơn...anh! – Tôi vẫn còn sợ hãi, lắp bắp nói

- Sao vậy? Đang đuổi theo ai sao?

- Chỉ là thấy một người bạn đại học đã lâu không gặp...

- Sau này đừng hấp tấp như vậy!

Tôi nép sát vào lồng ngực của anh, nghe rõ tiếng tim đập còn nhanh và mạnh hơn cả mình. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của anh.

- Tổng Giám! – Trợ lý Mai vội vàng chạy tới

- Không sao! – Anh buông tôi ra, bình tĩnh nói

- Chân...chân anh.. – Trợ lý Mai hốt hoảng nhìn chằm chằm chân Thanh Phong

Tôi lúc này mới để ý đến chân phải của anh. Nó đang chảy máu, vết máu đã thấm qua quần tây, tạo thành một vết sậm màu

- Anh sao thế? – Tôi lo sợ nói

- Chỉ là va quẹt lúc nãy. Đừng lo! – Anh dịu dàng nhìn tôi trấn an

- Đừng lo? Máu chảy thế kia! Em đưa anh đi bệnh viện!

- Cũng đáng mà!

- Hả? – Tôi ngạc nhiên vì câu nói của anh

- Nhìn em lo lắng cho anh như vậy, bị thương một chút cũng đáng!

- Anh...

Tôi xấu hổ đưa mắt nhìn trợ lý Mai nhưng cô ta đúng thật là quá chuyên nghiệp, với câu nói của Thanh Phong hoàn toàn không tỏ bất kì thái độ nào.

- Tổng Giám! Tôi lấy xe đưa anh đi bệnh viện!

Thế là ngày đầu tiên đi làm của tôi trôi qua như thế đấy. Đầy sóng gió và kịch tính. Tôi ngồi trên ghế, áy náy nhìn Thanh Phong. Anh lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, không để ý đến sự hối lỗi của tôi

- Xin lỗi!

- Em nói gì? – Anh đưa mắt nhìn tôi

- Xin lỗi vì làm anh bị thương!

- Em lại đây! – Anh ngoắc tay, chỉ vào chỗ trống trên giường

Tôi ngoan ngoãn trèo lên, cũng nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Thanh Phong. Anh đưa tay khoác lên vai tôi, kéo tôi vào sát người anh. Tôi khẽ cứng người, bối rối nằm trong lòng anh. Nói thật tôi vẫn chưa thích nghi được với những cử chỉ âu yếm của anh, nó làm cho tôi bất an.

- Chỉ cần sau này em cẩn thận một chút. Đừng làm anh lo lắng nữa.

- Vâng vâng. Em sẽ cẩn thận! Thanh Phong! – Tôi khẽ gọi anh

- Hả?

- Em thật sự cảm thấy rất mơ hồ. Đôi khi rất sợ hãi. Em không biết mình phải đối xử với anh như thế nào?

Thanh Phong không trả lời câu hỏi của tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên môi tôi. Anh bật cười khi thấy tôi mở tròn mắt nhìn anh

- Em chỉ cần biết anh yêu em là được. Những thứ khác cứ để thời gian trả lời.

- Nếu trải qua một thời gian dài, em phát hiện ra anh thật sự không yêu em, chẳng phải như vậy sẽ rất đau khổ sao?

- Em không tin anh? – Thanh Phong nhấn mạnh từng chữ, ý tứ đã có vẻ không vui

- Tại sao phải tin anh? – Tôi bĩu môi, cố gắng đánh trống lảng, biến câu nói thành câu đùa

– Lúc trước anh ăn hiếp em thế nào, em còn chưa quên đâu?

- Không phải đều là lỗi của em sao?

- Gì chứ?

- Lần thứ nhất là vì em muốn ra đi với Hải Lâm. Lần thứ hai là do em nói đứa bé không phải con anh. Lần thứ ba, à ừ...lần đó là do anh đóng kịch...Haha. Là lỗi của anh. Lần thứ tư là do em với Minh Trường rất mờ ám...

- Anh thật không biết nói lý lẽ. – Anh làm sao chỉ mấy câu lại đổ hết trách nhiệm cho tôi – Được, chỉ một lần thứ ba cũng đủ làm em tức giận rồi.

- Anh đền bù cho em! – Anh khẽ dụi mặt vào tóc tôi

- Không cần! – Tôi vội vàng lắc đầu vì bắt đầu cảm nhận được sự mờ ám giữa hai chúng tôi

- Bạch Vy! Em nghĩ sao về việc anh tặng em...một đứa bé...

- Á – Tôi nóng ran cả người vì xấu hổ, vội vàng đẩy anh ra – Chân của anh...

- Cho nên em càng không nên chống cự! – Anh gian tà nhìn tôi, miệng nhếch thành một đường cong

Tôi khẽ giật mình vì tiếng điện thoại rung. Thanh Phong nhẹ nhàng trở mình, khó khăn rời giường, nho nhỏ trả lời điện thoại, tránh việc đánh thức tôi

-Không phải tôi đã bảo đừng để anh ta tới công ty sao?

.....

- Tôi biết, cậu bảo anh ta sau này có gì thì liên lạc qua điện thoại với cậu. Bây giờ anh ta ở đâu?

....

- Được, cẩn thận một chút. Được rồi, chuyện hồi sáng bỏ qua đi! Cô ấy tất nhiên nghi ngờ nhưng thời gian này sẽ không đề cập thẳng với tôi. Đành vậy, tôi chỉ là bước tới đâu tính tới đó. Thôi tối rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi!

Thanh Phong gác máy, quay lại giường, đưa tay ôm lấy tôi. Tôi nằm im, giả vờ như vẫn còn ngủ. “Bước tới đâu tính tới đó!”. Anh thật sự không có kế hoạch gì đối phó với tôi sao? Quả thật làm tôi ngạc nhiên đấy!

## 24. Chương 24

Lại một đêm mất ngủ. Những cơn ác mộng, nỗi lo sợ bất an, tình cảm hỗn loạn, tôi không biết phải làm sao để gạt bỏ chúng khỏi đầu. Sáng sớm Thanh Phong nhìn thấy cặp mắt gấu trúc của tôi liền cau mày lại, tỏ vẻ lo lắng

- Lại mất ngủ sao? Có cần đưa em đi khám không?

- Không cần đâu! Đi làm thôi!

Tôi đã trở thành thư ký của anh. Trên danh nghĩa là như thế nhưng tôi chẳng khác nào một kẻ ăn không ngồi rồi. Ngoài vài công việc lặt vặt như pha cafe, rót nước, tôi không còn làm việc gì khác. Lâu lâu anh cũng đưa tài liệu cho tôi photo, đánh máy nhưng đều là những thứ tạp nham, không có một chút giá trị. Có lẽ anh cũng biết để tài liệu quan trọng rơi vào tay tôi là một việc hết sức nguy hiểm vì tôi chắc chắn sẽ bán đứng anh. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi quay lại, nhẹ nhàng cười với anh. Đó là thói quen của Thanh Phong, khi anh thấy tôi lơ đãng đều sẽ nắm tay tôi khiến tôi chú ý đến anh. Lúc đầu tôi còn thắc mắc hỏi anh cần gì, nhưng sau này quen dần tôi chỉ cần cười với anh, anh sẽ yên lòng gật gật đầu. Tôi hiều rõ nỗi bất an trong lòng anh. Anh không muốn buông tay, nhưng càng nắm chặt lấy tôi, anh càng đau khổ. Xe dừng trước cổng công ty, trước khi bước xuống xe, anh nói:

- Trưa nay em đi cùng anh gặp một người!

- Ai vậy?

- Bí mật!

------------------------------

Trợ lý Kim vẻ mặt không vui bước vào phòng của Thanh Phong. Tôi theo thói quen đứng dậy pha trà cho họ. Lúc tôi định gõ cửa bước vào thì nghe trợ lý Kim hơi lớn tiếng

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

- .....

- Anh có biết việc làm của anh có thể phá hỏng mọi việc không?

- Chuyện này tôi đã nghĩ kĩ rồi. Đừng nói nữa!

- Anh điên rồi!

Trợ lý Kim mở cửa bước ra ngoài, khẽ giật mình vì trông thấy tôi nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu chào tôi rồi rời đi. Tôi bối rối bước vào phòng, đặt tách trà lên bàn anh. Thanh Phong vẫn không rời mắt khỏi máy tính, hai hàng chân mày cau chặt lại

- Anh và trợ lý Kim bất đồng ý kiến sao?

- Không có gì đâu, em đừng bận tâm! – Anh trả lời, vẫn không nhìn tôi

- Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh nói trưa nay đưa em đi gặp người nào đó mà.

- À ừm – Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ - Đi thôi!

-----------------------

Anh đưa tôi tới một căn biệt thự ở ngoại thành, khung cảnh vắng vẻ, có một chút cô tịch. Biệt thự này khá cũ kĩ, tuy nhiên kiến trúc bên ngoài của nó cho thấy chủ nhân có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Nó nằm giữa một khu đất trống, xung quanh là bãi cỏ dại um tùm cao lúp xúp. Anh mở cửa cho tôi bước xuống, đưa tay bấm chuông cửa. Ngay lập tức một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Ông ta khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi, ánh mắt có vẻ dò xét nhìn về phía Thanh Phong nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn

- Chào cậu! Chào cô!

- Em vào đây! – Thanh Phong đưa tay nắm lấy tay tôi

- Đây là đâu vậy? Còn ông ta là ai?

- Đây là biệt thự cũ của nhà anh. Chú Hiền đây là quản gia! Chú cũng chính là người chăm sóc cho ba anh!

- Ba anh? – Tôi ngạc nhiên – Không phải ba đang ở bên Mỹ nghỉ ngơi sao?

- Cưới nhau lâu như vậy mới dắt em ra mắt ba, nhưng anh nghĩ ba sẽ không giận đâu!

Quả thật tôi chưa gặp ba chồng lần nào. Dù tôi từng là bạn của Thanh Phong nhưng không có ghé chơi nhà anh lần nào, cũng không có ý định là sẽ ghé nên lúc ba còn khỏe, tôi cũng không có cơ hội gặp mặt. Đến lúc kết hôn, mọi người đều nói ông bị bệnh phải chữa trị bên Mỹ, không thể tham gia lễ cưới, cũng như về Việt Nam. Tôi thật sự đối với người ba chồng này một chút ấn tượng hay tình cảm cũng không có.

- Sao anh không nói sớm là sẽ đi gặp ba! Em không chuẩn bị gì hết! – Tôi trách móc

- Không cần đâu!

Thanh Phong lẳng lặng dắt tôi đến trước một căn phòng. Anh không gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tôi đưa mắt nhìn một lượt không gian to lớn, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại người đang nằm trên giường. Nói thật rằng tôi đã có chút hoảng sợ khi nhìn thấy. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình mảnh khảnh, quan trọng là khuôn mặt đã bị biến dạng vì các vết sẹo chằng chịt. Xung quanh ông là các loại dây nhợ gắn liền với một số máy móc.

- Ba....

- Ông bị phỏng nặng trong một trận hỏa hoạn. Lúc đó ông đã dùng thân mình để cứu anh...Chính vì thế khi ông gặp mọi người đều đeo một cái mặt nạ. Ngoài những người thân tín, không ai biết được mặt ông cả.

Tôi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã hoảng sợ. Ông thật là người ba tuyệt vời. Nếu như là ba tôi, không biết trong trường hợp đó, ông có hy sinh để cứu tôi không

- Ba thật sự không khỏe! Ba đang ngủ sao?

- Ba đã ngủ hai tháng nay rồi!

- Ý anh là... – Tôi bàng hoàng không nói nên lời

- Ba bị đột quỵ, không thể hồi phục, chỉ có thể sống đời sống thực vật. Chuyện này ngoài anh, bác Hiền, trợ lý Kim và bác sĩ riêng thì không ai biết. Bây giờ có thêm em nữa.

- Chuyện này...

- Không thể để mọi người biết, công ty không thể có biến động trong thời gian này. – Thanh Phong nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba mình

- Sao anh lại nói cho em biết? – Tôi ngạc nhiên

- Anh nghĩ anh phải tập tin tưởng em. Chúng ta là vợ chồng, càng ít bí mật thì càng tốt. Em nói xem, anh có thể tin em chứ? – Anh khẽ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có một chút trông đợi

Anh đang đánh cược sao? Có quá mạo hiểm hay không? Tôi không biết nếu tin này lan ra ngoài thì công ty anh sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng chắc là sẽ nghiêm trọng, nếu không anh đã không giấu giếm hai tháng nay. Tin này có lợi cho Hoàng Khải hay không? Nhưng anh đã nói sẽ tin tôi, tôi làm sao phản bội anh đây? Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, không trả lời câu hỏi của anh.

- Anh nghĩ anh đã có câu trả lời! – Anh mỉm cười – Em lại chào ba đi!

Tôi bước tới gần, ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay khá gầy của ba. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác quý mến ông, dù ông không thể thể hiện một chút cảm xúc gì với tôi.

- Em có thể thường xuyên đến thăm ba không?

- Được chứ! Bất cứ lúc nào em muốn! – Thanh Phong nắm chặt hai vai tôi, tỏ vẻ cảm kích

----------------------------------------

Tôi treo bức tranh mới vẽ lên tường phòng triển lãm. Căn phòng triển lãm này từ hôm tôi được tặng đến giờ vẫn không hề được mở cửa. Chỉ có tôi và một người giúp việc theo giờ bước vào chỗ này. Đứng ngắm nghía tác phẩm một lúc, tôi mới rời khỏi. Phòng triển lãm của tôi nằm ở góc một con đường khá sầm uất, xung quanh có rất nhiều cửa hàng cao cấp, trang hoàng lộng lẫy. Tôi đứng trước phòng, nhìn ngó xung quanh, hít một hơi thật dài để xua tan mệt mỏi

- Chào em!

Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không nghĩ còn có thể gặp lại anh ta. Tôi mỉm cười, gật đầu chào. Minh Trường cũng nhẹ nhàng cười với tôi

- Lâu quá không gặp! – Cả hai đồng thanh nói

- Sao anh ở đây?

- Tình cờ đi ngang qua, nhớ tới em có một phòng triển lãm ở đây, định ghé xem nó có mở cửa không?

- Uhm, anh muốn vào xem một lát không?

- Nếu em không thấy bất tiện!

Tôi mở cửa cho anh ta bước vào. Dù gì Minh Trường cũng là một trong rất ít người cảm nhận được tác phẩm của tôi, thật sự kiếm một người đồng cảm nghệ thuật với mình cũng không dễ. Anh ta đi vòng quanh phòng, lâu lâu đứng lại nhìn một bức tranh nào đó.

- Anh thấy thế nào?

- Vẫn rất buồn, rất trầm mặc..

.- Hình như đã trở thành thói quen sáng tác. – Tôi hơi nghiêng đầu nhìn bức tranh trước mặt

- Anh nghĩ còn bị ảnh hưởng bởi cuộc sống.

Tôi nhún vai không tiếp lời Minh Trường, bước tới bàn nước rót cho anh một tách trà. Khi Minh Trường đón tách nước từ tay tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi khiến tôi khẽ rùng mình quay mặt đi. Có lẽ Minh Trường cần nhiều thời gian hơn nữa để quên đi mối tình ám ảnh này.

- Công việc công ty thế nào?

- Anh không làm ở đó nữa. Anh đã về tiếp quản công ty của mẹ.

- Vậy sao? – Tôi khá ngạc nhiên

- Có nhiều thứ cần phải thay đổi... – Anh ta bỏ dở câu nói, quay lại nhìn bức tranh – Có thể bán cho anh bức này không?

- Anh thích nó sao? Em sẽ tặng anh!

- Anh sẽ không khách sáo đâu! – Anh ta vui vẻ nói

- Chị bao bức tranh này lại giùm em! – Tôi quay qua nói với người giúp việc

Tôi tiễn Minh Trường ra về. Anh ta trước khi bước lên xe đã quay lại nhìn tôi

- Bạch Vy!

- Hả?

- Nếu có việc gì cần anh giúp thì cứ tới kiếm anh..

.- Em nghĩ chắc là không cần đâu!

- Anh chỉ nói hờ thế thôi!

Minh Trường phức tạp nhìn tôi, sau đó gật gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong xe. Tôi đứng ở đó, nhìn theo bóng xe đi khuất.

“Tin tin”

- Bạch Vy!

Tôi quay người lại thì trông thấy Thanh Phong đang ngồi trong xe, đưa đầu qua cửa kiếng gọi tôi. Tôi bước tới chỗ anh

- Anh tới đón em!

- Uhm!

- Ai vừa ghé qua phòng triển lãm vậy?

- Là Minh Trường! – Tôi không ngại ngần vừa trả lời vừa mở cửa xe chui vào – Không sao chứ?

- Anh không phải là người ghen không có lý trí đâu! – Anh mỉm cười trả lời tôi rồi ra lệnh cho tài xế - Cho xe về nhà!

- Thanh Phong! Em chưa muốn về nhà. Nếu có thể thì cho em xuống chỗ nhà trọ cũ, em muốn thăm Phúc...Không tiện đường thì cứ dừng xe, em đi taxi cũng được.

- Sao đột nhiên lại muốn tới thăm cậu nhóc đó.

- Em...

- Muốn biết tin tức về Hoàng Khải? – Thanh Phong nhìn tôi dò xét – Có thể gọi điện thoại hỏi thẳng nó.

- Anh...sao cứ phải làm khó em vậy!

- Ok, được rồi, anh không muốn tranh cãi. – Anh quay mặt đi – Về chỗ trọ cũ của vợ tôi

## 25. Chương 25

Xe dừng trước cửa nhà Phúc, tôi không nói câu nào, nhanh chóng bước xuống xe. Thanh Phong cũng không có ý định sẽ đợi tôi kết thúc chuyến thăm hỏi, ra lệnh cho xe chạy đi. Tôi đưa tay bấm chuông. Rất lâu sau cũng không có người mở cửa. Có lẽ Phúc đã đi vắng, tôi đến không đúng lúc rồi. Vừa có ý định rời đi thì một người ở nhà đối diện mở cửa ra hỏi tôi

- Cô Vy! Cô kiếm cậu Phúc sao?

- Dạ!

- Cậu ấy về quê rồi. Mấy ngày trước ba mẹ cậu Phúc lên thăm. Tôi nghe có tiếng la mắng dữ lắm nhưng không để ý. Sáng hôm sau thấy cậu ấy ôm hành lý theo ba mẹ về quê. Không biết có quay lại không nữa. – Cô hàng xóm huyên thuyên kể lại

- Dạ, con cảm ơn.

Tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ ba mẹ Phúc đã biết chuyện của nó và Hoàng Khải. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện thoại cho Khải nhưng nó đã khóa máy. Tôi bắt taxi để về nhà ba. Có lẽ sẽ gặp được nó.

Tôi đứng trước cổng, ngẩn ngơ nhìn người ta lục đục trang hoàng nhà cửa. Cô Quý trông thấy tôi, nhanh chóng bước ra giúp tôi tránh đống đồ đạc ngổn ngang

- Nhà có chuyện gì vậy cô?

- À nhà sắp có tiệc lớn, nên ông bà chủ cho người chuẩn bị!

- Tiệc lớn? Là tiệc gì? Sao cháu không nghe nói gì hết?

- Cái này...cô lên hỏi ông chủ.

- Ba cháu đang ở đâu?

- Trong phòng làm việc, nhưng ông đang có khách. Cô ngồi nghỉ, uống nước một chút.

- Dì và em cháu đâu?

- Cũng ở trong phòng!

- Vậy để cháu lên đó!

Cô Quý nửa ý muốn ngăn cản nửa ý lại không dám. Dù tôi là một cô chủ không có quyền hành nhưng từ trước tới giờ lời tôi nói ra, việc tôi muốn làm không ai dám cãi. Tôi có lần nghe được họ nói rằng lý do họ nể sợ vì tôi có cốt cách giống người mẹ đã mất của mình. Dù mẹ bình thường đối xử với người làm trong nhà không bao giờ tệ bạc nhưng luôn tuân thủ cái gì gọi là tôn ti trật tự. Nếu so với người dì lỗ mãng từ trên trời rơi xuống thì mẹ tôi quả thật mới xứng đáng là chủ nhân trong nhà này. Tôi bước vội lên lầu, nắm tay vừa định gõ lên cửa chợt khựng lại vì tiếng nói phát ra từ trong phòng

- Được làm sui gia của chủ tịch Bắc đây thật là quý hóa. Thằng con của tôi đúng là may mắn mới cưới được người con gái hiền lành, giỏi giang như cháu Ái Nhi.

- Chị thật là quá lời. Phải nói là con gái tôi may mắn mới đúng, được cháu Khải chịu để mắt tới

-................

Tôi đứng như trời trồng trước phòng. Tôi đang nghe lầm đúng không? Toàn bộ những gì tôi đang nghe được đều là dối trá phải không? Làm sao Hoàng Khải có thể lấy Ái Nhi? Còn Phúc thì sao? Sự hy sinh của tôi thì sao? Mặt đất dường như rung chuyển dưới chân tôi, khiến tôi chao đảo, quay cuồng.

- Cô không sao chứ? – Cô Quý bước tới đỡ tôi

- Cô dìu cháu về phòng. Sau đó vào phòng nói nhỏ với Khải là cháu muốn gặp nó. Nói nó nếu còn nhận cháu là chị thì mau đến gặp cháu!

Tôi nằm nghỉ trên giường. Khoảng một lát sau, cô Quý quay lại, ái ngại nhìn tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy hỏi

- Em cháu đâu?

- Cậu ấy nói hiện tại cậu không rãnh. Phiền cô lần khác ghé lại.

- Nó nói như vậy?

Tôi không tin những gì mình vừa nghe được. Tại sao nó có thể đối xử với tôi như vậy? Đứa em trai mà tôi yêu thương, mà tôi sẵn sàng hy sinh hạnh phúc để bảo vệ lại có thể thốt ra những lời như thế. Nó không còn xem tôi là chị nữa. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Nước mắt không ngăn được bắt đầu rơi xuống, dù cố gắng lấy tay lau đi nhưng mặt tôi vẫn đầm đìa nước mắt.

- Cô chủ! – Cô Quý thương xót gọi tôi – Có thể cậu ấy bận thật! Cô đừng hiểu lầm cậu!

- Cháu hiểu rồi! Cháu về! Việc cháu tới đừng để ba và dì biết!

-----------------------------------------

Khi tôi về tới nhà đã sẩm tối, Thanh Phong ngồi trên ghế salon đọc báo, không thèm quan tâm đến sự trở về của tôi. Tôi mệt mỏi bước về phòng. Leo lên giường, trùm chăn qua đầu, tôi nằm nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tâm hồn đau đớn như có ai xé toạc ra.

- Em đã gặp nó chưa?

Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Thanh Phong. Anh ta chắc chắn đã biết đến cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn không hé nửa lời cho tôi biết. Nếu tôi không về nhà thì sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật đáng đời, tôi có thành thật với em mình đâu mà bắt nó không được giấu giếm mình.

- Tại sao nhà em không chịu yên phận, cứ làm tôi phải đau đầu như vậy?

- Anh còn nói như vậy được hả? – Tôi tức giận ngồi bật dậy – Nếu không phải vì dã tâm của anh, chị em tôi có phải khổ sở như vậy không?

- Hừ, phải nói là do thằng em của em quá cứng đầu. Dù tôi có giành được công ty, nhưng nể tình là em vợ, tôi cũng có thể cho nó ngồi ở vị trí cũ.

- Anh là đồ dối trá! Không phải anh đã hứa chỉ cần tôi lấy anh, anh sẽ không đụng đến công ty nhà tôi sao?

- Haha, em quả thật ngây thơ. Tôi làm gì lại đi hứa một câu bất lợi như vậy. Em chính là bị ba mình bán đi một lần nữa. Tôi chẳng qua không nỡ từ chối thành ý của ba em mà thôi.

- Anh....

- Sao? Bất ngờ quá phải không? Nhưng cái bất ngờ này xem ra không bằng món quà mà em tặng tôi đâu! Bạch Vy! Tôi đã muốn yêu thương em, chỉ cần em toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi, tôi có thể tha cho nhà em. Nhưng em làm tôi thật sự quá thất vọng!

Thanh Phong càng lúc càng bước tới gần tôi. Cặp mắt giận dữ, phát ra ánh nhìn tàn độc. Hai hàng chân mày xô vào nhau tạo nên một đường nét ác quỷ.

- Tôi đã làm gì anh?

- Cái đó em phải tự biết! Sao lại còn giả vờ hỏi tôi! Tôi nói cho em nghe, dù thằng em của em có lấy con gái chủ tịch Bắc thì cổ phần của ông ta sớm muộn cũng về tay tôi. Có phải em thắc mắc 2% cổ phần tôi có gần đây là của ai phải không? Thành thật cho em biết là của ông ta đó. Haha. Để rồi xem, ván cờ này là tôi thắng hay lão già và thằng nhãi ranh nhà em thắng.

- Tôi sẽ nói cho nó biết! – Tôi bước xuống giường – Nó sẽ không mắc mưu anh đâu!

- Em nghĩ tôi có thể để em bán đứng tôi lần nữa sao? – Thanh Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười gian ác nhất mà tôi được nhìn thấy ở anh – Chị Hoa! Không có lệnh tôi, không để cô chủ bước ra khỏi phòng! Nhớ đấy!

Thanh Phong ra lệnh cho chị giúp việc. Ngay khi tôi còn ngơ ngác thì anh ta đã bước ra ngoài, đóng sập cửa trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng chạy tới mở nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài

- Thả tôi ra! Thả ra!

Tôi gào to, đau cả cổ họng nhưng bên ngoài không hề có một tiếng động. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trí não của tôi. Làm sao đây? Anh ta sẽ làm gì? Hoàng Khải, em có nhận ra âm mưu của anh ta không? Em rất thông minh, sẽ không mắc mưu anh ta phải không?

- Chị Hoa, thả em ra đi! Em xin chị!

---------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trên giường, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Trong phòng không có ai, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Tôi sẽ còn bị giam cầm bao lâu đây? Một tháng, một năm hay cả đời. Tôi nhìn khoảng không trên trần nhà, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Một lúc sâu có tiếng mở cửa vào phòng. Tôi dời ánh nhìn sang người vừa bước vào.

- Cô dậy rồi sao? Cháo còn nóng, cô ăn một ít rồi uống thuốc! – Chị Hoa bước tới đỡ tôi ngồi dậy.

- Em không đói! Em muốn gặp Thanh Phong!

- Cậu ấy...không có ở nhà!

- Vậy sao? – Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Đã 12 giờ đêm

- Cô ráng ăn đi. Khi cậu về tôi sẽ nói cậu đến thăm cô.

- Không cần đâu!

Tôi đưa tay đón chén cháo, khó nhọc nuốt từng miếng. Tôi phải ăn, phải sống, không thể gục ngã vào lúc này. Nhưng nghĩ thì dễ lúc thực hiện thật sự rất khó khăn. Hai tay của tôi không còn một chút sức lực, chén cháo cầm cũng không vững, rơi xuống. Cảm giác bỏng rát trên đùi làm tôi không còn kiếm chế nổi cảm xúc phải bật khóc

- Cô không sao chứ? – Chị Hoa hốt hoảng lấy khăn lau vết cháo – Cô để tôi xem!

Chị giúp tôi vén quần lên. Một vết phỏng đỏ ửng hiển hiện trên đùi. Ngồi im lìm để chị lau người, thay quần áo, tôi chẳng khác gì cái xác không hồn, để mặc người khác điều khiển. Thể chất lẫn tinh thần của tôi đã bị tàn phá thảm hại. Tôi thật sự quá vô dụng

.- Cô đợi chút. Tôi sẽ lấy chén cháo khác...

- Em không ăn nữa. Em muốn ngủ!

Chị Hoa lắc đầu, thu ánh mắt thương xót lại, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên bức ảnh cưới. Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Anh nói tôi bán đứng anh, tôi hoàn toàn không hiều anh đang nói gì. Tại sao từ một nạn nhân bị lừa dối, tôi lại trở thành một kẻ lòng dạ xấu xa. Thật nực cười làm sao!

- Cô để tôi đưa cậu về phòng được rồi!

- Để tôi!

- Cô này...đã bảo không làm phiền cô. Cô về nghỉ ngơi đi!

Tiếng người tranh cãi ngoài cửa phòng làm tôi chú ý. Là ai? Thanh Phong tại sao cần có người dìu về phòng? Anh say hay đã xảy ra chuyện gì? Tôi khó nhọc bước lại gần cửa, đập mạnh

- Chị Hoa! Chị Hoa!

- Cô có chuyện gì? – Chị giúp việc vội vàng mở cửa

- Anh ấy làm sao vậy?

- Cậu...

Tôi đẩy chị Hoa ra, vừa định bước ra ngoài thì đã bị hai người đàn ông chặn lại. Tôi liếc nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nói:

- Để tôi nói mấy câu, sẽ không làm các anh khó xử đâu.

Họ ngập ngừng nhìn tôi một lát, sau đó tránh ra, tạo đủ một khe hở để tôi nhìn thấy cảnh Thanh Phong đang ngả vào lòng trợ lý Mai. Cô ta trông thấy tôi, đầu tiên là bất ngờ, rồi ngượng ngùng thanh minh

- Chị...anh ấy bị say...Em chỉ đưa anh ấy về nhà..

- Cô về được rồi. Việc còn lại cứ để cho...chị Hoa.

- Tôi đã bảo mà cô ấy không nghe! – Chị Hoa đắc ý đưa tay đỡ lấy Thanh Phong, tiện tay huých nhẹ trợ lý Mai

- Vậy...em về! – Nói xong cô ta nhanh chóng quay đi, bước chân giậm lên sàn nhà nghe rõ mồn một

- Cô! Đưa cậu vào phòng nào?

- Cho ảnh qua phòng khách đi! Em nghĩ anh ấy không muốn sáng sớm thức dậy đã trông thấy em đâu!

Tôi quay mặt bước vào trong. Tiếng khóa cửa vang lên trong đêm vắng như tiếng đinh đóng vào tim tôi. Hai chúng tôi có lẽ không còn cơ hội quay lại nữa rồi!

--------------------------------------

## 26. Chương 26

Tôi đã ở trong phòng ba ngày. Nếu như bình thường thì việc này cũng không có gì quá ghê gớm. Tôi có thể ngồi trong phòng chỉ với giá vẽ, sách và tivi. Nhưng lần này tôi lại không thể ở lâu hơn được nữa. Tôi cần ra ngoài để gặp Hoàng Khải, để nói cho nó biết việc nó đang làm là sai lầm. Tôi còn muốn tìm gặp Phúc, tôi thật sự lo lắng cho cậu. Có quá nhiều thứ để làm nhưng với việc bị canh gác thế này, tôi không biết phải làm như thế nào. Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Thanh Phong nhẹ nhàng bước vào phòng. Tôi nhìn anh, chỉ mới ba ngày nhưng sao tôi lại cảm thấy anh như một người xa lạ, chưa từng quen biết. Điều đó làm tôi thấy khó thở. Anh dựa người vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt phức tạp chiếu thẳng vào người tôi.

- Em biết hôm nay là ngày gì không?

-....- Tôi im lặng

- Ngày cưới của Hoàng Khải. Anh đang suy nghĩ đến việc có nên dẫn em đi cùng hay không? Em nghĩ thế nào? – Thanh Phong nở một nụ cười như có như không

Tôi bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Tôi không thể đối mặt với ánh mắt thù địch của anh. Điều đó làm tôi hết sức đau lòng. Dẫu biết rằng tôi và anh không thể có kết cục tốt đẹp nhưng tôi không mong chúng tôi lại trở nên hận thù nhau như vậy. Bầu trời về chiều mang màu sắc thật ảm đạm, hay là do tôi tâm tình không tốt mà nhận thấy như vậy.

- Em đừng giả vờ câm điếc với tôi! – Thanh Phong tức giận bước tới, bàn tay siết chặt quai hàm của tôi

Tôi cụp mắt xuống, không hề có ý định sẽ phản ứng. Anh bắt tôi lên tiếng nhưng không phải tôi càng nói thì càng chọc giận anh sao. Thanh Phong càng lúc càng siết chặt tay, tôi đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn không lên tiếng cầu xin anh buông tha.

- Cứng đầu với tôi sao?

Anh nhếch mép, ánh mắt càng lúc càng đặc quánh, mang màu sắc chết chóc. Nhưng sau đó anh khẽ buông tay ra, nhìn chằm chằm tôi

- Đừng chọc điên tôi! - Thanh Phong vỗ nhẹ lên má tôi, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra khí thế bức người – Chuẩn bị đi, tôi không muốn trễ giờ. Đi mà nhìn thằng nhãi cười lần cuối, trước khi nó quỳ dưới chân tôi cầu xin.

------------------------------------

Thanh Phong nhẹ nhàng nắm tay tôi quàng vào tay anh, tạo thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, bước vào bữa tiệc. Bước chân nặng nề nhưng trên mặt phải cố nở một nụ cười tươi tắn, tôi cảm thấy mình càng ngày càng giả tạo. Ái Nhi vừa trông thấy chúng tôi đã vội vàng bước tới, không quên kéo theo Hoàng Khải, hân hoan chào đón

- Chị! – Ái Như cười nói tựa như quen biết rất thân thiết – Em nghe nói chị bị bệnh, tưởng chị không thể tới được...

- Chị phải tới chứ! – Tôi đưa mắt nhìn em trai

- Chị không sao thì tốt rồi! – Hoàng Khải lạnh nhạt nói

- Xin lỗi, chị cậu thật sự cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Anh đưa cô ấy vào trong ngồi.

Vừa dứt lời, Thanh Phong đã nắm tay tôi bước vào trong sảnh tiệc. Từ xa tôi đã trông thấy ba mình tay bắt mặt mừng với mấy vị khách quý, còn dì thì đứng bên cạnh lâu lâu phụ họa vài câu. Bà ta trông thấy tôi, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang đắc thắng, nhếch mép khinh bỉ. Cuối cùng thì con trai yêu quý của bà cũng cưới một cô vợ đàng hoàng. Tôi mãi mãi không thắng được người đàn bà đó.

- Em đừng lo! – Thanh Phong nói nhỏ vào tai tôi – Bà ta nhất định sẽ trả giá đắt, vì bà ta nợ cả hai chúng ta...

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, nhưng anh đã quay sang hướng khác, gật đầu chào với vài người quen biết. Chủ tịch Bắc bước tới bắt tay với anh. Nhìn ông rất rạng rỡ, trên mặt thường trực nụ cười đến tận mang tai.

- Thật ngại quá Chủ tịch Bắc, biết rằng hôm nay là ngày vui, nhưng không biết ông có thể dành mấy phút để chúng ta nói chuyện riêng một chút không? – Thanh Phong khách sáo hỏi, nhưng ý chừng không cho người đối diện từ chối

- Không sao, không sao. Chúng ta qua bên này!

- Cảm ơn ông! – Anh quay qua nhìn tôi – Em ở đây đợi anh. Nhớ, đừng đi lung tung...Em còn chưa khỏe đâu!

Tôi đứng lạc lõng giữa bữa tiệc đông người. Tôi không biết tại sao Thanh Phong có thể sơ suất để tôi đứng một mình. Anh không sợ tôi sẽ nói gì với Hoàng Khải sao? Hay rằng anh đã sắp đặt người theo dõi tôi từ xa. Tôi không quan tâm nữa, có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi để có thể nói chuyện riêng với em trai. Tôi nhìn quanh quất, tìm kiếm hình dáng quen thuộc

- Chị Vy! Chị đi theo em! – Ái Nhi không biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay tôi kéo đ

i- Chị hiện tại không rãnh. Nếu em muốn kiếm người phụ thay đồ thì hãy nhờ người khác. Chị...

- Em đưa chị đi gặp Hoàng Khải.

- Hả? – Tôi ngạc nhiên, nhưng bước chân cũng tự động nhanh hơn

- Anh ấy bảo em đưa chị đi gặp ảnh. Em không biết có chuyện gì nhưng em nghĩ chắc anh ấy không muốn để anh Phong biết...

- Em không tò mò sao?

- Đến lúc thích hợp, em nghĩ anh Khải sẽ nói em biết.

Ái Nhi mở cửa cho tôi bước vào phòng, còn mình thì lặng lẽ tránh mặt đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô, có một chút đồng cảm thương xót. Hoàng Khải vừa thấy tôi bước vào đã nhanh chóng đứng lên, bước về phía tôi. Đến khi chỉ còn cách tôi một cánh tay, nó mới dừng lại, cúi đầu thật thấp

- Chị hai! Em xin lỗi!

- Nói! Chuyện này là sao? – Tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa

- Em không thể bỏ mặc công ty, em không thể nhìn tâm huyết cả đời của ba bị người ta đoạt mất...

- Chị đã nói em hãy tin chị. Chị sẽ cố gắng làm Thanh Phong hồi tâm chuyển ý. Sao em lại không đợi hả?

- Em không thể để chị sống với tên đó. Hắn ta là một con cáo già, chị sẽ bị anh ta hại chết. Chị Vy, em đã có cách lật ngược tình thế.

- Cách của em chính là cưới một người mình không yêu thương làm vợ. Bỏ mặc Phúc không biết đang như thế nào. Chị hai không cầu em vì chị làm những chuyện tổn thương người khác.

- Chị xem đi! – Hoàng Khải với tay lấy tập hồ sơ trên bàn cho tôi xem – Chủ tịch Đinh tập đoàn K đã sống đời sống thực vật

Tôi hốt hoảng giật lấy tờ giấy. Cái này làm sao có thể lọt ra ngoài. Hóa ra Thanh Phong dằn vặt tôi chính là vì anh nghĩ tôi là người làm lộ tin. Sao anh không bao giờ tin tưởng tôi vậy chứ?

- Theo tin tức nội bộ, phần lớn cổ đông tập đoàn K từ lâu đã bất mãn với cung cách làm việc tuyệt tình, chỉ nói lý không nói tình của Thanh Phong nhưng đều vì chủ tịch Đinh mà ở lại công ty. Em cho rằng không lâu nữa, các cổ đông của công ty K sẽ phản ứng đòi chủ tịch ra mặt. Nếu tin này là thật, họ có thể sẽ bán cổ phần đi. Chỉ cần chúng ta mua lại với giá hời, cộng thêm việc chia sẻ một ít cổ phần của công ty mình. Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.

- Làm sao có thể? Chúng ta làm gì có nhiều tiền mà thu mua cổ phần. Chưa kể hiện nay cổ phần ba nắm không còn bao nhiêu. Em muốn nhượng cho họ thì lấy gì mà nhượng. Với lại chị không tin người ta có thể từ bỏ lợi nhuận ở một công ty lớn như K.

- Nội bộ của K đang rất rối ren. Tin tức này chính xác 100%. Về vấn đề tiền bạc, một công ty mình thì không được, nhưng với sự giúp đỡ của một công ty nữa thì không vấn đề gì. Chưa kể chủ tịch Bắc đã hứa sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông cho em.

- Một công ty nữa? Chủ tịch Bắc cũng tham gia sao?

- Không phải. Đó là công ty của anh!

Tôi giật mình quay lại sau lưng. Minh Trường từ ngoài cửa bước vào, dáng điệu bình tĩnh khoan thai. Tôi rất ngạc nhiên trước sự có mặt của anh ta.

- Anh nói gì?

- Anh nói không phải chủ tịch Bắc đứng ra mua cổ phần mà sẽ là anh. – Minh Trường nhìn tôi cười, tựa như vấn đề anh ta đang nói hết sức bình thường – Hắn ta nên biết không thể gây thù chuốc oán quá nhiều vì đến một lúc nào đó kẻ thù của hắn sẽ liên kết lại với nhau.

Tôi lùi về sau mấy bước. Thông tin tôi tiếp nhận trong tối hôm nay quá đột ngột. Tôi có thể hiểu được tại sao Thanh Phong không đề phòng tôi nói gì với Hoàng Khải vì anh biết chắc chắn Hoàng Khải cũng đã có kế hoạch đối phó với anh, và với bản tính hiếu thắng của nó, dù tôi có nói gì nó cũng sẽ không nghe. Nhưng Thanh Phong, anh có biết sự thật không chỉ có một người muốn hạ anh, mà còn có nhiều người khác không. Tôi không muốn nhìn những người tôi yêu quý đấu đá với nhau một mất một còn, tôi hoàn toàn không thể xen vào cuộc chiến đó, chỉ có thể chấp nhận đến cuối cùng tôi phải mất đi một người nào đó. Và dù đó là ai, tôi không biết mình làm sao tiếp tục sống được nữa.

- Xin lỗi! – Ái Nhi gõ cửa ra hiệu rồi nhanh chóng bước vào – Em nghĩ mọi người đã nói chuyện quá lâu. Em vừa thấy Thanh Phong nói chuyện xong với ba rồi. Chúng ta còn phải làm lễ.

- Chị hai! Gắng chờ em! – Hoàng Khải nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt rất kiên định

- Phúc...thế nào? – Đây cũng là một vấn đề tôi hết sức quan tâm

Hoàng Khải không trả lời, chỉ cúi đầu. Tôi thở dài, cảm thấy rất thất vọng nhưng cũng đành phải nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Minh Trường, tôi vẫn không liếc nhìn anh ta. Con người này thật sự đang suy tính điều gì? Sao tôi lại có linh cảm chẳng lành với sự tham gia của anh ta trong cuộc chiến. Tôi chỉ sợ rằng người cuối cùng có thể cười chính là anh ta.

---------------------------------------

Thanh Phong bình thản dựa lưng vào tường nhìn tôi từ từ tiến lại chỗ anh. Tôi cố gắng hít thở đều, che giấu vẻ mặt khẩn trương lo lắng của mình.

- Hai chị em tâm sự được nhiều thứ chứ?

- .... – Dẫu biết rằng không thể giấu được anh nhưng tôi cũng có chút hụt hẫng

- Không định nói kế hoạch của nó cho anh nghe sao? – Thanh Phong nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi – Em hơi thiên vị đấy!

- Chuyện của ba....

- Cuối cùng em cũng nhớ mình đã làm gì rồi nhỉ? Giả vờ chắc cũng mệt mỏi lắm!

- Không phải em! – Tôi ra sức lắc đầu. Vẫn không hiểu vì sao mình phải cố gắng giải thích với anh

- Không phải em thì chắc là...à ừm...do tôi ngu. Đúng là tôi kém thông minh mới đi tin tưởng em. Mà thôi đi! Bàn cãi lúc này còn ý nghĩa gì nữa – Thanh Phong lách người rời khỏi tôi, hòa vào đám đông của buổi tiệc

Tôi cảm thấy hết sức đau lòng. Nhìn Thanh Phong như vậy, trái tim tôi như bị ai vò xé đến rướm máu. “Thanh Phong, có phải em đã sai rồi không? Ngay từ đầu chúng ta đã không nên ở bên nhau nếu không thể tin tưởng nhau. Em không trách anh vì ngay cả chính em cũng sống trong ngờ vực, nhưng lúc này đây em chỉ muốn nói rằng em không bao giờ lừa dối làm anh tổn thương vì em nghĩ mình chưa bao giờ hết yêu anh”

Cũng vừa lúc đó, trợ lý Kim bước tới chỗ tôi, nhẹ nhàng nói: “Cô có vẻ không khỏe, Tổng Giám nói tôi đưa cô về trước nghỉ ngơi!”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh ta. Nếu tôi biết rằng sau đêm nay, phải rất lâu sau tôi mới có thể thấy Thanh Phong thì tôi đã quay lại nhìn anh một lần rồi.

## 27. Chương 27

Không khí trong xe vẫn không thay đổi. Im ắng. Tôi ngả người ra ghế, dùng ngón tay xoa xoa hai bên thái dương. Trợ lý Kim vẫn giữ thói quen quan sát tôi qua kiếng. Tôi không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

- Cô muốn uống nước không? – Trợ lý Kim là người lên tiếng trước

Tôi đón chai nước suối trên tay anh ta, khẽ gật đầu cảm ơn. Cầm trên tay một hồi, theo quán tính, tôi cũng uống một chút. Dù gì từ chiều tới giờ tôi cũng không có gì để cho vào bụng

- Xin lỗi!

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Cô có cảm thấy mình nên buông tay không? Tổng giám đã quá mệt mỏi rồi.

- Tôi sao? – Tôi khẽ bật cười – Anh có nói ngược không?

- Tôi đã khuyên Tổng Giám mà anh ấy không nghe, bây giờ thì hay rồi...– Anh ta dường như đã bắt đầu bất mãn, giọng nói cũng trầm đi rõ rệt

- Anh cũng nghĩ tôi là người tung tin?

- Tất nhiên không phải là cô.

- Sao anh biết?

- Cô nên chợp mắt một chút. Sáng mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Tôi còn chưa ý thức được câu nói của anh ta thì đã cảm nhận hai mí mắt mình nặng đi. Đến lúc này tôi mới biết chai nước anh ta đưa tôi chắc chắn có thuốc ngủ. Bây giờ biết thì quá muộn rồi, tôi từ từ thiếp đi. Phải chăng chỉ cần tôi biến mất, mọi việc sẽ nhanh chóng quay về trật tự vốn có.

----------------------------------

Tôi cố gắng mở mắt. Đầu óc nặng trịch làm cho cái việc tưởng như bình thường ấy trở nên thật khó khăn. Dùng tay vỗ nhẹ vào trán, cuối cùng tôi cũng có thể thanh tĩnh hoàn toàn. Tôi đang nằm trên giường, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi chống tay ngồi dậy, gục đầu lên gối, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Hàng loạt câu nói của trợ lý Kim nhanh chóng ùa về làm toàn thân tôi run rẩy. Tôi bị bắt cóc? Anh ta sẽ dùng tôi để uy hiếp Hoàng Khải hay dùng tôi để dấy lên lòng hận thù của Thanh Phong. Dù mục đích của anh ta là gì, chắc chắn sẽ làm tổn thương hai người mà tôi yêu nhất.

Tôi vội vàng bước xuống giường, dù biết là vô vọng nhưng vẫn thử mở cửa phòng. Quả thật là đã bị khóa. Sao dạo này người ta lại có sở thích nhốt người khác vậy? Tôi chửi một tiếng, sau đó dùng sức lực đập cửa. Không lâu sau có một người mở cửa bước vào. Tôi lùi ra sau vài bước theo phản xạ. Trợ lý Kim nhìn tôi, nhanh chóng đóng cửa lại

- Anh muốn gì? Tôi đang ở đâu?

- Yên tâm, cô vẫn ở trong thành phố. Chỉ là sẽ không ai tìm thấy cô – Anh ta kéo ghế ngồi xuống, thong thả nói – Chỉ cần cô ngoan ngoãn, sau khi xong việc, tôi sẽ thả cô ra. Lúc đó cô muốn đi đâu, ở với ai tôi không ngăn cản. Nhưng e rằng với những gì đang diễn ra, Thanh Phong đã không còn tình cảm gì với cô rồi.

- Thanh Phong nhất định sẽ đi tìm tôi! – Tôi hét lên

- Haha, anh ấy bây giờ đang điên loạn vì nghĩ rằng cô đã bỏ trốn theo tình nhân. - Anh...anh đã nói gì với anh ấy.

- Cũng không có gì quá đáng. Chỉ bảo rằng trên đường đưa cô về bị một chiếc xe khác chặn đầu, cô dùng dao uy hiếp tôi, rồi nhảy lên xe đó bỏ trốn. Chậc chậc, vết dao cô để lại trên cổ tôi cũng không nhẹ đâu! – Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu làm lộ ra vết thương đã được băng bó ngay cổ

Gian xảo! Thủ đoạn quá tinh vi! Anh ta biết rõ Thanh Phong luôn luôn mất kiểm soát với những việc liên quan đến tôi. Anh sẽ không thể ngồi suy nghĩ thấu đáo được. Lúc này đây chắc chắn Thanh Phong rất hận tôi. Tôi không những bán đứng anh còn bỏ trốn theo người khác. Anh không có chứng cứ rõ ràng nên sẽ không thể đến chỗ Hoàng Khải hay Minh Trường đòi người, cũng như không thể để pháp luật can thiệp. Chỉ còn một cách để tìm ra tôi chính là thẳng tay ra tay với hai người kia. Lần này dù tôi có đứng trước mặt anh giải thích, e rằng chỉ càng làm anh điên cuồng. Tôi cắn chặt môi, căm hận nhìn trợ lý Kim.

- Tại sao? Tại sao phải làm Thanh Phong hiểu lầm tôi!

- Vì cô là điểm yếu của anh ta. Nếu không phải anh ta sợ cô đau lòng, kế hoạch của chúng tôi đã thành công từ lâu rồi. Thanh Phong là niềm hy vọng của Chủ tịch, tôi không muốn có bất kì ai cản đường anh ta. – Trợ lý Kim quay lưng bước ra ngoài – Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, xung quanh có rất nhiều người của tôi. Một lát sẽ có người đem cơm lên cho cô.

-----------------------------------------

Tôi còn tâm trí nào mà ăn uống nữa chứ. Bây giờ có bày giá vẽ ra trước mặt tôi, tôi cũng cảm thấy chán ghét. Tôi đi đi lại lại trong phòng, cố gắng suy nghĩ ra cách nào đó. Tôi nhìn xuống dưới đất từ cửa sổ. Lầu ba, tôi không có gan nhảy xuống đâu. Với lại dưới đó còn có đến hai ba người đứng canh. Bây giờ có liều mạng nhảy xuống cũng bị bắt lại dễ dàng. Chẳng lẽ tôi phải ngồi đây chờ đợi tin xấu hay sao? Chết tiệt!

- Em ăn cơm đi!

- Á – Tôi giật mình quay lại – Anh...anh Vinh!

Tôi không biết miêu tả cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Tôi vội vàng chạy tới đỡ mâm cơm, đặt xuống bàn. Sau đó nắm chặt hai tay anh

- Sao anh lại ở đây? Anh cũng bị họ bắt sao?

- Không phải! – Anh Vinh ái ngại né tránh ánh mắt của tôi – Đây là...nhà anh. À ừm nhà mới!

- Anh...Em không biết anh có nỗi khổ gì, nhưng xin anh hãy thả em đi. Nể tình em xem anh là anh trai bao năm nay. Xin anh! – Tôi gần như khuỵu gối cầu xin anh ta

- Anh xin lỗi! Không thể....

Nói xong anh vội vàng bước ra ngoài, bỏ mặc tôi gọi tên anh. Anh Vinh là một người rất hiền lành. Ngày xưa anh thường lén ba đưa chị em tôi đi chơi, còn tặng rất nhiều màu vẽ, sách dạy đàn cho tôi. Tôi rất quý anh, từ lâu đã xem anh là người trong nhà. Đó là lý do đối với việc anh bán cổ phần, hai chị em tôi cảm thấy rất sốc. Nhưng tôi tin tình cảm anh dành cho chúng tôi không phải giả dối, có lẽ chỉ cần thuyết phục anh, anh có thể giúp tôi thoát ra ngoài.

--------------------------------

Đã hai tuần rồi. Niềm hy vọng thoát khỏi đây càng ngày càng mờ nhạt dần đi. Dạo gần đây tôi ăn uống cũng không được, đều có cảm giác no hơi. Ăn vào đều nôn ra nên mặt mày ngày càng xanh xao. Anh Vinh rất tốt, thấy tôi không ăn được liền thay đổi món ăn liên tục. Nhưng đành phụ lòng anh vậy, tôi không kiểm soát việc nôn hay không nôn. Anh từng có ý định mời bác sĩ nhưng không biết trợ lý Kim nói gì đó nên đành thôi. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, đầu dựa vào kiếng, nhìn mông lung. Bỗng nhiên một ý nghĩ kinh khủng xẹt ngang đầu tôi. Nhẩm tính một hồi tôi mới phát hiện mình bị trễ đã nhiều ngày rồi. Bất giác đưa tay lên sờ bụng, tôi hoàn toàn không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Có thai sao? Tôi cũng không dám chắc, cần phải làm rõ việc này càng sớm càng tốt.

Trưa hôm đó, anh Vinh như thường lệ mang bữa trưa lên cho tôi. Trước khi anh bước vội ra ngoài, tôi đã kịp nhét vào tay anh mảnh giấy

- Xin anh giúp em. Việc này rất quan trọng. Làm ơn đừng để trợ lý Kim biết!

Anh ái ngại nhìn tôi nhưng vẫn nhét tờ giấy vào túi, lẳng lặng bước ra ngoài. Trong tờ giấy chỉ đơn giản nhờ anh mua giùm tôi que thử thai. Có lẽ lúc này nên bỏ qua việc ngại ngùng, ngoài anh ra, tôi không thể nhờ ai khác. Tôi quay lại ngồi trên ghế, co hai chân lại, vòng tay ôm đầu gối. Tư thế này luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Lý do vì sao thì tôi cũng không biết.

Đến chiều, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Tôi đứng dậy, hồi hộp nhìn anh. Anh Vinh nheo mắt, khuôn mặt cau lại khổ sở, đưa cho tôi hai que thử thai. Tôi cảm ơn rối rít, sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Thẫn thờ nhìn kết quả như một trên hai que thử, tâm trạng tôi là một mối hỗn loạn. Sao tôi luôn mang thai không đúng lúc thế này? Vốc một ít nước vào mặt để thanh tỉnh, tôi mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng tôi không ngờ ngoài tôi ra còn có người cũng rất quan tâm đến kết quả. Trợ lý Kim lập tức đứng dậy, bước về phía tôi. Hai hàng chân mày cau chặt lại, tỏa ra một luồng sát khí khiến người đối diện run sợ. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra sau, giấu đi que thử thai, dù biết việc đó là vô ích nhưng não bộ của tôi chỉ phản ứng được thế thôi

- Kết quả thế nào?-....- Tôi cắn chặt môi, không biết nên trả lời ra sao

- Nói mau! – Hắn càng lúc càng tiến gần đến chỗ tôi

- Không có gì! Chỉ là no hơi bình thường thôi! – Tôi nói dối

- Đưa tôi xem!

Tôi lùi về sau mấy bước, ra sức lắc đầu. Tôi càng lùi thì hắn càng giận dữ. Tôi không thể biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nếu biết tôi có thai, hắn sẽ làm gì? Có hại con tôi hay không? Tôi bị dồn ép đến chân tường, không thể chống cự để mặc hắn chụp tay mình, đoạt lấy que thử thai. Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên phi tang nó đi. Chỉ vì tôi quá tin tưởng anh Vinh!

- Hừ! – Hắn quắc mắt nhìn tôi – Đã như thế cô càng không thể xuất hiện trước mặt Tổng Giám

.- Anh không được tới gần tôi. Tại sao anh không hỏi Thanh Phong nghĩ gì mà đã quyết định thay anh ấy?

- Có lẽ cô lầm rồi, tôi không làm việc cho Thanh Phong. Tôi chỉ làm việc cho Chủ tịch. Chủ tịch chắc chắn không muốn cô phá hỏng kế hoạch của ông.

- Các người... - Tôi càng lúc càng rối tung lên. Thông tin càng lúc càng khó hiểu. Nhưng tôi không tin người đàn ông hy sinh thân mình cứu con lại là người máu lạnh. Chắc chắn đây chỉ lá ý nghĩ phiến diện của anh ta - Khi tôi gặp được Thanh Phong, anh sẽ trả giá.

- Đừng hù dọa tôi. Cô còn gặp được anh ta sao?

- Không được lại gần tôi! Tránh ra!

Hắn nhấc bổng tôi lên, mặc cho tôi quẫy đạp. Tôi chỉ có thể cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Gào khóc, la hét, tôi làm tất cả những việc có thể làm, dù biết rằng nó hoàn toàn vô ích. Lúc này đây, khi cận kề hiểm nguy, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu tôi chính là Thanh Phong. Tôi không muốn suốt đời anh ấy sống trong nỗi hận thù, sống trong ý nghĩ bị tôi phản bội...

- Xin anh! Làm ơn tha cho tôi! Chỉ cần để tôi sinh đứa bé ra, anh muốn tôi làm gì cũng được.

- Cô nghĩ sao mà tôi lại để một mầm mống nguy hiểm tồn tại hả? – Hắn vừa trả lời vừa bế tôi ra khỏi phòng – Chưa kể kẻ thù có thể dùng nó để uy hiếp Tổng Giám.

- Cầu xin anh! Xin anh!

Mặc kệ lời cầu xin, mặc kệ nước mắt ướt đẫm lưng, hắn không hề động lòng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. “Anh Vinh ơi, cứu em, cứu em”. Đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tôi, tôi chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại để gào to tên anh. Nhưng không có ai cả. Một vài người giúp việc e dè nhìn nhau, không hề có ý định can thiệp. Thế là hết! Tôi đành buông xuôi, phó mặc tất cả. Tuy nhiên đến lúc không còn hy vọng gì, một bóng đen ở trong góc lao ra, nắm chặt tay trợ lý Kim

- Kim! Tha cho cô ấy đi! Anh xin em!

-------------------------------------------------

## 28. Chương 28

Dường như nghe được câu nói có thể cứu vớt cả đời mình, tôi cố ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Chỉ là không ngờ người đấy là anh Vinh. Anh sao có thể là anh trai của hắn. Không thể nào! Lúc đầu tôi còn suy nghĩ anh vì nỗi khổ riêng nên mới bán cổ phần, bây giờ thì sự thật đã rành rành trước mắt. Tất cả đều là già dối, là âm mưu. Nhìn thấy anh van xin hắn tha cho tôi, tôi thật sự không biết phải tức giận hay cảm kích anh.

- Anh xin em! Tha cho cô ấy đi! Bạch Vy vô tội mà!

- Anh buông em ra! – Trợ lý Kim bất mãn hét lên

- Cả đời này anh chưa từng cầu xin ai. Chỉ duy nhất lần này, xin em, làm ơn đi!

- Không thể để cô ta cản trở Tổng Giám. Kế hoạch cả đời của Chủ tịch sắp hoàn thành rồi!

- Anh biết, anh hứa với em sẽ đem Bạch Vy đi thật xa. Cô ấy sẽ không quay lại nữa. – Anh vừa cầu xin vừa nhìn tôi – Bạch Vy, em hứa đi! Hứa đi!

Tôi cắn chặt môi, đầu óc rối bời. Bắt tôi hứa cái gì chứ? Tại sao không cho tôi được ở gần Thanh Phong. Tôi rất yêu anh, đến lúc này đây tôi mới phát hiện tôi nhớ anh đến chừng nào. Tôi nhớ vẻ mặt trầm ngâm, cử chỉ ân cần, nhớ cả cái nhíu mày rất đặc trưng. Tôi chưa bao giờ quên, chúng mãi mãi ăn sâu trong kí ức của tôi. Chỉ cần cho tôi quay về bên anh, chỉ cần anh cho gia đình tôi một con đường sống sau này, tôi sẽ trở thành người vợ ngoan ngoãn, không chống đối anh nữa. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, người đàn ông đang vác tôi trên vai nhất định không tin những gì tôi nói. Hắn chỉ muốn tôi mãi mãi biến mất. Biến mất.

- Em hứa đi! – Anh Vinh thúc giục bên tai tôi

- Anh thấy không? Cô ta rất cứng đầu!

- Tôi hứa!

Tôi hét lên trước khi hắn định bước đi. Tôi không thể chỉ suy nghĩ ình, tôi còn đứa con đang tượng hình trong bụng. Nó là cả báu vật của tôi, dù phải hy sinh cả mạng sống tôi cũng phải bảo vệ con của mình, cho dù phải rời xa anh vì đứa bé này là minh chứng tình yêu của chúng tôi. “Thanh Phong, món quà anh đền bù cho em đã được giao tới rồi!”

- Tôi hứa!

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó trong nước mắt như một kẻ mất trí. Hắn ngập ngừng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thả tôi xuống. Anh Vinh vội vàng đỡ lấy tôi, mặc cho tôi ngay lập tức nôn thốc lên người anh, anh vẫn dịu dàng nắm chặt tay tôi, không ngừng nói: “Không sao, không sao rồi”

----------------------------------------

Tất cả cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp. Ngay buổi tối hôm đó, tôi và anh Vinh thu xếp đồ đạc leo lên một chuyến xe khách đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ngồi trên xe cả đêm, nhìn từng cảnh vật chạy lướt qua khung cửa kính. Những ngôi nhà cao tầng từ từ được chuyển thành những bãi cỏ trải dài vô tận

- Em chợp mắt một chút đi! Sẽ nhanh chóng tới thôi!

- ... – Tôi im lặng, đến lúc này tôi vẫn chưa thể đối mặt với việc anh Vinh là kẻ phản bội

- Anh biết em rất giận anh. Anh cũng vì thân bất vô kỉ. Anh thật sự xem em như em gái của mình.

- Xin lỗi, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này – Tôi quay qua nhìn anh – Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng không làm hai chúng ta khó xử.

Khuôn mặt đau khổ của người ngồi cạnh tôi từ từ giãn ra, miệng cũng nở một nụ cười hiền từ. Anh nắm chặt tay tôi, vẻ mặt cực kì cảm kích. Tình cảm anh em bao nhiêu năm không dễ dàng gì mà xóa bỏ. Anh từ một trợ lý giỏi giang trở thành một Giám đốc bộ phận. Đến khi trở thành một cổ đông trong công ty đều đối xử rất tốt với tôi. Chị em tôi quấn anh còn hơn ba ruột. Dù anh tiếp cận nhà tôi vì mục đích gì, nhưng với những việc anh làm cho tôi từ ngày xưa đến sự việc hôm nay, tôi phải biết ơn anh mới đúng, chứ không phải giận hờn trách móc.Tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình. “Con của mẹ, mẹ con ta dù không có ba con bên cạnh nhưng phải sống cho thật tốt. Dù sau này con có thể không bao giờ được gặp ba, nhưng con hãy luôn tin rằng ba nhất định rất yêu thương con, cũng giống như mẹ yêu thương con vậy.”

-----------------------------------------

Rạng sáng, chúng tôi cuối cùng cũng đã tới nơi. Mệt mỏi bước xuống xe, tôi dựa người vào gốc cây bên lề đường vắng vẻ, nôn sạch những thứ cố gắng ăn vào khuya qua. Anh Vinh vỗ bộp bộp lên lưng tôi, giúp tôi dễ chịu một chút

- Đi bộ một đoạn nữa là tới rồi!

Tôi nhìn xung quanh một lượt. Nơi này có lẽ là một làng quê nào đó. Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần có thể yên ổn sống là tốt rồi.

- Chúng ta sẽ ở đâu?

- Hồi đó anh có nhờ người mua một căn nhà ở đây, vì từng rất thích cuộc sống ở dưới quê. Tiếc là bận quá nhiều việc nên hôm nay là lần đầu tiên về đây.

Tôi vừa đi dọc đường làng vừa nghe anh kể chuyện đời xưa. Hít một ngụm khí trong lành còn thoang thoảng mùi đất, tôi tự nhủ với lòng mình phải cố lên, phải chấp nhận một thực tế rằng đây là nơi mình sẽ sống đến hết đời.

- Tới rồi!

Anh Vinh có vẻ hơi phấn khích, đẩy cái hàng rào tre bước vào trong sân. Tôi cũng ngoan ngoãn theo sau anh. Ngôi nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại còn có một khoảng sân rộng, và bãi đất phía sau nhà. Tiếng cửa lâu ngày mới mở kêu từng tiếng cọt kẹt, Trong nhà không có nhiều vật dụng, tất cả đều đóng một lớp bụi khá dày

- Em ngồi nghỉ đi! – Anh lấy tay phủi phủi bụi trên ghế - Anh dọn dẹp một lát là xong.

- Không, anh cũng ngồi nghỉ đi. Lát nữa chúng ta cùng dọn! – Tôi ấn anh ngồi xuống ghế

- Thôi được rồi... – Anh phẫy phẫy tay

Ngay khi hai anh em còn giằng co xem ai dọn dẹp thì bên ngoài sân có vài tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Trong tích tắc đã có một người hàng xóm xuất hiện trong nhà tôi

- Hai đứa là ai vậy?

- Chú là...

- Tôi là Tư Thành, nhà bên cạnh.

- Dạ cháu mới dọn về đây...

- À à, cháu tên gì? Còn đây là...- Chú vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi

- Dạ, cháu tên Vinh. Đây là...vợ cháu. Chỉ là vợ cháu đang ốm nghén dữ quá, sức khỏe cũng không tốt mà trên thành phố ồn ào, khói bụi quá nên cháu đưa về đây để nghỉ ngơi chút.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, không ngờ anh có thể nói dối chuyên nghiệp như thế. Không thể nói tôi là em gái của anh vì mai này bụng tôi to lên, tôi sẽ mang tiếng không chồng mà có con. Nhưng đáng lẽ anh nên ra hiệu cho tôi một chút, làm tôi xém chút nữa là trợn lồi con mắt ra ngoài. Chú Tư nhìn tôi, vẻ mặt không biết đang biểu hiện cảm xúc gì. Tôi vội vàng nhấc ghế, lau sơ một cái mời chú ngồi.

- Thôi, không cần đâu. Để chú về nói đám nhỏ qua đây phụ dọn dẹp một tay!

- Dạ thôi, không dám làm phiền chú...

- Gì chứ, chỗ hàng xóm láng giềng. Bây thật là...

Chú Tư vui vẻ chạy về nhà. Lát sau đã có hai ba người lục tục quay lại với chú. Một người phụ nữ trung niên được giới thiệu là vợ chú, hai người con gái tầm 15-16 tuổi là con chú. Nghe chú nói còn một người con trai đang bận việc, chưa về nhà được. Tôi cũng không hỏi han thêm nữa, cùng với mấy người hàng xóm tốt bụng bắt tay vào quét dọn nhà cửa. Thím Tư là người khá vui vẻ, không ngừng hỏi han tôi.

- Hóa ra cháu là họa sĩ à. Giỏi thế. Cô có hai đứa con gái, một đứa đòi làm công an, một đứa đòi làm kĩ sư. Chả có một chút nữ tính gì hết. Cháu xem, đứa nào đứa nấy cứ như con trai vậy

.- Mẹ! Mẹ lại nói xấu tụi con! – Hai cô cùng lên tiếng một lúc

- Con thấy con gái bây giờ nên mạnh mẽ một chút. Như vậy sẽ dễ sống hơn... – Tôi vừa lau bàn ghế vừa nói

- Uhm, uhm, cách nghĩ của giới trẻ tụi con thím theo không kịp. – Thím tư vui vẻ nhận xét – Mà thím nhìn cháu có lẽ là người vợ tốt đấy.

Tôi cười cười không nói. Người vợ tốt! Cái danh xưng đó không thể nào dành cho tôi. Lấy Thanh Phong được bao nhiều năm mà đã dành được cho anh cái gì đâu, ngoài nỗi đau càng lúc càng chằng chịt.

- Rồi hai vợ chồng không đi làm hả?

- Con...

Chẳng lẽ tôi lại nói với họ rằng tôi có thể sống tốt được với tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Như vậy họ có nghĩ tôi khoe khoang hay đại loại thế không. Tôi đưa mắt nhìn anh Vinh, lúc này đã nghỉ tay dùng chén nước. Anh nhún vai, thong thả nói

- Dạ việc làm ăn cháu giao cho thằng em rồi. Mỗi tháng nó sẽ gửi tiền lời qua ngân hàng. Tiền lãi hàng tháng cũng đủ sống. Trước mắt hai vợ chồng không có ý định làm gì. Đợi vợ con sinh xong, mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp

- Vậy cũng tốt! – Chú Tư gật gù – Chứ thân gái bầu bì làm được việc gì chứ.

- Với lại dưới quê coi vậy mà dễ sống hơn thành phố nhiều. Cháu đừng lo quá! – Thím Tư nhanh chóng tiếp lời chồng

- Nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên hai em – Tôi tìm cách đánh trống lảng, quay sang hỏi hai người con của chú thím

- Em là Hiền, 16 tuồi. Còn nhỏ này là Cúc, thua em một tuổi.

- Uhm, chị là Vy.

- Trưa nay chắc thằng hai sẽ về thăm nhà. Lúc đó mời hai vợ chồng qua nhà dùng cơm. Chứ giờ này bây chợ búa nấu nướng cũng chẳng kịp.

- Vậy con cũng không khách sáo. – Anh Vinh cười cười - Vy! Em qua nhà phụ hai em nấu cơm đi!

Tôi ngoan ngoãn đóng tròn vai người vợ, đi theo thím Tư qua nhà chuẩn bị buổi trưa. Có lẽ việc sống nơi đất khách quê người không phải là việc gì quá kinh khủng. Với những người hàng xóm tốt bụng thế này, mong rằng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.

## 29. Chương 29

Giống như Hoàng Khải đã nhận xét, ngoài vẽ tranh và đàn, sở trường còn lại của tôi chính là nấu ăn. Đối với việc bếp núc, tôi cũng có một chút hứng thú. Nghe nói con trai của chú thím lâu lâu mới về nhà một lần, dạo gần đây chuyển công tác về tỉnh nhà nên năng về hơn. Thường là vào cuối tuần. Hiền và Cúc khi nói về người anh trai chỉ lớn hơn ba tuổi với vẻ mặt rất ngưỡng mộ, rõ ràng là rất tự hào. Tôi vừa xào rau vừa lắng nghe, lâu lâu cũng góp vào vài câu.

- Lúc trước ảnh ở thành phố, dạo gần đây mới về đây. Anh hai bọn em hiền lắm, ngày xưa rất hoạt bát, vui vẻ, chỉ là không hiểu sao càng lúc càng buồn. Tâm hồn lắm lúc như trôi ở đâu đâu á.

- Vậy sao? Thế cậu ấy làm nghề gì?

- Ảnh là vận động viên điền kinh.

Động tác nấu nướng của tôi khẽ khựng lại. Điền kinh. 19 tuổi. Chẳng lẽ trên đời có sự trùng hợp như vậy. Tôi bỗng dưng rất muốn gặp mặt cậu con trai của nhà này. Tâm trạng có chút hào hứng lẫn hồi hộp. “Phúc, nếu là em thì tốt quá!” – Tôi thầm nghĩ.

- Thơm quá! Hai đứa đột nhiên biết nấu ăn làm anh bất ngờ nha! – Một tiếng nói vang lên

- Không phải đâu anh hai! Là chị Vy nấu đó!

- Chị Vy?

- Là hàng xóm mới của chúng ta!

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ quay lưng lại. Chỉ cần nghe tiếng nói tôi đã có thể đoán được người con trai ấy là ai. Một nỗi xúc động không nói thành lời dâng lên khiến tôi phải kiềm nén lắm mới giấu được giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cậu em trai mà tôi yêu quý đang đứng trước mặt tôi, cũng há hốc mồm ngạc nhiên, lắp bắp không nói thành lời

- Chị...chị...

- Chào em! Chị là Vy! – Tôi cố gắng ra hiệu cho Phúc – Em chắc là anh trai của Hiền và Cúc.

- Dạ...dạ...Chào chị! Em là Phúc! – Phúc khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng phối hợp cùng tôi diễn xuất

- Mấy đứa dọn đồ ăn lên đi! Trưa rồi! – Thím Tư bước vào bếp nói

Chúng tôi vâng dạ, lục tục dọn thức ăn, chén đũa lên nhà trên. Khi đi ngang qua tôi, Phúc nhẹ nhàng nói: “Chị Vy! Không ngờ có thể còn được gặp chị! Em vui lắm!”, sau đó cậu nhóc nở một nụ cười mà tôi luôn yêu thích. Rạng ngời và tràn đầy tình cảm.

---------------------------------------

Ăn trưa, dọn dẹp xong xuôi, mọi người tranh thủ chợp mắt. Chỉ có tôi ngồi ngoài sân, phe phẩy cái quạt lá xua đi tiết trời oi bức, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất

- Chị Vy!

Tôi mỉm cười vẫy vẫy tay với Phúc. Cậu nhóc đẩy cái hàng rào tre, bước tới ngồi xuống kế bên tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ Phúc. Hình như cao hơn một chút, da cũng sạm đen hơn nhiều, đã có vẻ rắn rỏi nam tính hơn xưa

- Thật sự chị có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu...

- Đến em còn cảm thấy như một giấc mộng dài... – Phúc vừa nói vừa cầm một nhánh cây vẽ nguệch ngoạc lên nền đất

- Đã xảy ra chuyện gì? Em và Khải...

- Không biết ai đã gửi những tấm hình của hai đứa em cho dượng và mẹ. Họ đã đánh em một trận, lôi về đây. Thật ra khi mẹ đánh em cũng không đau, nhưng em không ngờ người làm đau em lại là anh Khải. Em đã nhắn tin, gọi điện nói cho anh ấy biết tình hình nhưng đến phút cuối cùng khi lên xe, ảnh cũng chưa từng xuất hiện.

- Nó... – Tôi làm sao có thể mở miệng nói cho Phúc biết Khải đã kết hôn đây

- Có lẽ anh ấy hối hận rồi, nên mới đi lấy vợ. – Phúc nở nụ cười gượng ép. Đó là nụ cười thê lương nhất mà tôi từng nhìn thấy

- Em biết rồi sao?

- Tấm thiệp mời gửi đến nhà em nhìn đẹp lắm. Mà nghĩ cũng buồn, làm gì có ai tuyệt tình đến nỗi gửi cả thiệp cưới cho người yêu cũ vừa mới chia tay chứ...

- Cái thằng chết tiệt! – Tôi cảm thấy tức giận thay cho người ngồi kế bên mình

- Nhiều khi em còn nghĩ ảnh là người gửi mấy bức ảnh cho dượng. Như vậy mọi chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ hơn là ngồi giải thích với em.

- Phúc! Xin lỗi em!

- Chị, em không có ý gì đâu. Em đã quên rồi. Chỉ là quá khứ mà thôi! – Phúc vẫn tiếp tục cắm mặt xuống đất, tốc độ vẽ trên nền đất cũng tăng lên – Dượng em dạy là nam nhi cầm lên được, buông xuống được. Dù em là người đồng tính, nhưng vẫn là đàn ông mà. Em là thương ẹ, có một thằng con trai, thế mà lại không được như con người ta. Ban đầu mẹ còn chửi mắng nhưng dạo gần đây hình như đã chấp nhận rồi, chỉ có điều thường hay lén em khóc một mình. Chị nói xem, em bất hiếu lắm phải không?

- Phúc...

Tôi cảm thấy rất xót xa, không biết nói gì hơn. Sống trên đời, mỗi người một hoàn cảnh. Phúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt đã phủ một tầng sương mờ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười. Nó đứng dậy, phủi phủi mông

- Em phải đi rồi! Cuối tuần sau sẽ lại về! Lúc đó đến lượt chị trải nỗi lòng. Em sẽ ngồi cho chị trút tất cả lên. Hì hì...

-----------------------------------------------

Không biết anh Vinh từ đâu đem về rất nhiều giấy và màu vẽ. Tôi cảm thấy hết sức phấn khích, nhìn anh biết ơn vô cùng. Anh cũng tự thưởng ình mấy chậu hoa cúc để ngoài vườn. Ngôi nhà của hai anh em bắt đầu có một chút sinh khí. Ngày qua ngày cuộc sống của tôi đều đặn trôi qua. Chứng ốm nghén của tôi cũng không còn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Anh Vinh thường hay qua nhà hàng xóm đánh cờ, có khi ngồi đến tận chiều. Chỉ có tôi ở nhà một mình, cùng với thú vui vẽ tranh. Chỉ là dù ban đầu ý tưởng có là gì đi nữa, cuối cùng tranh của tôi cũng chỉ là chân dung của Thanh Phong. Đó gần như là vô thức. Đối với vấn đề này tôi đôi lúc cũng có chút bực mình, nên dạo gần đây cũng không muốn cầm cọ vẽ nữa. Cúc và Hiền lâu lâu cũng chạy qua tập tành ngồi vẽ, rồi học tôi nấu ăn, nhưng sự thật phũ phàng là hai cô nhóc ấy không có tí năng khiếu nào cả. Có lẽ thím Tư đành phải chấp nhận thực tế đó thôi. Như lời đã hứa, cuối tuần nào Phúc cũng về thăm nhà, một nửa thời gian dùng để tán gẫu với tôi. Qua những câu nói dường như vô tình, tôi biết được tình cảm của Phúc còn sâu nặng lắm. Cứ thế chớp mắt đã hơn sáu tháng trôi qua.

Một ngày, anh Vinh cứ đi ra đi vào, vẻ mặt rất khẩn trương. Tôi ngồi trên ghế nhìn anh mà muốn chóng mặt. Tôi ngại ngần không biết có nên hỏi hay không, tình hình này e là không phải chuyện nhỏ

- Anh!

- Hả? – Anh Vinh giật mình, đứng lại nhìn tôi

- Hôm nay anh sao vậy?

- Không, không có gì! – Anh Vinh xua tay, sau đó đi vào buồng trong

Tôi không để ý gì nhiều, quay lại cuốn sách đang đọc dở dang. Nhưng chỉ được một lúc sau, anh Vinh bước ra, ái ngại nhìn tôi một cái, nói một câu ngắn gọn

- Anh đi lên huyện có chút việc!

- Dạ!

Anh Vinh cứ khoảng một tháng lại lên huyện một lần, đơn giản chỉ là để rút tiền lãi ngân hàng, hay sắm sửa vài thứ mà ở đây không có. Lâu lâu tôi cũng đi với anh đến bệnh viện khám. Nhưng lần này vẫn còn chưa tới nửa tháng, không biết anh đi vì việc gì. Tuy hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn không dám hỏi. Anh khác tôi, anh có quyền tự do, còn tôi chính là bị giam lỏng trong một không gian rộng lớn. Mặc dù đối với vấn đề bị quản thúc ngầm, tôi cảm thấy hết sức bình thường nhưng rõ ràng tôi và anh khác xa nhau.

- Đi đứng cẩn thận một chút. Có việc gì nặng thì nhờ mấy em bên nhà chú Tư.

- Dạ, anh đừng lo. Không phải em vẫn thường ở nhà một mình khi anh lên huyện sao?

- Uhm, uhm, anh dặn hờ vậy thôi!

Nói rồi anh vác cái túi nhỏ đi ra cổng. Tôi đứng lên đưa anh tới bờ rào rồi quay lại nhà. Bụng tôi đã to lắm rồi, đi đứng có một chút khó khăn, nặng nề.

- Chị Vy!

Phúc đẩy hàng rào bước lại, đưa tay đỡ tôi. Tôi mỉm cười, lắc lắc đầu ý bảo mình có thể tự đi được. Mang thai thôi mà, đâu cần phải làm quá, xem mình là cái rốn vũ trụ đâu chứ. Một mình anh Vinh lo cho tôi, tôi đã đủ ngại lắm rồi. Phúc đi chầm chậm sau lưng, cùng theo tôi vào nhà. Khi tôi đã yên vị trên ghế, Phúc cũng nhảy tót lên cái ghế bên cạnh

- Chị còn khoảng bao lâu nữa?

- Có lẽ là hơn hai tháng nữa, đó là đúng ngày. Mà chị nghe nhiều người nói là con so cũng có khi sinh sớm hơn.

- Ờ, hai người chị và anh Vinh xoay xở được không?

- Thật sự là chị rất ngại. Anh Vinh là đàn ông, lại không phải là ruột thịt. Dù chị xem anh như anh trai, nhưng mấy cái việc này thì....

- Em biết! – Phúc gật gù – Hay em nói với mẹ thời gian này cho chị qua nhà để có gì mẹ giúp chị một tay.

- Thôi thôi, ai lại làm phiền nhà em như vậy. Không sao đâu!

- Chị Vy! Em nghĩ chị nên nói anh cho chị xài di động trong thời gian này đi....Lúc chị đau, đi không được vẫn có thể gọi cho ai đó....

- Uhm, chị từng nghĩ đến việc đó, chỉ e là làm khó ảnh. Chị biết trợ lý Kim luôn luôn có cách để biết được mọi nhất cử nhất động của chị. Chị không muốn đem con mình ra đánh cược.

Phúc đã nghe tôi tâm sự về chuyện của mình. Cậu nhóc là người tôi có thể tin tưởng hoàn toàn, là người có thể giữ bí mật cho tôi. Tôi rót cho Phúc một ly trà, để cho cậu yên tĩnh mà đăm chiêu suy nghĩ. Còn mình thì quay lại với cuốn sách đang đọc. Không gian có chút yên tĩnh cho đến khi Phúc rụt rè lên tiếng

- Hay em giúp chị liên lạc với anh Phong hoặc anh Khải nha.

- Không được! – Tôi lập tức đặt cuốn sách xuống bàn

- Cuối cùng chị cũng phải chọn một trong hai, chẳng lẽ chị định trốn tránh suốt đời?

- Đúng vậy! Chị thà không biết tin tức, không gặp mặt bọn họ, còn hơn phải lựa chọn. Chị quá mệt mỏi rồi.

- Nếu một trong hai người tìm ra chị thì sao?

- Không biết, chị không nghĩ xa như vậy!

- Em nghĩ chị nên mua báo để đọc. Lúc đó chị bắt buộc sẽ nghĩ xa hơn đấy!

Đối với câu nói đầy ẩn ý này của Phúc, tôi quả thật có chút hoang mang, nhưng đành dặn lòng đừng nên để ý tới. Con gái của tôi sắp chào đời rồi, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho con mình. Tranh giành hay chiếm đoạt gì đó không liên quan đến tôi.

---------------------------------

## 30. Chương 30

Tôi đợi mãi mà không thấy anh Vinh quay về. Bình thường thì sáng hoặc trưa hôm sau anh sẽ có mặt ở nhà, hai tháng gần đây còn sáng đi tối về nữa. Thế mà đã hai ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi thật sự rất lo lắng, nhưng lại không biết làm cái gì. Điều tôi sợ hãi là không biết anh có gặp tai nạn hay gì không. Chứ nếu anh cảm thấy đã quá mệt mỏi mà giao trả lại cái trách nhiệm chăm nom tôi thì tôi cũng không có gì oán trách. Chú thím Tư cũng qua nhà hỏi thăm nhưng tôi chỉ cố gắng đánh trống lảng, tránh làm lớn mọi chuyện.

Đến ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi trên giường đan cho xong chiếc khăn choàng cổ cho em bé thì một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng nhà. Tôi vội vàng đặt que đan xuống, chống tay khó khăn đứng dậy xem xem là ai. Thế nhưng cái con người vừa mới bước xuống xe, đứng trước hàng rào, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn vào trong đã làm bước chân tôi khẽ khựng lại. Sau đó tôi cảm giác không khí xung quanh bị rút cạn, khó thở đến đau cả tim gan. Khi ánh nhìn của chúng tôi chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng, không gian cũng biến mất vô tăm vô tích. Tôi đã từng mong ngóng, đã từng vọng tưởng có thể gặp lại Thanh Phong, ngay cả trong giấc mơ. Thế nhưng bây giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt băng giá, cặp mắt đen kịt ẩn chứa sự oán hận tầng tầng lớp lớp của anh, tôi chỉ muốn một lần nữa trốn chạy.

Tôi cụp mắt xuống, khó khăn xoay người bước vào trong nhà. Nghe được tiếng kèn kẹt của hàng rào, tôi biết anh cũng đã bước vào trong. Mất một lúc tôi mới có thể đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế. Thanh Phong vẫn đi phía sau, không hối thúc, không quan tâm.

- Xin lỗi, em đi đứng khó khăn, không thể tiếp anh chu đáo! – Tôi cố gắng bình tĩnh

- Tôi sẽ đi ngay. Không làm phiền cô quá lâu đâu!

Thanh Phong đưa mắt nhìn cái bụng nhô cao của tôi, biểu tình lạnh nhạt, miệng khẽ nhếch thành một đường cong đáng ghét. Sau đó đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy. Tôi đưa tay đón lấy, cố gắng lắm tay tôi mới không run lên bần bật trước mặt anh.

- Ký nhanh đi! Tôi không có thời gian!

- Cái này... – Tôi choáng váng nhìn bốn chữ nhảy múa trên mặt giấy. Chính là “Đơn xin ly hôn”

- Không cần đọc đâu! Cứ ký là được.

- Em... – Những lời muốn nói đều bị cái nhìn sắc lạnh của anh làm cho nghẹn lại. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như hàng vạn mũi dao đang đâm xuyên lồng ngực. Đau đến chảy cả nước mắt

- Đừng giả vờ nữa. Không phải cô đợi cái đơn này lâu lắm rồi sao. Ký mau đi, tôi không có thời gian đâu.

- Anh không biết sao? Khi vợ có thai, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn. Kể cả khi đứa con trong bụng không phải của anh.

Tôi trả lại tờ giấy cho anh. Thật sự tôi không nỡ buông tay. Đau lắm, sẽ rất đau. Thanh Phong sa sầm nét mặt, vò nát tờ giấy quăng vào trong góc. Hai hàng chân mày cau chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Anh thật sự muốn ly hôn với tôi như thế sao? Có lẽ anh không còn yêu tôi nữa sau những gì đã xảy ra. Tôi làm sao nói với anh rằng tôi chưa bao giờ lừa dối anh, rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào. Anh còn có thể tin những lời đó sao? Tôi nắm chặt tay, cố gắng nở một nụ cười, phải tỏ ra thật mạnh mẽ

- Sao cô còn thể níu kéo như vậy chứ! – Thanh Phong lôi một đống hình đập lên bàn

Tôi khẽ đưa mắt nhìn. Trong lòng như có một trận cuồng phong thổi qua. Những tấm hình đó đều có mặt tôi và anh Vinh, từng cử chỉ chăm sóc đều được đặc tả rõ nét, chỉ khác là mặt của anh Vinh đã được làm nhòe đi. Ý đồ của người đưa cho anh những tấm hình này quá rõ ràng. Anh chỉ cần biết tôi ngoại tình, không cần biết tôi ngoại tình với ai.

- Cái này... – Tôi lắp bắp – Anh nghe em giải thích.

- Chồng bây về rồi đó hả? – Thím Tư đột ngột bước vào nhà - Ủa không phải, ai đây?

- Dạ...đây là...

- Dạ cháu là đồng nghiệp của chồng Vy, tiện đường đi công tác nên ghé gửi lời nhắn là công ty có việc nên anh ấy phải ở Thành Phố giải quyết mấy ngày. – Thanh Phong ngay lập tức tiếp lời tôi

- Người ta đã cực khổ tới báo tin thì bây cũng nấu đồ ăn đãi khách chứ. Để thím nói hai đứa nhỏ qua phụ một tay.

- Dạ được rồi thím, anh ấy là bạn bè thân thiết trongnhà. Không cần khách sáo đâu. Để cháu được rồi. – Tôi mỉm cười với thím, khẽ quay đầu hỏi anh – Anh ở lại dùng cơm trưa nhé.

- Ừ, vậy thôi thím về lo cơm nước ấy cha con.

Tôi mím chặt môi. Thôi thế là hết. Bây giờ còn có thể giải thích gì nữa chứ. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, sớm không sớm muộn không muộn lại cho thím Tư xuất hiện đúng lúc này. Thanh Phong nhún vai, bình thản nói:

- Vẫn còn muốn giải thích?

- Thôi được rồi. Ly hôn đi. Để em viết đơn, anh ký! – Tôi chầm chậm nói ra – Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Hừ, còn phải suy nghĩ sao? Mau đi, tôi không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc nào nữa – Anh vừa nói vừa lôi từ cặp ra tờ giấy và cây viết, đập mạnh lên bàn

- Vậy thì anh về đi. Sáu tháng sau quay lại lấy đơn. Em bây giờ không có tâm trạng.

- Đừng giở trò với tôi!

- Anh đừng ép em, một là sáu tháng nữa, hai là đợi đứa trẻ này được một tuổi. Anh chọn đi!

- Cô....Ba tháng, tôi chỉ có thể chờ cô ba tháng nữa...

- Được! Với điều kiện em muốn về nhà. Em đã chán ở đây rồi!

Thanh Phong nhìn tôi, cặp mắt thâm trầm chất chứa vạn điều khó hiểu. Tôi cũng ngần ngại nhìn lại anh, thật sự không muốn bỏ sót một phút một giây được nhìn kĩ khuôn mặt mà tôi nhớ nhung mấy tháng nay. So với ánh mắt tràn đầy hận ý thì ánh mắt không nhìn ra cảm xúc của anh khiến tôi dễ thở hơn một chút.

- Anh về suy nghĩ đi! – Tôi đứng dậy, quay lưng bước vào buồng trong

- Sáng mai tôi sẽ quay lại rước cô!

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin vừa tiếp nhận, nhưng tự dặn lòng phải thật bình tĩnh. Khẽ nắm chặt nắm tay, tôi gật đầu rồi tiếp tục bước đi, không hề quay lưng lại. Tôi không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của tôi. Chỉ cần ba tháng, tôi chỉ muốn được ở chung với anh dưới cùng một mái nhà khi con chúng tôi chào đời. Có thể khoảnh khắc nào đó anh sẽ vô tình trông thấy con, để sau này anh có lạc mất mẹ con tôi cũng không cảm thấy quá hối tiếc.

Em không hiểu lòng anh

Tôi đưa mắt nhìn người tài xế đang xách chiếc vali của mình, trong lòng có chút thất vọng. Sau khi chào hỏi chú thím Tư, tôi lặng lẽ vào trong xe ngồi. Trợ lý Mai đứng bên ngoài nói vài câu gì đó với tài xế xong cũng nhanh chóng vào ngồi kế bên tôi. Cô ta từ đầu tới cuối không nói lời nào với tôi, vẻ mặt lãnh đạm như từ trước tới giờ. Và tất nhiên hôm nay cô ta thay Thanh Phong tới rước tôi về nhà. Tôi đã mong người xuống xe là anh, đáng tiếc lại là hai người xa lạ lạnh nhạt này. Tôi xoay mặt ra cửa kiếng, lơ đãng nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ hối hận vì đã kéo dài cuộc hôn nhân thêm ba tháng ra khỏi đầu

“BỘP”

Đưa mắt nhìn xấp tài liệu rớt dưới chân, tôi không có ý định sẽ nhặt lên vì cái bụng khá to không cho phép cũng như tôi không muốn tọc mạch. Thế nhưng lẫn trong đám tài liệu đó là một tờ báo với dòng tít ngay trang nhất: “Chủ tịch K xuất hiện xóa tan tin đồn đột quỵ”. Tôi chưa kịp phản ứng thì trợ lý Mai đã nhanh chóng cúi người gom đống tài liệu, ánh mắt khẽ liếc về phía tôi. Nếu tôi không hỏi gì thì quả thật đã phụ lòng kịch sĩ rồi.

- Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?

- Nghe rồi cô sẽ phải hối hận đấy!

- Không phải cô đang cố gắng khiến tôi hối hận sao? – Tôi nhìn bâng quơ về phía trước – Không cần nói những câu dư thừa như vậy đâu.

- Cũng không có gì lớn – Cô ta vẫn dùng khuôn mặt điềm tĩnh đến chuyên nghiệp để nói chuyện với tôi – Giám đốc trẻ của công ty A lợi dụng tin đồn về chủ tịch K để nuôi hy vọng, kế hoạch diễn ra suôn sẻ trong ba tháng, một số cổ phần nhỏ được anh ta nắm chắc trong tay. Thật đáng tiếc chủ tịch K không chiều lòng người, tháng thứ tư xuất hiện trước báo giới thông báo việc con trai mình chính thức trở thành tân chủ tịch của công ty K. Một sáng thức dậy phát hiện toàn bộ cổ phần của bố vợ được bán đi, đến trưa lại được biết mẹ mình vì nợ cờ bạc cũng đã bán cổ phần từ lâu, vợ thì đòi ly dị. Trong một ngày từ người nắm thế chủ động chuyển sang bại trận thảm hại. Cô nghĩ xem, giám đốc trẻ ấy sẽ như thế nào? A ha, thêm một tin buồn cười hơn nữa, đối tác quan trọng của S cũng chuyển sang bắt tay với K. Tôi chợt nghĩ cái tay Minh Trường đó thật là thức thời.

Tôi mím chặt môi, nắm chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. “Thanh Phong, cuối cùng anh cũng đã thắng. Anh có thỏa mãn chưa? Hoàng Khải, em và gia đình giờ này thế nào rồi? Ván cờ này em thua sạch không còn gì, phải làm thế nào đây?”. Phúc nói đúng, khi tôi biết tin thì chắc chắn bắt buộc phải lựa chọn. Có lẽ tôi đã có câu trả lời ình rồi, đáng tiếc sự lựa chọn này làm tôi đau như bị ai xé ra từng mảnh.

- Ba tôi và Hoàng Khải giờ này ở đâu?

- Tổng Giám đối xử với họ cũng không tệ. Ba cô vẫn là cổ đông lớn của công ty, nhưng ông ta đã ly dị vợ rồi. Em cô vì bất mãn mà đã rời khỏi, nghe nói là theo mẹ của mình. Mẹ con họ giờ ở đâu không phải là vấn đề cần tìm hiểu của công ty.

Tôi mỉm cười chua chát. Người đàn ông đó lúc nào cũng cư xử thật tuyệt tình. Có lẽ ông ta là người không cần người khác quan tâm nhất, vì con người máu lạnh như ông hoàn toàn có thể sống tốt trong xã hội này. Bán lần lượt từng đứa con của mình, vứt bỏ người vợ hơn 20 năm chung sống, tất cả chỉ để đến phút cuối cùng giữ lại tài sản cho bản thân. Chẳng qua là mất một chức chủ tịch, bớt việc nhẹ người. Tôi có một người ba quá xuất chúng, tự hào làm sao! Tôi không hỏi nữa, ngả người ra sau ghế, điều chỉnh lại nhịp thở khó nhọc của mình. Trợ lý Mai sau khi hoàn thành công cuộc đả kích tôi, cũng quay lại vẻ trầm tĩnh, trên mặt thoáng lộ vẽ thỏa mãn. Cô gái này từ lúc nào đã trở nên thù địch với tôi như vậy? Những lời vừa kể cho tôi nghe có lẽ đã được tập đi tập lại hàng ngày. Kể rất truyền cảm và chuyên nghiệp, khiến người nghe có cảm giác như đang theo dõi tin tức phóng sự. Có hai thứ có thể thay đổi suy nghĩ, tính cách của một người, chính là: quyền lực và tình yêu. Cô gái ngồi kế bên tôi đây chính xác là đã rơi vào lưới tình rồi.

Yêu một người bình thường chỉ cần tình yêu chân thành, yêu một người mang trái tim đầy sẹo còn cần cả tấm lòng bao dung, nhẫn nại, kiên trì. Thanh Phong, mong rằng đến lúc em ra đi, anh có thể tìm được người xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn của anh.

## 31. Chương 31

Tôi nhìn ngôi nhà xa lạ, trong lòng không biết đang diễn ra loại cảm xúc gì. Thanh Phong thật sự không muốn nhìn thấy tôi nên đã sắp xếp cho tôi ở đây, chứ không phải là nhà chung của hai người. Thôi thì tôi không nên mơ mộng nữa, đã chấm dứt rồi. Phải mạnh mẽ, không phải cho tôi mà là cho con tôi. Tài xế giúp tôi đem hành lý vào nhà, chu đáo dặn dò người giúp việc rồi cúi chào tôi ra về. Trợ lý Mai từ đầu đến cuối đều ngồi trong xe, không có ý định sẽ can thiệp vào chuyện riêng của tôi.

- Cô đi theo con! – Một cô bé khoảng 10-11 tuổi nhỏ giọng gọi tôi

- Con tên gì?

- Con tên Yến.

- Con bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ con 10 tuổi. Mẹ con làm ở đây cho cậu chủ. Gần đây mới xin cậu đem con từ dưới quê lên. Mẹ con đang ở dưới bếp.

Tôi đoán chừng cậu chủ mà bé Yến nhắc tới chính là Thanh Phong. Có lẽ đây là một nhà khác của anh mà tôi không biết tới. Bé Yến dẫn tôi vào phòng, sắp xếp quần áo vào ngăn tủ, trải lại ga giường cho sạch sẽ.

- Cô thông cảm…Vì bình thường cậu chủ không có dẫn khách về đây. Chỉ có mình cậu ghé nơi này nghỉ ngơi vì nhà gần công ty. Phòng này là của cậu, tuyệt đối không ẹ và con vào dọn dẹp nếu không có mặt cậu, nên hơi bừa bộn một chút. Hồi nãy chú tài xế mới đưa chìa khóa phòng cho con.

- Không sao đâu! Rất tốt rồi! Con có việc thì cứ làm đi! Không cần để ý tới cô đâu!

- À cô ơi! – Bé Yến trước khi rời phòng quay lại nói – Cậu có dặn là cô cứ tự nhiên sử dụng phòng, chỉ là đừng đụng vào cái tủ đầu giường.

- Uhm, cô biết rồi! – Tôi gật đầu

Ngôi nhà này không lớn lắm, nếu không muốn nói là hơi khiêm tốn. Một mảnh sân nhỏ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ngủ, một cái sân thượng con con dùng để phơi đồ. Tôi thật sự nghi ngờ ngôi nhà này lại thuộc quyền sở hữu của Thanh Phong. Nhưng tôi rất thích nó, dù nhỏ bé nhưng rất ấm cúng. Tôi nằm trên giường, vì đi một quãng đường khá xa nên thân thể tôi có chút đau nhức.

- Cô ơi! Cô ra ăn chút cơm đi! Hay là tôi mang vào phòng cho cô nha! – Một chị bước vào phòng, có lẽ là mẹ của bé Yến

- Dạ, chị cứ để đó. Em ra liền!

Tôi chậm chạp bước vào bàn ăn. Dù hơi đói nhưng tôi ăn lại không cảm thấy ngon miệng. Trong miệng có chút vị đăng đắng, không biết tại làm sao. Đang cố gắng ăn hết chén cơm thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Bé Yến bước vội ra ngoài mở cửa, tôi cũng đặt chén xuống, nhìn xem là ai. Trong đầu đang nghĩ tài xế xe quay lại thì một người tôi hoàn toàn không ngờ tới đã đứng trước mặt. Tôi nắm chặt đôi đũa, cố gắng để bàn tay không run lên. Cúi đầu vội vàng nhìn bát cơm, kiềm nén nỗi xúc động vô cớ dâng lên trong lòng. Anh có lẽ chỉ là tạt qua lấy đồ, sao tôi có thể mừng đến phát khóc như vậy.

- Đang ăn cơm sao?

-… – Tôi gật đầu

- Cậu chủ! Không biết cậu ghé nên đồ ăn hơi ít một chút! Cậu đợi một chút, tôi sẽ làm thêm! – Chị giúp việc vội vàng nói

- Không cần đâu! Tôi chỉ tới lấy đồ thôi!

Đúng thật là như vậy! Dù đã biết từ trước nhưng trái tim ngu ngốc lại nhói đau lần nữa.

- Thôi lấy thêm cho tôi cái chén và đôi đũa. Tôi chỉ ăn một ít!

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh. Thanh Phong tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt lơ đãng nhìn về góc phòng. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đón chén đũa từ chị giúp việc, tự mình bới cơm cho anh.

- Anh ăn đi! Em ăn xong rồi!

- Không phải lúc tôi vào em còn đang ăn sao? Không phải là không muốn ngồi cùng bàn với tôi đó chứ?

- Không phải.

Tôi sợ anh nhìn thấy tôi sẽ ăn không ngon miệng. Nhưng những lời này tôi lại không thể nói ra. Càng nói càng thấy mình cố gắng níu kéo. Tôi muốn giữ ình một chút tôn nghiêm còn lại.

- Không phải thì ăn tiếp đi!

- Uhm! – Tôi ngoan ngoãn cầm chén cơm lên

- Chị Ba! Ngày mai đi chợ mua thịt cá nhiều một chút. Đừng chỉ có rau xào, canh rau thế này. – Thanh Phong quay qua nói với chị giúp việc

- Dạ…dạ…tại tôi không biết sẽ có khách.

- Tôi chỉ dặn dò vậy thôi. Không có ý trách chị!

Tôi không xen vào cuộc trò chuyện của anh, lặng lẽ ăn. Thanh Phong ngồi đó, không hề ăn một chút gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm, khiến tôi hoàn toàn mất tự nhiên. Nuốt khan miếng cơm, tôi khó khăn nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi

- Anh không ăn sao?

- Không đói!

- Vậy…sao lúc nãy…

- Em ăn tiếp đi! Tôi phải đi rồi!

- À, Thanh Phong, lần sau nếu như anh có tới, thì mang giùm em giấy tờ tùy thân. Tất cả em đều để trong bóp cất ở tủ đầu giường. Chỉ là không biết anh còn giữ không?

- Tôi biết rồi!

Thanh Phong đứng dậy, bước vào trong phòng khoảng năm phút, sau đó bước ra, leo lên xe đi khỏi. Không hề chào tôi một tiếng và cũng không cho tôi một ít thời gian nói tiếng hẹn gặp lại.

Tôi bước vào phòng, đưa mắt nhìn chiếc tủ đầu giường. Một ngăn kéo đã được mở ra, chắc là anh đã lấy hết tài liệu quan trọng cất trong đó. “Không phải việc liên quan đến mình.”. Tôi nhún vai, bước tới định đóng ngăn kéo lại. Bất chợt tôi phát hiện một vật gì đó, hình như là một góc nhỏ của tấm hình bị kẹt ngay tủ. Đưa tay kéo nhè nhẹ để lấy tấm hình ra, tôi cũng không hề nghĩ tới tấm hình này có thể khiến cho tôi tới gần với việc giải thích tại sao tôi và Thanh Phong thật sự không thể ở bên nhau.

———————————–

Đứng tần ngần trước cổng, tôi không biết quyết định đến đây của mình là đúng hay sai. Liệu rằng khi biết được sự thật, tôi có cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hay lại càng lún sâu vào đau khổ. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông cửa. Người ra mở cửa cho tôi phản ứng vẫn giống như lần đầu tiên trông thấy tôi, thoáng ngạc nhiên và lạnh lùng ngay lập tức. Chú Hiền đứng qua một bên, không hề có ý định sẽ ngăn cản tôi. Tôi gật đầu chào chú, không khách sáo bước vào trong nhà.

Người đàn ông với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo ngồi trên ghế, đưa cặp mắt âm trầm chiếu thẳng về phía tôi. Thần sắc của ông rất tốt, không có vẻ gì là người trải qua một thời gian nằm liệt giường. Đứng bên cạnh ông là hai thanh niên hoàn toàn không hề xa lạ với tôi: anh Vinh và trợ lý Kim. Hai người họ nhìn tôi, không hề có một chút cảm xúc biểu hiện trên mặt. Tôi chần chừ bước lại gần, khi chỉ còn đứng cách xa khoảng ba bước chân mới dừng lại

- Thưa ba, con mới tới!

- Tôi không nghĩ cô lại tới tận đây. Cô ngồi đi! – Ông đưa tay chỉ cái ghế đối diện

- Ba! Con cần một lời giải thích! – Tôi vừa ngồi xuống đã đưa ngay tấm hình cho ông

Ông khẽ đưa mắt liếc nhìn tấm hình, hình như có một chút bất ngờ lướt qua. Anh Vinh và trợ lý Kim nhìn nhau, biểu cảm cũng giống như vậy.

- Sao cô lại có cái này?

- Con nhặt được. Người phụ nữ trong hình không phải là….

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông đã tức giận xé đôi tấm hình trước mặt tôi. Khuôn mặt đầy vết sẹo nhăn nhúm lại tạo thành một đường nét dữ tợn. Ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng thẳng người, chỉ tay vào mặt tôi

- Tôi cấm cô gọi tôi là ba. Còn nữa nếu cô còn dám nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tôi, thì đừng trách tại sao tôi không nể tình.

- Con…

- Hai đứa đưa cô ta ra khỏi đây ngay! – Ông hét lên

Anh Vinh là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng bước tới đỡ tôi đứng dậy, dùng một ít lực đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi thật sự không cam tâm, đã tới tận đây mà không thu được kết quả gì. Chộp lấy hai mảnh hình, ngoan cố quay đầu ra sau, tôi hét lên: “Con muốn biết sự thật! Con không nỡ buông tay! Hãy cho con một lý do chính đáng tại sao con phải rời xa Thanh Phong!”.

- Bạch Vy! – Anh Vinh hét lên đánh thức tôi khỏi cơn mê loạn – Chấp nhận đi!

- Nếu ba không nói con nghe, con sẽ hỏi anh Phong. – Tôi bất chấp gào to

Trợ lý Kim không muốn tôi nói thêm câu nào chọc giận Chủ tịch, đứng chắn ngay tầm nhìn của tôi, ánh mắt sắc lạnh, buông ra lời đe dọa: “Cô không còn muốn đứa bé nữa phải không?”. Tôi sững người, theo phản xạ đưa tay lên bụng mình, cảm nhận một trận rét buốt thổi qua. “Anh Vinh, mau đưa cô ta rời khỏi đây, ngay khi em còn giữ được bình tĩnh!”

- Được! Con đi! – Tôi lách ra khỏi tay anh Vinh – Con không tin ba có thể giấu cả đời!

Nếu một người trong cuộc nhất quyết không nói, thì vẫn có thể hỏi người còn lại. Chỉ cần qua ba tháng này, tôi sẽ tìm bà ta, đến lúc đó mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

- Anh đưa em về! – Anh Vinh nói

- Không cần đâu! Anh đóng kịch một thời gian dài như vậy vẫn chưa thấy mệt sao? – Tôi nhếch mép cười – Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em, dù có thể chỉ là vì nhiệm vụ chứ không phải thật tâm của anh.

- Anh…- Anh Vinh áy này nhìn tôi

- Hoa cúc nở hoa rồi!

- Hả? – Anh ngơ ngác nhìn tôi

- Bụi hoa cúc anh trồng đã nở hoa rồi. Em đã nghĩ nếu anh thấy thì sẽ rất vui, nhưng có lẽ em lầm rồi. Anh còn chẳng nhớ đến chúng, cũng giống như tình cảm anh em bao nhiêu năm. Quay đầu lại chỉ là một giấc mộng hoang tưởng.

Thật nực cười! Rốt cuộc xung quanh tôi, điều gì là thật, điều gì là giả dối. Người nào là bạn, người nào là thù…Tôi cất bước nặng nề rời khỏi, né tránh ánh mắt ai oán của anh Vinh

- Bạch Vy! Dù em tin hay không, em mãi mãi là em gái tốt của anh! – Anh Vinh nói với theo sau lưng tôi

## 32. Chương 32

Khi tôi vừa bước vào nhà thì Thanh Phong đang hốt hoảng chạy ra, xém chút nữa còn đâm phải tôi.

- Anh có chuyện gì gấp gáp lắm sao?

- Em… – Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thoáng lộ vẻ khó chịu – Đi đâu vậy?

- Em qua nhà ba! Uhm, là ba của anh…

- Em tới đó làm gì?

- Có chuyện cần thắc mắc thôi.

- Thế đã hỏi được chưa? – Thanh Phong quay vào nhà, thong thả ngồi lên ghế

- Không! – Tôi cũng không ngại ngần trả lời – Anh tới đây làm gì? Không phải lúc nãy còn vội rời đi sao?

- À ừm..giấy tờ của em… – Anh đặt cái bóp lên bàn, hơi lúng túng đứng lên – Tôi đi đây!

Thanh Phong làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Dường như anh có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thể nói. Tôi khẽ tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Sáng giờ trải qua quá nhiều cảm xúc, tôi có chút mệt mỏi

- Cô ơi, cô mệt thì vào phòng ngủ đi!

- Uhm – Tôi mở mắt – Được rồi, không cần để ý đến cô đâu!

- Cô ơi… – Bé Yến rụt rè nhìn tôi – Sau này cô đi đâu nhớ nói cho con biết nha cô. Lúc nãy cậu chủ làm con và mẹ sợ chết khiếp.

- Sao vậy?

- Cậu cứ tưởng cô bỏ đi rồi, nên tức giận lắm. Còn định chạy ra ngoài kiếm cô nữa. Lần đầu tiên con thấy cậu như vậy.

- Ờ, cô xin lỗi. Sau này cô đi đâu sẽ nói con biết!

Tôi trả lời nhưng tâm hồn đã trôi về nơi nào. Anh sợ tôi bỏ đi khi chưa viết đơn hay sợ không thể nhìn thấy tôi. Từ lúc nào tôi lại trở nên yếu đuối như vậy, chỉ một câu nói, chỉ một hành động nhỏ có thể khiến tôi tâm tình bấn loạn. Tôi thở dài, tự an ủi trái tim ngu ngốc của mình. Phải tập buông tay, tập dần, đến khi nào không còn cảm thấy đau nữa.

———————————–

Thế nhưng cái con người khó chịu kia lại không để cho tôi quyết tâm vứt bỏ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh ngày nào cũng xuất hiện ở nhà vào buổi cơm trưa và chiều. Có khi không ăn gì, chỉ đơn giản nhìn tôi ăn hết hai chén cơm mới đứng dậy ra về. Điều đó làm tôi hết sức bực bội, nó khiến tôi nghẹt thở một cách khó hiểu. Hôm nay tôi quyết định sẽ ăn cơm trong phòng, khóa trái cửa lại. Một nỗi ấm ức không tên khiến tôi hành động ấu trĩ như vậy, nhưng trừ việc đó ra tôi không thể chống đối hơn nữa.

- Cậu không ở lại ăn cơm sao? – Tiếng chị Ba từ bên ngoài vọng vào

- Tôi không đói.

- Cậu…cậu làm cô giận hả? – Bé Yến ngập ngừng hỏi

- Yến! – Chị Ba vội vàng la con

- Không có, sao con nghĩ vậy? – Thanh Phong ôn tồn hỏi

- Tối qua con nghe tiếng cô khóc trong phòng. Sáng nay lại ở trong phòng ăn cơm…

- Cô…có hay khóc không?

- Dạ, hình như cũng nhiều. Không phải lúc nào cũng nghe tiếng, nhưng sáng sớm nhìn mắt cô là con biết liền… – Bé Yến liến thoắng nói

- Là cô nhõng nhẽo đó. Không liên quan đến cậu đâu!

Tôi xém chút nữa vì những lời đối thoại ngoài phòng khách làm cho sặc cơm. Đừng giả vờ như tôi không nghe gì chứ. Họ phải biết nhà này không thể cách âm mà, sao có thể nói về tôi một cách vô tư như thế. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả việc khóc cũng bị người ta đem ra mổ xẻ, phân tích. Làm ơn, có ai biết hai chữ “riêng tư” viết như thế nào không? Tôi đứng dậy, mở toang cửa, không buồn liếc nhìn Thanh Phong, tự mình dọn mâm cơm xuống bếp.

- Cậu…lần này thì cô giận thật rồi.

- Chị Ba, cái này phiền chị sắp xếp, tôi không rành lắm! Thôi cậu về! Mai cậu sẽ mua tập mới qua cho.

- Dạ, con cảm ơn!

Tôi sống ở đây được khoảng một tuần lễ, cũng có thể nhận thấy Thanh Phong đối xử rất tốt với bé Yến, xem như con cháu trong nhà. Điều này làm tôi có chút ngạc nhiên, anh hiếm khi thể hiện tình cảm rõ rệt với một ai do tính cách của anh có một chút lạnh lùng, một chút xa cách.

- Cô để con dọn cho! Cô lên nhà xem, cậu mua rất nhiều đồ cho cô. Mẹ con đang sắp xếp giùm cô đấy ạ!

Tôi buông cái chén đang rửa dở dang, mỉm cười cảm ơn bé Yến, rồi bước lên nhà trên. Chị Ba đang lôi trong túi ra rất nhiều vật dụng, nào là bình sữa, quần áo cho trẻ sơ sinh, nón vải, găng tay, tất tần tật những thứ cần thiết. Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao vừa muốn ly dị vừa lo lắng, chăm sóc cho tôi? Tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi không những không thể gạt bỏ tình cảm, mà càng ngày càng yêu anh. Đối diện mỗi ngày với anh cứ như một đóm lửa nhỏ thổi bùng ngọn lửa yêu thương đang gào thét trong lòng tôi. Hay đây chính là cách anh dằn vặt tôi, làm cho tôi lún sâu rồi quay lưng bỏ mặc. Và tôi chính là một nạn nhân hoàn toàn tự nguyện. Thanh Phong, anh thật sự đã quá tàn nhẫn.

- Chị Ba! Đống đồ này…

- Là của cậu mới mua đem qua!

- Chị không cần lấy ra đâu. Những thứ này em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nếu chiều nay anh Phong có ghé, phiền chị gửi lại giùm em. Em cảm ơn.

Nói xong, tôi không đợi câu trả lời, đã quay lưng bước vào phòng. Ngồi thẫn thờ trên giường, tôi đưa tay kéo chiếc giỏ xách, lôi từng vật dụng nhỏ nhỏ xinh xinh trong đó ra. Những chiếc áo, chiếc quần, từng cái găng tay đều được anh Vinh mua cho tôi ngay khi tôi siêu âm biết được đứa bé là con gái. Lúc nãy tôi có nhìn qua những thứ mà Thanh Phong mua, toàn bộ đều là màu hồng. Thanh Phong, có thể chỉ là đoán mò, nhưng anh đoán đúng rồi. Con của chúng ta chính là con gái. Nó nhất định sẽ rất giống anh….

————————————–

Tôi ngồi trong phòng đợi, có chút oi bức khiến tôi khó chịu. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy để ra ngoài hít thở một chút thì tôi đột nhiên cảm nhận có một lực giúp mình đứng lên. Tôi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn. Sau đó theo phản xạ, tôi lập tức tránh xa khỏi bàn tay ấy.

- Tại sao anh ở đây?

- Tình cờ thôi! – Minh Trường mỉm cười

- Phiền anh tránh qua một bên, tôi muốn ra ngoài.

- Anh giúp em!

- Cảm ơn, không cần! – Tôi định lùi ra sau một bước nhưng chợt phát hiện mình đang đứng giữa hàng ghế, mọi ánh mắt hiện tại đang đổ dồn về mình

- Không cần xem anh như người xa lạ vậy chứ!

- Tránh ra! Tôi không muốn chồng mình hiểu lầm! – Tôi nói nhỏ vừa đủ để anh ta nghe thấy

- Haha, em khéo đùa thật. Em đừng nói là em chưa ly dị với hắn ta nhé!

- Anh…chuyện đó không liên quan tới anh!

Tôi nhìn anh ta với cặp mắt chán ghét. Cái con người thâm sâu như anh ta khiến tôi xem thường. Ra mặt giúp em tôi, rồi lại quay ngoắt bắt tay với tập đoàn K. Con người như vậy tôi không thể tin tưởng được. Đẩy anh ta qua một bên, tôi lách người rời khỏi. Đi được vài bước, đột nhiên một cơn đau nhói lên khiến tôi nhăn mặt, đưa tay ôm bụng. Đau, rất đau. Tôi cảm giác đầu óc hoa cả lên, không giữ được lực, cả người từ từ khụy xuống. Ngay lập tức, Minh Trường lao tới đỡ lấy tôi

- Em sao vậy?

- Đau…Đau quá!

- Bác sĩ… – Minh Trường la to, bế bổng tôi lên – Không sao, không sao đâu…

Trong lúc vô thức, tôi đưa mắt nhìn về một góc trong bệnh viện. Cả người chấn động vì trông thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi đưa tay về phía đó, tôi thật sự rất muốn chạm vào người đó, được anh ôm trong lòng, nghe anh nói những lời dỗ dành, giúp tôi vượt qua cơn đau chết đi sống lại này.

- Thanh Phong…Thanh Phong… – Tôi lẩm bẩm gọi tên anh

Nhưng người ấy lại quay lưng rời khỏi. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Làm ơn, đừng bỏ đi mà. Tôi muốn la lên gọi anh, nhưng cơn đau đã ngăn cản tôi lại.

Tôi nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bảo chỉ là cơn đau do co thắt, từ đây đến lúc sinh sẽ còn gặp, nhất là vào ban đêm, ban ngày sẽ rất ít, không cần quá lo lắng. Minh Trường đứng kế bên tôi, lắng nghe một cách chăm chú. Tôi chán nản nhìn anh ta, không hiểu anh ta đang đóng vai gì. Ngay khi bác sĩ dặn dò xong, tôi chống tay ngồi dậy, không muốn ở lại một giây một phút nào nữa.

- Em nghỉ một chút nữa đi!

- Tôi muốn về! Còn anh, tránh xa tôi ra!

Minh Trường khẽ khựng người lại, ánh mắt tỏ vẻ mất mát, đứng qua một bên để tôi rời đi. Tôi lướt ngang qua mặt anh ta, ngay lúc đó anh ta nhét vào tay tôi một vật.

- Cái này? – Tôi nhìn chiếc usb trong tay mình

- Khi em cần tiếp thêm dũng khí để rời bỏ, hãy sử dụng nó! Bạch Vy, em đừng nghĩ chỉ mình anh thủ đoạn, đê tiện. Sau này em sẽ hối hận vì đã nghĩ như vậy!

- Tôi không cần cái này.

- Em sợ điều anh nói là đúng phải không? – Minh Trường nhếch mép, khích tướng tôi

- Không phải…

- Vậy thì cứ giữ nó. Dùng hay không dùng là quyền của em mà.

- Anh cố tình tới bệnh viện tìm tôi đúng không? Nếu là tình cờ thì anh đã không chuẩn bị thứ này.

- Haha, cứ nghĩ như vậy đi!

Tôi im lặng, nắm chặt chiếc usb trong tay, nhanh chóng rời khỏi.

## 33. Chương 33

Bé Yến trông thấy tôi vội vàng chạy ra, hoa chân múa tay khoe bức tranh vừa mới vẽ. Những nét vẽ non nớt nhưng lại rất có hồn, sinh động và đáng yêu. Tôi xoa xoa đầu bé

- Đẹp thật! Con thích vẽ lắm hả?

- Dạ! Cô vẽ với con nha!

- Uhm, được, con lấy giấy ra đây!

Tôi vui vẻ đồng ý. Hai cô cháu ngồi vẽ với nhau, không khí rất náo nhiệt. Những ý tưởng trẻ thơ của bé làm tôi bật cười, đã lâu lắm rồi tôi mới cười sảng khoái như vậy.

- Cô ơi! Cô có phải là vợ cậu không?

- Hả? Sao con lại hỏi vậy? – Tôi chột dạ

- Cậu nói vợ của cậu vẽ rất đẹp. Con thấy cô vẽ đẹp ơi là đẹp, nên con nghĩ vậy.

- Hai người đang làm gì vậy?

- Cậu! – Bé Yến vui vẻ chạy tới người vừa lên tiếng

Tôi không đứng dậy, chỉ đưa mắt nhìn anh. Thanh Phong thong thả ngồi xuống ghế, vừa cười vừa trả lời với bé Yến

- Đang vẽ hả? Đưa cậu xem!

- Cô dạy con vẽ đó. Cậu thấy đẹp không?

- Bác sĩ có nói gì không? – Anh nhìn bức vẽ, nhưng câu hỏi lại nhằm về tôi

- Uhm không có gì…Chỉ là lúc nãy…À, anh có vào bệnh viện không?

- Không! Tại sao tôi phải vào đó? – Thanh Phong trả lời, mắt vẫn không nhìn về phía tôi

Vậy là lúc đó có lẽ do đau quá mà tôi đã bị hoa mắt, trông nhầm người rồi. Vậy cũng may, anh không phải chứng kiến cảnh Minh Trường bế tôi lên. Tôi thở hắt ra một cái, đứng dậy bước vào phòng.

- Bé Yến, ngày mai cậu phải đi công tác. Ba tháng sau mới về. Con ở nhà phải ngoan biết không?

Tôi khẽ đứng sựng lại. Ba tháng. Như vậy anh sẽ không bên cạnh lúc tôi sinh con. Khi anh về cũng đã đến thời hạn giao ước. Nhưng nếu anh không đi thì chưa chắc đã bên cạnh tôi. Chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ không buồn nữa. Tuy nhiên lúc này có một cảm giác mất mát len lỏi trong người làm tôi có chút khó chịu.

- Thanh Phong! – Tôi quay người lại, khó khăn hỏi – Tối nay…có thể ở đây không?

Tôi biết khi nói ra câu đó sẽ bị anh xem thường, nhưng hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi trông thấy anh. Tôi không muốn bỏ lỡ. Cứ xem như tôi là người không có tự trọng đi, tôi mặc kệ…Thanh Phong có vẻ rất bất ngờ, trong một khoảnh khắc bị câu nói của tôi làm cho đứng hình. Lần đầu tiên tôi thấy anh lúng túng như vậy, ánh mắt có một chút rối loạn.

- Coi như em chưa nói gì đi! – Tôi thất vọng nói

- Được! – Thanh Phong trả lời, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa, xem chừng như muốn né tránh

—————————————

Tôi ngồi trên ghế, đan cái khăn choàng từ hôm bữa, một mặt vì muốn hoàn thành cho rồi, mặt khác là để giết thời gian chờ người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Tôi là một người hèn nhát, với mệnh đề này từ lâu tôi không có ý định phản đối. Nếu tôi dũng cảm thì đã ngồi chống cằm, mặt dày nhìn anh không chớp mắt, chứ không phải ngồi đếm cừu thay anh như vậy.

- Những thứ này có thể mua ngoài chợ mà! – Thanh Phong gác tay dưới đầu, mắt hướng lên trần nhà, nói một cách bâng quơ

- Anh chưa ngủ sao? Hay đèn sáng quá?

- Không phải! Lâu rồi không ngủ ở đây, nên có chút lạ chỗ.

- Xin lỗi…

- Vì cái gì?

- Đã biết mai anh phải đi sớm, còn đề nghị anh ngủ lại, làm mất giấc ngủ của anh.

- Bình thường ở nhà tôi cũng có ngủ đâu mà.

- Thanh Phong!

- Uhm…

- Em muốn nghe anh tâm sự…với tư cách một người bạn thân…Có được không?

Tôi là vợ, chính xác đã được hơn ba năm, nhưng tôi chưa từng muốn biết anh nghĩ gì, thích gì, quan tâm điều gì. Khoảng thời gian ở bên anh, tôi chỉ ngày đêm trách móc, lo sợ, nghi ngờ…Tôi luôn nghĩ anh phải có trách nhiệm hiểu mình, nhưng lại quên mất anh cũng cần điều đó. Bây giờ có lẽ đã quá muộn, không biết anh còn cho tôi một cơ hội nào không?

- Em muốn nghe gì?

- Tất cả…những gì anh cảm thấy khó chịu, không thể nói với ai…

- Đến bây giờ em mới nghĩ đến việc tìm hiểu tôi nghĩ gì thì hình như quá muộn rồi. Em ngủ đi! Có thai thức khuya không tốt đâu!

Tôi chưa kịp lĩnh hội câu trả lời thì Thanh Phong đã quay lưng về phía tôi. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kĩ tấm lưng to lớn của anh. Rất vững chãi, cũng rất cô độc. Người nhìn còn có cảm giác xót xa, muốn ôm chầm lấy nhưng lại không thể. Thì ra đây chính là cảm giác mà anh đã nếm trải bao nhiêu năm nay. Lặng lẽ nằm xuống cạnh anh, tôi cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng nấc của bản thân. Cùng nằm trên một chiếc giường, sao khoảng cách chúng tôi lại xa xôi như vậy.

————————————-

Sáng sớm khi tôi thức dậy thì đã không thấy anh. Tưởng chừng như tối qua là một giấc mơ. Ngồi trên giường thanh tĩnh đầu óc một lúc, tôi sửa soạn quần áo rời đi. Không có anh, tôi ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng trong thời gian này đi kiếm em trai mình không hay hơn sao. Chị Ba và bé Yến trông thấy tôi kéo vali ra khỏi phòng thì rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi:

- Cô định đi đâu?

- Em muốn quay về nhà cũ…Khoảng thời gian này làm phiền mọi người quá!

- Cô ơi, cô không ở đây với con nữa sao?

- Bé Yến ngoan, khi cô sinh em bé xong sẽ ẵm em về thăm con, được không? – Tôi mỉm cười, xoa đầu bé – Chị Ba, có thể cho em mượn điện thoại được không?

- Trời, cô cứ tự nhiên đi. Sao phải xin phép tôi chứ? – Chị Ba chỉ chỉ chiếc điện thoại bàn

Tôi gật đầu, bước tới gọi cho số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được. Tôi cũng nghĩ như vậy nên không bất ngờ lắm. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định gọi cho Phúc

- Phúc, chị Vy đây! Uhm, chị vẫn khỏe…Không sao đâu…Nhà cũ của em…Chị định dọn đến đó một thời gian…Uhm, được, chị biết rồi…Cảm ơn em nhiều.

Tôi gác máy. Vậy là không cần lo về chỗ ở nữa. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Tạm biệt hai mẹ con chị Ba, tôi leo lên taxi về lại căn nhà cho tôi khoảng thời gian yên bình nhất trong đời.

Tôi lật một góc chậu cây nhỏ trước sân, lấy chiếc chìa khóa để mở cửa. Đây là chìa khóa dự phòng, vì tôi ngày xưa có thói quen quăng chìa khóa lung tung nên Phúc làm một cái giấu ở đây cho tôi. Khi tôi rời đi, cậu nhóc cũng không có ý nghĩ sẽ đem cất nó, nên bây giờ tôi mới may mắn ngồi được trong nhà. Vật dụng từ lúc tôi đi cũng không có gì thay đổi, có chăng là nhiều bụi hơn thôi. Nhìn một lượt xung quanh, cảm giác hạnh phúc, tiếng cười, tiếng nói của những ngày ấy vẫn còn len lỏi trong từng ngõ ngách. Đưa tay quệt một đường trên bàn phòng khách, tôi thở dài ngao ngán. Hôm nay phải tổng vệ sinh rất mệt mỏi đây. “Con ngoan, chịu cực một hôm nhé!” – Tôi đưa tay lên bụng, trấn an con gái.

Với thân hình không còn như xưa, chậm chạp, lề mề lau lau dọn dọn thì đã quá giờ trưa. Lúc này cảm giác đói bụng cũng xuất hiện, tôi quyết định đầu tiên sẽ đi rút tiền ngân hàng, tận hưởng bữa trưa ở nhà hàng sang trọng, sau đó sắm ình chiếc di động mới, rồi các thứ linh tinh lặt vặt nữa. Nghĩ là làm, tôi tắm rửa sạch sẽ, rời khỏi nhà. Bao nhiêu buồn chán, bực dọc quyết định vứt bỏ hết sau lưng, tự thưởng ình một ngày thật vui vẻ. Ngay cả mình không biết tự yêu lấy bản thân thì làm sao mong người khác quý trọng mình chứ.

Dạo một vòng trung tâm mua sắm, tôi dừng lại ở cửa hàng bán vật dụng trẻ em. Do mải mê nhìn ngắm một số thứ bắt mắt mà tôi vô tình đụng phải một người. Lúc ngẩng lên định xin lỗi thì bắt gặp ngay ánh mắt đang mở to ngạc nhiên nhìn mình, còn tôi thì cảm thấy hết sức vui mừng với sự hội ngộ này

- Á, sao anh ở đây? – Tôi vui vẻ hỏi Hải Lâm

- Như em thôi! Mua đồ cho con… – Hải Lâm hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu

- Woa! Anh và Lan Linh có em bé rồi sao? Chúc mừng hai người nha! Cô ấy có đi chung với anh không? – Tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh

- Không có! – Hải Lâm lắc đầu – Chúng ta ra kia nói chuyện đi!

- Uhm, được!

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Hải Lâm, thật sự thì tôi có một chút phấn khích. Dù gì tình cảm của chúng tôi từ trước tới giờ vẫn rất tốt.

- Em dạo này sao rồi?

- Vẫn tốt! Anh nhìn xem, em cũng sắp làm mẹ rồi!

- Em tái hôn khi nào? Sao không báo anh một tiếng để chúc mừng em…

- Cái này…rất dài dòng.

Tôi có chút khó xử, không biết làm sao mở miệng nói với anh là tôi đã quay lại với Thanh Phong. Với những việc mà Thanh Phong đã gây ra cho Lan Linh, e rằng Hải Lâm dù không biết rõ nhưng cũng không tránh khỏi khúc mắc trong lòng. Chưa kể bây giờ tôi còn sắp ly dị. Tình hình đúng là có kể ra vừa mất rất nhiều thời gian lại mất vui, cho nên cứ tránh được thì tránh.

- Bây giờ em ở đâu? Khi nào rãnh rỗi anh sẽ đưa Lan Linh tới thăm em.

- Em hả? Vẫn ở chỗ cũ…Không có gì thay đổi.

- Anh tưởng em có chồng thì sẽ rời đi chứ.

- Hì, anh cứ xem em là bà mẹ đơn thân đi!

- Cái này… – Hải Lâm có chút lo lắng nhìn tôi – Anh cũng có đọc báo, công ty nhà em…

- Anh biết mà, em trước giờ đối với vấn đề đó không có quan tâm. Không cần lo cho em đâu. Em thật sự rất tốt mà. – Tôi mỉm cười trấn an anh – Lan Linh thế nào?

- Đã khá hơn rất nhiều rồi. Từ lúc sinh em bé, cô ấy gần như bình phục hoàn toàn.

- Thật mừng cho hai người!

Những lời này đều là lời nói thật tâm của tôi. Trải qua nhiều việc như vậy, bản thân tôi không còn muốn thù hận ai nữa. Dù trước kia xảy ra việc gì thì Lan Linh đã trả lại cho tôi rồi, thậm chí là phải trả quá nhiều.

- Bạch Vy! Đứa trẻ có phải…là của Thanh Phong không?

Câu hỏi đột ngột của Hải Lâm làm cho tôi giật mình. Đúng là bạn bè thân thiết, lại hiểu nhau rõ như vậy, cũng có chút bất tiện. Không thể có bí mật nào được giấu kín. Tôi thở dài, khẽ gật đầu.

- Cái thằng…Đừng để anh gặp được nó, nếu không sẽ đánh cho nó một trận!

- Ai cũng có nỗi khổ riêng mà anh. Em không vui, cũng chưa chắc Thanh Phong không buồn. Cái nào buông được thì buông vậy.

- Sao em lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy?

- Anh đừng nói giống như em khoan dung, độ lượng lắm. – Tôi đẩy nhẹ vào vai Hải Lâm – Thôi, cũng trễ rồi. Em phải về. Khi nào rãnh thì hẹn em, em cũng muốn gặp Lan Linh.

## 34. Chương 34

Tôi ngạc nhiên khi thấy trong nhà sáng đèn. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc nãy ra khỏi nhà, tôi đã tắt đèn, đóng cửa hết sức cẩn thận. Không lẽ có ăn trộm nào lại hoạt động lộ liễu như vậy chứ. Mở nhẹ cổng, tôi đứng ở ngoài sân, hỏi vọng vào:

- Ai ở trong đó vậy?

- Là em! – Phúc ngay lập tức lên tiếng, xuất hiện trước mặt tôi

- Em…sao lại ở đây?

- Tại em có chút lo lắng nên đã đã xin phép được nghỉ hai ngày để lên thăm chị.

- Thật là, chị có phải là con nít đâu! – Tôi cảm kích nhìn Phúc

Hai chị em vui vẻ bước vào nhà. Phúc có vẻ cũng vừa mới tới nơi, balô mang theo vẫn còn đặt ngay cạnh cửa. Tôi ngồi xuống ghế, vỗ bộp bộp vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu nhóc

- Hai bác biết em lên đây chứ?

- Dạ không! – Phúc nhún vai, ngồi xuống cạnh tôi – Chỉ là đi có hai ngày, cũng không phải là việc gì lớn lắm.

- Đừng nói chỉ là lên xem tình hình của chị. Không có việc gì chứ?

- À ừm…vì em không biết làm sao liên lạc với chị, nên phải lên tận đây. Em nghĩ chị muốn biết chỗ ở hiện tại của anh Khải…

- Em biết sao? – Tôi rất ngạc nhiên, có một chút vui mừng trong giọng nói

- Dạ! Nhưng em không thể dẫn chị đi gặp anh ấy được. Có lẽ anh Khải cũng không biết là em biết nhà. Em cho chị địa chỉ, chị tự tìm tới nha.

- Làm sao em biết được?

- Cái này…chị coi như em theo dõi anh ấy đi! – Phúc ngại ngùng, mắt đảo thành một vòng tròn – Buổi sáng khi báo vừa đăng tin, em cảm thấy rất lo lắng nên đã bắt xe lên thành phố ngay trong ngày, dù việc này làm em bị kỉ luật sau đó nhưng rất may em đã không chần chừ. Em đã đứng trước cửa nhà một lúc trước khi thấy anh ấy đi ra cùng với dì, còn mang rất nhiều đồ đạc…Em đã đi theo…Thế đấy.

- Em thật sự là chàng trai tốt. Chị cảm ơn em nhiều lắm! – Tôi nắm tay Phúc tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình

- Chị đừng nói là em chỉ chị. Em không muốn anh ấy nghĩ mình níu kéo. Chị biết đấy, em cũng sĩ diện lắm. – Phúc cười cười, có vẻ cố giấu sự ngượng ngùng của mình

- Phúc, chị là chị nên không thể bỏ mặc Khải, nhưng em thì khác, với những người không xứng đáng với mình, em hãy thật vui vẻ mà bỏ mặc họ. Phải làm cho họ cảm thấy hết sức ngu ngốc khi lạc mất mình. Hiểu chưa?

Phúc chỉ gật đầu, không trả lời tôi. Thật ra nói thì rất dễ, cũng như tôi đây, có làm được đâu. Cố gắng rất nhiều cũng chỉ có thể không khóc lóc nữa thôi, nhưng vui vẻ, lạc quan như ngày xưa thì khó vô cùng. Tôi rất ghét phải thừa nhận mình là kẻ khuyên người khác rất giỏi, nhưng lại là tấm gương vô cùng xấu.

- Haiz, mà thôi đi, chị mà như em, chắc đã vật vã chứ không thể bình tĩnh nói về người cũ như em được. Em dũng cảm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều! – Tôi vỗ bộp lên vai Phúc, đánh trống lảnh – Em đã ăn uống gì chưa?

- Em ăn rồi! Chị nghỉ ngơi đi! Em về nhà ngả lưng. Mệt rồi. Hì hì!

- Uhm, ngủ ngon!

Tôi nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ nhà trong tay, đứng bên đường nhìn về ngôi nhà nhỏ phía bên kia, trong lòng là một mối cảm xúc hỗn loạn. Căn nhà đó chỉ khoảng một phần năm ngôi nhà cũ của tôi, trước cổng còn có tấm bảng cho thuê. Hoàng Khải và dì sao lại trở nên thế này. Chẳng lẽ họ ra đi mà không được một đồng nào sao? Tôi khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí băng qua đường, gặp nhau trong tình cảnh này không biết có mùi vị thế nào đây.

Tôi đưa tay bấm chuông cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ dáng vẻ tròn trịa bước ra, nhìn tôi đề phòng

- Cô kiếm ai?

- Xin hỏi ở đây có ai tên Hoàng Khải không?

- Có, nhưng cậu ấy đi làm sớm rồi. – Bà ta trả lời nhát gừng

- Vậy còn mẹ của Khải có ở đây không ạ?

- Bà ta hả? Ôi giời, chắc qua nhà hàng xóm đánh bài rồi. Không có ở nhà. Cô là ai?

- Dạ, cháu là họ hàng ở dưới quê lên thăm.

- Vậy hả? – Ba ta đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân – Nói thiệt với cô, bây giờ không biết đâu mà lần. Thấy cô bầu bì thế này nhưng tôi cũng không dám cho cô vào. Mắc công lắm…Thôi cô qua quán nước kế bên ngồi đi. Khi nào họ về, tôi sẽ gọi cô.

- Dạ, vậy làm phiền cô! – Tôi gật đầu, không ý kiến thêm nữa

Ngồi đợi rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng không cần người phụ nữ trong nhà thông báo, tôi cũng có thể trông thấy dì từ đằng xa trở về. Dì cũng ngay lập tức phát hiện ra sự có mặt của tôi, ban đầu là bất ngờ, khẽ đứng khựng lại, sau đó đưa cặp mắt khinh thường nhìn vào cái bụng to tròn của tôi

- Mày làm gì ở đây?

- Con tìm dì và em…Con muốn biết hiện tại hai người ra sao rồi?

- Biết để làm gì? Để cười vào mặt tao hả? Mày đi đi!

- Dì…

- Cút! Tao mà la lên thì có mày xấu mặt đó.

Tôi hết sức bất mãn với thái độ của dì. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng bà ta vẫn không bỏ thói hung hăng, hồ đồ. Tôi lắc lắc đầu, không thèm chấp, quay lại ngồi ở quán nước. Sự thật là mục đích tôi đến đây không phải để kiếm bà ta mà là Hoàng Khải. Bà ta liếc tôi một cái, nguýt một tiếng rõ dài rồi mở cửa bước vào trong nhà. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi nhưng sao vẫn chưa thấy Khải về. Tôi hơi sốt ruột, không biết do chỗ làm xa hay là em tôi phải làm quá nhiều việc.

- Cô nè!

- Dạ! – Tôi quay đầu nhìn người phụ nữ

- Khải nó về rồi đó. Nó có thói quen đi cổng sau. Tôi có nói nó là có người kiếm, nó vừa thấy cô đã quay vào, bảo không muốn gặp. Tôi thấy cô đang có thai, ngồi ở đây đợi cũng không tốt….Hay cô về đi!

- Cô…cô cho con vào nhà đi cô!

- Thôi, không được đâu. Tụi này ở tập thể, có gì bị đổ thừa mệt lắm….

- Vậy cô giúp cháu vào nói với Khải là cháu sẽ ngồi đây đợi đến khi nào nó ra gặp thì thôi.

- Thôi được rồi, để tôi vào nói tiếng nữa. Được hay không tôi không biết, nhưng tôi không ra báo nữa đâu à!

- Dạ, con cảm ơn!

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi, dù lưng đã mỏi nhừ rồi. Tôi không tin Hoàng Khải nhất quyết không ra gặp tôi. Vì lẽ gì mà nó lại tránh mặt tôi, tôi thật sự nghĩ không ra. Hay nó trách tôi đến bây giờ mới tìm nó, như vậy tôi càng phải gặp để giải thích. Tôi đã mất một người vì hiểu lầm, không thể mất thêm một người nữa.

Trời đã chuyển sang nhá nhem tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Chủ quán cafe nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu vì đã chiếm chỗ quá lâu. Tôi ái ngại nhìn ông ta, xin lỗi và gọi một chai nước suối thứ ba dù chai đầu tiên vẫn chưa uống hết. Có lẽ hôm nay không gặp được Hoàng Khải rồi, nhưng ngày mai tôi sẽ quay lại. Tôi chỉ cần xem nó bây giờ sao rồi, có khỏe không, giải thích tất cả mọi việc, rồi sau đó nếu nó không muốn gặp tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Tôi đứng dậy tính tiền, xoa xoa cái lưng, giơ tay bắt taxi.

- Chị Vy!

Tôi giật mình, vui mừng quay đầu lại. Hoàng Khải đứng trước cửa nhà, cặp mắt đầy tâm trạng nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng bước tới, Hoàng Khải lách người qua một bên, chừa một chỗ trống cho tôi vào nhà. Tôi có chút hụt hẫng với cách đối xử lạnh nhạt của em trai nhưng vẫn mỉm cười bước vào trong.

Căn nhà cho thuê này được chia thành các phòng nhỏ. Mỗi phòng chỉ ở vừa đủ hai người, nếu thêm một người ngay lập tức có cảm giác ngột ngạt. Hoàng Khải vì tránh bầu không khí đó nên không bước vào phòng mà đứng ở ngoài. Dì liếc xéo tôi một cái, rồi tiếp tục xem tivi, bỏ qua sự có mặt của tôi.

- Chị tới đây có việc gì?

- Chị tới thăm em. Chị mới biết chuyện, thời gian qua…

- Em nhìn chị – Hoàng Khải đưa mắt nhìn tôi một lượt – có lẽ sống rất tốt. Vậy được rồi, muốn thăm thì cũng thăm rồi, chị về đi!

- Khải, em có chuyện gì hiểu lầm chị phải không? Không phải chị không tìm em sớm đâu. Chị có nỗi khổ riêng mà. Em nghe chị giải thích.

- Không cần đâu. Em thấy tốt nhất chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa.

- Em đừng nói vậy mà. – Tôi hốt hoảng

- Chị quay về với anh ta đi. Em mới kiếm được việc làm. Em không muốn anh ta không vui, lại ảnh hưởng đến việc em khó lắm mới kiếm được. Mẹ con em cần tiền để sống.

- Chị…chuẩn bị ly dị rồi! – Tôi khó nhọc lên tiếng

- Tại sao? – Hoàng Khải không dám chắc những gì mình vừa nghe được, ngỡ ngàng nhìn tôi

- Chị bắt buộc phải lựa chọn. Và chị không thể không chọn em trai của mình. Bây giờ chị không còn ai bên cạnh, đến cả em cũng bỏ mặc chị, chị phải làm sao đây?

- Hừ, chả biết nó lựa chọn hay do thằng đó đá nó nữa. – Dì nhìn tôi dè bỉu

- Mẹ! – Hoàng Khải luôn luôn không thích cách đối xử của dì với tôi – Chị hai, chị nói thật chứ?

- Em không tin chị sao?

- Tin, em tin chị mà. – Hoàng Khải thay đổi nét mặt, vui mừng nắm lấy tay tôi – Tốt rồi, chúng ta có thể là một gia đình rồi!

- Tao thì chả tin nó!

- Chị tính thế này! – Tôi chả thèm chấp bà ta, nhìn một lượt căn phòng xập xệ – Chúng ta thay đổi chỗ ở đi. Không có tiền mua nhà thì cũng ráng kiếm một chỗ trọ lớn hơn. Sau này chị còn sinh em bé.

- Em không có khả năng. Lúc ra khỏi nhà mẹ và em không lấy một thứ gì hết. Sống đến bây giờ là nhờ tiền tiết kiệm bấy lâu nay của em. Mẹ lại…À ừm em chỉ mới kiếm được việc gần một tháng nay.

- Không sao! Chị có thể lo được. Em và dì cứ thu dọn đồ đạc đi, khi nào kiếm được nhà, chị sẽ báo. Đây là số điện thoại của chị. – Tôi lấy mảnh giấy nhỏ, ghi lại số

Hoàng Khải đỡ tôi đứng dậy, ánh mắt đã trở lại yêu thương và dịu dàng. Đứng bên ngoài đợi taxi với tôi, Hoàng Khải nói: “Chị hai, có lẽ một lúc nào đó, chúng ta cần phải ngồi lại tâm sự. Em rất nhớ khoảng thời gian trước đây!”. Tôi nhìn em trai, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, gật gật đầu. Tôi leo lên taxi, quay lại nhìn em trai đến khi xe rẽ sang đường khác.

## 35. Chương 35

Sau mấy ngày vất vả tìm kiếm, tôi đã tìm được chỗ ở mới vừa ý. Hoàng Khải tay xách nách mang chuyển đồ đạc vào trong nhà. Căn nhà này được tôi thuê nguyên căn, vì nó khá nhỏ lại nằm trong hẻm sâu nên giá thuê không đến nỗi nào. Tuy nhiên so với căn phòng ọp ẹp cũ của em trai thì nó vẫn còn tốt chán. Tôi bước tới phụ Hoàng Khải một tay nhưng bị em trai phẫy tay từ chối, chỉ chỉ vào cái bụng đã rất to của tôi.

Cuối cùng công cuộc dọn dẹp cũng đã đâu vào đấy, dì nhanh chóng chọn cái phòng to nhất, bước vào đóng sập cửa trước mặt chị em tôi. Hoàng Khải nhìn tôi miễn cưỡng, đẩy tôi vào căn phòng nhỏ hơn, còn mình thì lót chiếu ngủ ngoài phòng khách.

Tôi gọi điện thoại thông báo cho Phúc biết rằng tôi sẽ chuyển nhà. Tôi không muốn Hoàng Khải khó xử. Đầu dây bên kia ngoài những chữ “Dạ, dạ” thì không góp thêm ý kiến nào nữa. Cúp máy, tôi mới yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi sau khoảng thời gian khá mệt mỏi của mấy ngày qua. Không hiểu sao lúc trước chỉ nằm ở nhà, sức khỏe của tôi rất yếu, ngay cả đứa con đầu cũng không thể giữ. Bây giờ không những động tay động chân, tinh thần cũng chẳng thoải mái nhưng đứa trẻ này lại rất khỏe mạnh. Có lẽ ông trời còn rũ một chút lòng thương xót với tôi.

—————————–

Tôi bước qua nửa tháng thứ chín với vài cơn đau do co thắt, dần dần quen thuộc, không cảm thấy đau đớn như lần đầu tiên. Ngày sinh của tôi đã gần kề. Thời gian này rất quan trọng nên em trai hầu như không cho tôi làm việc nhà, tất nhiên không thể để dì làm nên mọi việc đều đổ dồn lên Hoàng Khải. Đối với việc bất công này, em trai tôi hoàn toàn không có ý phản đối, ngược lại còn rất vui vẻ. Hoàng Khải không còn là đứa em đầy tính tự trọng, tự cao tự đại ngày xưa nữa, nhưng tôi lại thấy em mình đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều.

- Mẹ và chị ra ăn cơm!

Tôi từ trong phòng bước ra, nhìn một bàn đồ ăn bốc khói nghi ngút, trong lòng không khỏi cảm thán

- Tay nghề em càng ngày càng cao đó!

- Tất nhiên! Em nghĩ do gen di truyền đó chị! – Em trai đưa mắt nhìn dì – Mẹ ngồi ăn đi!

- Lại là mấy món này sao? – Dì lấy đôi đũa khẩy khẩy chén cơm – Hay mày lại không đưa đủ tiền chợ cho em mày.

- Mẹ! Ngày nào mẹ không kiếm chuyện với chị thì ăn không ngon hả?

- Thôi đi Khải, tại chị không giỏi, sau này có lẽ việc tiền bạc nên để dì đưa cho em. Con thấy dì ở nhà không cũng rất thoải mái, chắc là có nhiều tiền lắm. Hay dì đưa một ít cho Khải mua đồ ăn hợp với sở thích của dì đi!

Tôi trước giờ chưa bao giờ nhún nhường trước bà ta. Nếu không vì đứa em trai này, bà ta được ngồi chung mâm với tôi sao. Đã không làm gì, sử dụng tiền của tôi mà còn lên mặt. Tôi đâu phải con nhóc 3-4 tuổi ngày xưa chứ.

- Mày….Tao không ăn nữa! – Dì đập chén cơm lên bàn, đùng đùng bước vào phòng

Hoàng Khải nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn tôi, không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng đành cầm chén cơm, khó nhọc lùa vội từng đũa

- Chị xin lỗi đã làm em khó xử!

- Là em phải xin lỗi mới đúng. Nếu không phải toàn bộ lương tháng này của em đều phải trả nợ ẹ thì chị không phải cực khổ suy tính vừa lo tiền nhà, vừa lo tiền chợ.

- Thật ra, nếu chị rút tiền trong ngân hàng thì sẽ không phải cực khổ thế này, nhưng chị không muốn dì ỷ lại. Bây giờ ngay cả đối mặt với khó khăn, dì vẫn bài bạc như thường. Chị xin lỗi, chị nói thẳng, chị vì thương em mới giữ dì ở lại, chứ dì chả phải máu mủ gì với chị mà được quyền nói nặng nói nhẹ.

- Em hiểu chị mà!

- Uhm, em hiểu chị thì tốt! Em chỉ cần biết, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là chị em tốt! Về phần dì, chị giao lại cho em.

Hoàng Khải nhìn tôi, trong mắt ẩn chứa vạn điều khó nói. Tôi cố tình dường như không thấy, quay lại chén cơm của mình. Tôi không ăn thì cũng phải đề con tôi ăn. Thật ra một lý do tôi không rút tiền ngân hàng vì từ lâu tôi đã để dành phần đó cho con mình. Không một ai có thể đụng vào. Tôi rút tiền lãi mỗi tháng chi tiêu là quá lắm rồi!

———————————-

Tôi ngồi trong quán cafe, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy dáng vẻ hấp tấp của Phúc thì bật cười. Phúc được nghỉ phép vài ngày nên lên thành phố thăm tôi.

- Chị ở đây! – Tôi đưa tay ra hiệu

Phúc mỉm cười, nhanh chóng bước tới chỗ tôi. Lấy tay lau mồ hôi, cậu nhóc ngồi xuống ghế, gọi một ly cafe đá mà không cần đọc menu.

- Làm gì mà gấp gáp vậy!

- Em sợ chị đợi!

- Chị cũng vừa tới thôi! Sao lại được nghỉ phép mấy ngày thế?

- Em chuẩn bị đi tập huấn sáu tháng. Đã được chọn rồi, đợt này được cho về nhà chuẩn bị. Em tranh thủ chạy lên thăm chị!

- Tập huấn ở đâu?

- Trung Quốc. Chỉ sáu tháng thôi, nhưng háo hức lắm chị à!

Phúc vừa trả lời, vừa đưa ly cafe uống một hớp. Tôi đột nhiên nhận ra người ngồi trước mặt tôi không còn là một cậu nhóc e thẹn, dễ đỏ mặt, mà đã trở thành một thanh niên phóng khoáng. Thời gian dù không dài nhưng thay đổi quá nhiều thứ, kể cả một con người

- Vậy thì chúc em đi may mắn!

- Chị! Em muốn hỏi ý kiến chị một chuyện.

- Chuyện gì?

- Cái này…hơi khó nói một chút… – Phúc gãi gãi đầu

- Sao đây? – Tôi buồn cười, chẳng lẽ cảm giác lúc nãy của tôi là sai sao

- Em có hứa sau khi đi tập huấn về, sẽ trả lời một người…

- Hả? – Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước thông tin này – Ý em nói là có một người đã ngỏ lời với em?

- Dạ, anh ấy là vận động viên bóng rổ. Lâu lâu tổ điền kinh có đi ngang qua sân tập bóng rổ. Không biết sao anh ấy lại để ý đến em…

- Em thích cậu ta chứ?

- Em không biết. Cảm giác rất khác so với ngày xưa. – Phúc đưa tay khuấy ly cafe

- Vậy thì em có sáu tháng để suy nghĩ rồi đó. Ban đêm, khi không có ai bên cạnh, em hãy nhắm mắt lại, lúc đó em sẽ có câu trả lời.

Phúc đưa mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng một bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Phúc đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn đối mặt. Người ta thường nói đau quá sẽ tự khắc buông tay, nhưng chỉ e là nhiều người thà mình đau chứ không nỡ nhìn vật mình trân trọng phải tan vỡ.

Đột nhiên nhắc đến đau, bụng tôi lại trỗi dậy một cảm giác đau đớn. Tôi nghĩ có lẽ lại là một cơn đau như mọi lần nên tìm cách chuyển tư thế một chút, nhưng lại không giảm, mà càng lúc càng đau hơn.

- Chị sao vậy?

- Đau… Chị nghĩ… phải vào bệnh viện… – Tôi khó khăn nói, mồ hôi đã tuôn ra như tắm – Điện thoại…gọi cho Khải giùm chị….

————————————

Tôi thật sự không ngờ mình có thể vượt qua được cửa ải đó. Ngay khi tiếng khóc của con cất lên, tôi biết rằng mình đã được tái sinh một lần nữa. Một cảm giác hạnh phúc, nghẹn ngào làm tôi rơi nước mắt. Do tôi sinh sớm nửa tháng nên con tôi được giữ lại theo dõi một ngày trước khi được đưa về phòng.

Nhìn đứa con bé nhỏ nằm trong nôi, tôi tự cười vu vơ một mình. Túc trực trong bệnh viện với tôi là dì, điều đó làm cho tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng dì có thể bỏ thời gian để chăm sóc mình. Hôm đó khi tôi được cho về phòng thì Phúc đã đi rồi, tôi nghĩ Phúc và Khải đã có khoảnh khắc rất khó xử, do đó Phúc không ở lại chờ tin của tôi cũng là một việc hết sức bình thường. Tôi có một chút tò mò, muốn hỏi Hoàng Khải nhưng thấy vẻ mặt ủ dột của em trai thì đành giữ lại trong lòng.

- Thằng chồng mày đúng là vô trách nhiệm. Con ra đời được ba ngày rồi mà cũng chưa thấy vô thăm lần nào…

- Anh Phong không biết đứa bé này là con anh ấy. – Tôi vừa nựng con vừa nói

- Vậy là sao?

- Với lại anh ấy đã đi công tác rồi, làm sao biết con đã sinh. Dù gì cũng sắp li dị, quan tâm nhiều mà làm gì.

- Đúng là… – Dì bỏ dở câu nói

- Mấy ngày nay thật cảm ơn dì.

- Tao chẳng qua không muốn nghe thằng Khải cằn nhằn, với lại nhà này bây giờ do mày nuôi mà…

- Dì! Chúng ta không thể sống thật vui vẻ với nhau sao?

Tôi không muốn ngày nào cũng phải gây gổ với dì, mở miệng ra là trong đầu phải chuẩn bị câu nói tiếp theo. Chưa kể tôi khổ một thì người ở giữa như Hoàng Khải khổ tới mười. Tôi không thể quý trọng dì, nhưng ít nhất phải sống hòa thuận, như vậy cũng tốt lắm rồi. Dì không trả lời câu hỏi của tôi, lẳng lặng đứng lên bước ra ngoài.

- Chị!

Hoàng Khải bước vào, tay xách một túi đồ khá lớn. Tôi chớp chớp mắt nhìn, đang định lên tiếng trách em trai sao lại mua lắm đồ như vậy thì Hoàng Khải đã đọc được ý nghĩ, lập tức nói:

- Không phải em mua, một chị y tá bảo có người gửi cho chị…Em không biết làm sao nên đành nhận lấy.

- Có nhầm lẫn gì không?

- Em hỏi kĩ rồi. Đúng tên đúng số phòng.

- Đưa chị xem là gì!

Hoàng Khải đưa túi đồ cho tôi. Khi từng món đồ được lấy ra, tôi dường như cảm thấy một cơn bão cát vừa thổi qua, khiến mắt tôi mù mịt, cay đến phát khóc. Đây đều là những thứ Thanh Phong từng mua cho tôi và bị tôi nhờ chị Ba trả lại. Tôi nhớ chúng vì vào buổi tối hôm đó, trước ngày anh đem chúng đi, tôi đã ngồi ngắm từng món một. Ngắm rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mọi chi tiết đều ăn sâu vào tâm trí. “Thanh Phong, anh đang làm gì vậy? Anh phải làm em đau khổ đến chết đi mới vui lòng sao?”

- Để em vứt đi! – Hoàng Khải trông thấy phản ứng của tôi, dường như đã hiểu được sự tình

- Đừng! – Tôi cản lại – Chị đã vứt chúng một lần rồi. Cuối cùng chúng vẫn quay lại.

- Tùy chị! – Hoàng Khải khó chịu nói – Cháu ngoan! Cậu vào thăm này!

Hoàng Khải hôn lên trán Hy Hy – tên ở nhà của con gái tôi – sau đó ngồi bên góc giường nhìn chằm chằm cháu. Tôi xếp đồ đạc vào túi, khẽ ngã người ra giường. Hàng loạt câu hỏi chạy lung tung trong đầu, làm tôi muốn hét lên xua tan chúng đi. Có lẽ một lúc nào đó thuận tiện, tôi sẽ phải tìm người có câu trả lời để giải đáp cho tôi, không thì tôi sẽ hóa điên mất.

## 36. Chương 36

Tôi bế Hy Hy lên, không hiểu sao nãy giờ con cứ khóc mãi. Dì từ nhà bếp bước vào phòng, nhìn tôi một cái, không nói không rằng đưa tay đón lấy Hy Hy

- Giữ một đứa nhỏ cũng không xong!

- Cháu đã uống sữa rồi, cũng không có đi vệ sinh, sao lại khóc thế chứ? – Tôi lo lắng

- Có thể bú chưa đủ! Đưa bình sữa đây!

Tôi ngoan ngoãn đưa cho dì. Quả thật sau khi uống thêm một chút, Hy Hy đã ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của dì. Đừng trách tôi, vì tôi chưa có kinh nghiệm mà. Dì nhướng mắt, tỏ vẻ tự hào, sau đó đặt bé vào nôi, quay lại bếp. Tôi gãi gãi đầu, làm mẹ thật sự khó quá đi. Tôi mở tủ quần áo, định lấy cái khăn đắp cho con. Bỗng nhiên trong đống quần áo rớt ra tấm hình đã được dán lại bởi băng keo. Tôi vội vàng định cúi xuống nhặt lên, nhưng không biết Hoàng Khải bước vào phòng từ lúc nào, đã nhanh tay nhặt giúp.

- Chị!

Hoàng Khải định đưa cho tôi, nhưng cũng đã kịp đưa mắt nhìn qua tấm hình. Sau đó ngay lập tức, động tác của nó khẽ khựng lại, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang kích động. Tôi định lấy lại thì nó đã rụt tay lại, dán chặt mắt vào ba người trong tấm hình

- Người này…không phải là mẹ em sao?

- Uhm! – Tôi khó xử, né tránh ánh mắt của Hoàng Khải

- Còn người đàn ông này là ai? Đứa bé này nữa?

- Chị…không biết!

- Không biết? Vậy làm sao chị có tấm hình này?

- Chị… – Đến lúc này tôi không biết phải trả lời thế nào

- Em sẽ hỏi mẹ!

Không để cho tôi phản ứng, Hoàng Khải đã lao ra khỏi phòng. Tôi cắn chặt môi, vẫn không đủ dũng khí để đuổi theo, đến khi nghe tiếng chén vỡ trong bếp, tôi mới biết mình đã gây chuyện lớn rồi. Tôi chạy vào bếp, thấy Hoàng Khải nắm chặt nắm tay, cặp mắt đỏ ngầu, còn dì thì mặt mày tái mét, đang dựa lưng vào tường cố gắng chống đỡ sức nặng của bản thân.

- Mẹ! Ông ta là ai? Đứa bé này là ai? – Hoàng Khải bước tới, dùng cả sức lực lay người dì

- Khải! Em bình tĩnh!

- Chị biết chuyện gì đúng không? – Hoàng Khải quay qua nhìn tôi

- Không…Chị thật sự không biết! – Tôi cố sức lắc đầu

- Được rồi! – Dì hét lên – Một là con muốn biết sự thật và nhìn mẹ chết trước mặt con, hai là con bỏ qua đi, chúng ta xem như chưa từng thấy bức hình này.

- Tại sao? Tại sao lại giấu con? Người đàn ông này không phải là ba, đứa trẻ này cũng không phải là con. Họ là ai? Là ai?

Dì đau khổ, run rẩy quỳ sụp xuống sàn nhà. Tôi đứng một bên, cắn chặt môi. Tôi không nghĩ chỉ với một tấm hình lại làm Hoàng Khải xúc động như vậy. Bây giờ tôi mới biết dì trong lòng em trai tôi luôn luôn là một hình tượng tốt đẹp, không hề có quá khứ đen tối. Tôi không biết ẩn tình trong câu chuyện này là gì, nhưng nhìn dì chỉ biết khóc nức nở, không thể biện minh, tôi đoán rằng sự thật rất khủng khiếp. Có chăng mọi ân oán mà chúng tôi phải nếm trải đều là do dì gây ra.

- Đó là…là chồng trước của mẹ. Còn đứa bé đó là anh trai cùng mẹ khác cha với con. Họ đều đã chết trong một trận hỏa hoạn. – Cuối cùng dì không chịu nổi sự dồn ép của Hoàng Khải, run rẩy thốt ra từng chữ

Không chỉ mình Hoàng Khải chấn động, mà ngay cả tôi cũng không thể giữ bình tĩnh. Sự thật này dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khiến cả người tôi run lên bần bật. Hai người họ không chết, họ đã quay lại trả thù cả nhà chúng tôi. Trận hỏa hoạn? Năm đó là tai nạn hay do ai sắp đặt? Nếu vì tai nạn, tại sao ông ta lại muốn trả thù? Thanh Phong là anh trai của Hoàng Khải, anh có biết điều đó khi lập kế hoạch không hay chỉ làm theo lời ba mình. Tôi bám vào thành bàn, không để cho những câu hỏi khủng khiếp quật ngã.

- Họ vẫn chưa chết!

- Hả? Không, không đúng, chính mắt tao…Chính mắt tao…

- Người đàn ông đó chỉ bị phỏng nặng, dung mạo bị tàn phá. Còn đứa bé đó vẫn bình an vô sự, đã trở thành một người đàn ông tài giỏi.. – Tôi vẫn tiếp tục nói, mặc kệ vẻ mặt bị đả kích đến méo mó của dì

- Làm sao mày biết? – Dì lao lên nắm chặt hai vai tôi

- Trận hỏa hoạn năm xưa chỉ là tai nạn? Hay có người khác sắp đặt? Dì, con nghĩ dì là người có câu trả lời chính xác…

- Im! Im ngay!

Bà ta như một con thú hoang bị sập bẫy, cất lên tiếng kêu thống khổ. Hoàng Khải đờ đẫn, tiến về phía tôi, ánh mắt bi ai, dường như muốn nhìn thấu tâm hồn người đối diện

- Cho em biết? Hai người đó là ai? Sao chị lại có tấm hình này?

- Là…chủ tịch tập đoàn K và con trai ông ta, Thanh Phong – Tôi nặng nề nói ra từng chữ

- Không đúng! – Hoàng Khải lùi ra sau mấy bước, không muốn chấp nhận những gì tôi vừa thốt ra

- Chủ tịch K luôn luôn đeo mặt nạ, đó không phải là phong cách lập dị, đó là cách ông ta che đi những vết sẹo chằng chịt.

- Trận hỏa hoạn đó…

- Cái này chị không biết! – Tôi đưa mắt nhìn dì – Nhưng chị nghĩ chúng ta đều có câu trả lời rồi.

Hoàng Khải lắc lắc đầu, quỳ sụp xuống sàn nhà. Khuôn mặt trở nên đờ đẫn, vô cảm. Dì vừa bước tới ôm Hoàng Khải vừa phẫn uất nhìn tôi, dường như nếu có thể sẽ giết tôi ngay lập tức

- Mày hài lòng chưa?

- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con đã cố giấu nhưng không thể giấu mãi được. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hận thù cứ trả mãi không hết hả dì?

- Mày đi hỏi lão ta đó! Tao không biết gì hết! Không biết gì hết!

—————————————–

Hoàng Khải vùng khỏi cái ôm của dì, chống tay ngồi dậy, không nói không rằng bước ra khỏi nhà. Tôi không muốn em trai vì tâm tình bất ổn mà gặp phải bất trắc nên cũng vội vàng chạy theo. Tôi thừa nhận mình vì muốn biết sự thật mà bất chấp nỗi đau của người đối diện, từng lời từng chữ đều cứa vào tim của em trai. Hình ảnh tốt đẹp của dì trong lòng Hoàng Khải bao nhiêu năm chỉ trong một đêm bị đánh sập hoàn toàn. Bây giờ dì không chỉ đơn giản là người mẹ hung hăng, hồ đồ, mê cờ bạc, mà còn là người phụ nữ hám lợi hám danh, còn có thể là người ra tay trong trận hỏa hoạn năm đó. Con người đáng sợ như vậy thật khiến người con hiếu thảo như Hoàng Khải cũng phải né tránh.

- Đợi chị với! – Tôi nắm tay kéo Hoàng Khải lại

- Để cho em yên!

- Em định đi đâu?

- Em đi kiếm Thanh Phong! Em phải chứng minh mẹ không đứng đằng sau trận hỏa hoạn đó. Mẹ chỉ nghĩ rằng họ đã chết!

- Thanh Phong đi công tác rồi! Em bình tĩnh lại đi!

- Vậy thì… – Hoàng Khải đột nhiên nắm chặt lấy vai tôi – Tìm ông ta, chị biết chỗ ở ông ta đúng không?

- Chị…

- Dẫn em đi! Ngay bây giờ, nếu không làm rõ mọi chuyện, em sẽ hóa điên mất. Xin chị!

- Chị e rằng ông ta sẽ không cho em câu trả lời mà em muốn. Chỉ cần nhắc đến dì, ông ta đã cho người lôi em ra ngoài. Nếu em đã tin dì, hà tất gì phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

- Em thà đau lòng một lần, còn hơn khúc mắc suốt đời. Nếu mẹ nợ họ thì em sẽ đứng ra trả nợ. Nếu tất cả là hiểu lầm, em bắt họ phải trả hết cho chúng ta.

- Được, chị đưa em đi! – Ánh mắt kiên quyết của Hoàng Khải đã thuyết phục được tôi

- Hai người muốn gì? – Ba của Thanh Phong vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nét mặt và giọng nói đầy vẻ chán ghét

- Ba đã cho tụi con vào nhà, chắc cũng đoán được mục đích tụi con tới đây. Con nghĩ hôm trước ba không kể con nghe vì ba xác định con không phải là khán giả ba muốn. Bây giờ con đã đem khán giả đích thực tới, ba không cần phải làm khó dễ nữa đâu.

- Hừ – Ông khẽ nhếch mép – Đúng là cô rất thông minh.

- Cảm ơn ba đã quá khen. Con so với những người trong nhà này chẳng qua như kẻ học việc thôi!

- Đã vậy hôm nay tôi không cần phải đóng kịch nữa. Khán giả đã có, tôi không bắt đầu thì xem thường mọi người quá.

- Chủ tịch… – Trợ lý Kim có ý định ngăn cản ông

- Không sao, bọn trẻ ranh này nếu biết chuyện, cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi nhìn Hoàng Khải, dùng mắt hỏi em trai rằng nó đã suy nghĩ kĩ chưa, có còn muốn nghe sự thật nữa không. Hoàng Khải nắm chặt tay tôi, tỏ ý rất kiên định. Ba của Thanh Phong nhìn chúng tôi, rồi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại, có lẽ đang sắp xếp lại câu chuyện của mình.

- Chuyện xảy ra rất lâu rồi….

## 37. Chương 37

HAI MƯƠI TÁM NĂM TRƯỚC

- Tôi không muốn sống trong nhà này nữa!

- Bà nói vậy mà nói được hả? Thằng Phong chỉ mới ba tháng tuổi, bà làm mẹ kiểu gì vậy?

- Tôi chán cuộc sống này lắm rồi!

Tiếng cãi nhau phát ra từ căn nhà tồi tàn trong một khu phố nhỏ. Hàng xóm xung quanh dường như quá quen thuộc nên vẫn tiếp tục công việc của mình. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ tóc tai bù xù tức giận bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe hơi đợi sẵn. Chỉ còn lại người đàn ông cô độc đang cố gắng giúp đứa trẻ trong tay nín khóc. Vài người hàng xóm tò mò nhìn vào trong nhà, lắc đầu ra vẻ thương cảm. Người đàn ông đó là một thầy giáo nghèo, nghe nói gia đình ngày xưa cũng khá giả lắm, được học hành tử tế. Từng có thời gian kinh doanh nhưng người không gặp thời, bị thua lỗ, phải quay về dạy học. Chưa kể còn có tính thương người, thường dạy học ấy đứa nhỏ bán vé số, làm cho người vợ cảm thấy rất phẫn uất. Một tuần hết năm ngày nghe người vợ mắng chồng mình vô dụng. Tưởng rằng sau khi nhà họ đón đứa con đầu lòng, cả hai sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nào ngờ thời gian này bà ta công khai cặp kè với một người giàu có. Với sắc đẹp trời ban, việc bà ta bỏ chồng đã được cả xóm dự đoán từ trước. Thương là thương cho đứa con còn nhỏ dại kìa!

- Thầy! – Hai đứa nhóc gầy còm, đen nhẻm bước vào nhà

- Hôm nay thầy không khỏe, bữa khác chúng ta học!

- Tụi con biết, chỉ là hôm nay tụi con đứa đánh giày, đứa bán vé số được kha khá, mua cho em hộp sữa đặc. Thầy nhận cho tụi con vui!

- Mấy đứa…

- Thầy đừng buồn! – Một đứa có vẻ lớn hơn bước tới an ủi ông

Ông cảm động xoa đầu nó, sau đó từ trong túi lấy ra đưa cho nó một ít tiền, nói:

- Ngày mai giữ lại cho thầy mười tờ!

- Thầy không bao giờ mua vé số mà! Bây giờ lại mua nhiều như vậy?

Ông mỉm cười, không trả lời, quay lại với đứa con lúc này đã ngủ say trong lòng. Ông muốn thử vận may, ông muốn giữ lại mẹ cho con mình. Lúc này đây ông cần thật nhiều tiền để níu kéo cái gia đình sắp sửa đổ nát. Ông cảm thấy thật chua xót, lần đầu tiên ông mới thấy tiền bạc lại quan trọng như vậy.

- Thôi hai đứa về đi! Mà hôm nay không có cô, hai đứa ngủ ở đây đi. Chứ thầy nhìn hai đứa vật vờ ngoài công viên, thầy đau lòng quá!

- Dạ thôi thầy! Mắc công cô về bất chợt. Chiều mai tụi con lại ghé.

Người phụ nữ tóc tai bù xù lúc nãy bây giờ đã trở thành một phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngồi trong nhà hàng cùng với tình nhân. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao, cẩn thận gắp một ít thức ăn vào chén, dùng giọng điệu năn nỉ nói

- Đừng tức giận nữa! Ăn một chút đi!

- Em ăn không vô! Khi nào chưa thoát khỏi ông ta thì em không thể nào sống vui vẻ được!

- Nếu ngày xưa em chọn anh, không chọn hắn thì bây giờ đâu phải than thở như vậy!

- Tại người ta khờ dại, bị cái mã bề ngoài dụ dỗ mà, tưởng hắn ta tài giòi lắm, ai dè lại vô dụng như vậy. Nhưng mà không phải anh cũng đi lấy vợ ngay sau đó sao?

- Anh cần người phụ nữ đó để tiến thân. Cũng may là không phải sống đến bà ta đến cuối đời. Vừa sinh đứa con gái đã qua đời, anh mới được ở bên em thế này.

Hai người không biết liêm sỉ, tíu tít tâng bốc, âu yếm nhau. Được một lúc thì cả hai rời khỏi nhà hàng, leo lên xe, thẳng hướng về biệt thự. Ngay trong đêm đó, một âm mưu kinh khủng đã được vạch ra và thực hiện ngay lập tức.

Bà ta đứng nép vào một góc, nhìn vào ngọn lửa hung hãn từ từ nuốt trọn căn nhà tồi tàn, miệng nhếch thành một đường cong thỏa mãn. Đàn em của gã nhân tình quả nhiên ra tay thật gọn gàng, nhanh nhẹn và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù gì với cái xóm nhỏ tồi tàn này, việc bà hỏa ghé thăm là một việc không có gì xa lạ. Không muốn gây sự chú ý cho đám người đang la hét, cố gắng dập tắt đám cháy, bà ta quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu lại

- Thầy ơi! Thầy ơi! – Hai đứa nhỏ từ vẻ phấn khích chuyển sang hốt hoảng – Trời ơi, nhà thầy sao thế này?

- Nhà thầy tụi bây bị cháy! – Một người hàng xóm ló đầu ra nói – Ổng đang ở trong bệnh viện. Không biết sống nổi không nữa. Có ông bạn thân dạy chung trường ở trong đó với ổng đó.

- Thầy ơi! – Hai đứa nhỏ chưa kịp nghe hết câu, kêu lên một tiếng rồi chạy như điên đến bệnh viện

Hai đứa nhỏ gầy gò túm chặt lấy vị bác sĩ trực tiếp chữa trị, cầu xin ông cứu lấy thầy của mình. Hình ảnh đó làm cho vài bệnh nhân trông thấy phải rơi nước mắt.

- Các con bình tĩnh đi! Bác sĩ sẽ cố gắng mà! – Đồng nghiệp của người đàn ông xấu số lên tiếng

- Bác sĩ! Bác sĩ! Hãy cứu thầy con! Bao nhiêu tiền chúng con cũng có! – Đứa nhỏ hơn lôi từ trong túi ra mấy tờ vé số – Là giải đặc biệt, giải đặc biệt đấy ạ!

Với mười tờ vé số độc đắc trời ban, không những một mạng người được cứu sống, mà còn giúp cho hai mảnh đời bất hạnh được ăn học đàng hoàng. Người thầy giáo bất hạnh sau khi bình phục rời bỏ khu phố nhỏ, được sự giúp đỡ cuả người bạn đồng nghiệp cùng chí hướng, dựng lên sự nghiệp, từ một cửa hàng buôn bán nhỏ, thành một công ty, và bây giờ là một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng trong ông lại chất chứa một nỗi oán thù sâu sắc. Chỉ cần một số tiền nhỏ đã có thể biết kẻ đứng đằng sau trận hỏa hoạn năm đó, ông bắt đầu lập kế hoạch trả thù từ đây.

————————————–

- Người đàn ông bất hạnh, người đàn bà cầm thú và gã nhân tình đó chắc không cần tôi nêu tên thì hai người cũng có thể đoán được. Còn hai đứa nhỏ bán vé số năm ấy chính là thằng Kim và Vinh đây.

- Ông nói dối! – Hoàng Khải hét lên – Ba mẹ tôi không phải là người như vậy!

- Tôi không cần cậu tin tôi… – Ông đưa mắt sang nhìn tôi – Em trai cô dễ dàng bị đả kích quá! Tôi nghĩ đúng hay sai chúng ta đều tự có câu trả lời.

- Kế hoạch của ba rất hoàn hảo. Cho Phong tiếp cận con, kết thông gia, lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt cổ phần. Đó chỉ là về vật chất, còn về tinh thần thì tàn khốc hơn. Chia rẽ con và Thanh Phong, Hoàng Khải và Phúc, ba và dì. Con nghĩ rằng ba sẽ không dừng lại ở đó. Ba chính là muốn đuổi cùng giết tận… – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng có hàng ngàn con sóng đang gào thét

- Hahaha, nếu cô là con tôi, chắc chắn sẽ rất được tôi cưng chiều. Cô nói không sai, kế hoạch tôi rất hoàn hảo, nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi lại không ngờ thằng Phong lại yêu cô. Từ lúc nào nó đã trở thành vật cản cho kế hoạch của tôi. Nếu không nhờ hai đứa Kim và Vinh, e rằng không thể tách cô khỏi nó được.

- Bước tiếp theo của ba con không tài nào đoán được. Vậy thì đành đi một bước tính một bước – Tôi đột ngột đứng dậy, nắm tay Hoàng Khải lôi đi – Cảm ơn ba đã kể cho chúng con nghe. Chúng ta về!

Hoàng Khải đã trở thành một con rối vô tri vô giác mặc cho tôi kéo đi xềnh xệch. Tôi đau lòng nắm chặt bàn tay đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi của em trai. Lúc này đây phải có một người mạnh mẽ để chống đỡ, và người đó chỉ có thể là tôi. Dù sự thật tàn khốc như thế nào thì ngoài việc đau lòng cho người mẹ quá cố của tôi, trong tôi không hề có chút thương xót gì cho ba và dì. Nhưng Hoàng Khải thì khác, hai người đó chính là tượng đài vững chắc trong lòng nó, bây giờ tất cả đã vỡ vụn không còn một vết tích.

- Chị Vy! Làm sao đây? Em làm sao đối mặt với mẹ… – Hoàng Khải níu người lại, ánh mắt ngập tràn thống khổ

- Dì mãi mãi là mẹ của em, chúng ta có thể ghét bỏ người ngoài, nhưng không thể ghét bỏ ba mẹ mình. Như chị đây, chị không thương ba, nhưng không có quyền phán xét ông. Không ai sinh ra được lựa chọn ba mẹ ình, em phải chấp nhận sự thật này.

- Nhưng hai người họ đã ra tay giết người. Giết người đó…

- Khải! Em hãy nghĩ theo một chiều hướng khác, nếu họ không ra tay thì sẽ không đến được với nhau, như vậy sẽ không có em. Nếu họ không ra tay, chị đã không thể gặp Thanh Phong, không thể có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không thể có Hy Hy. Vậy chẳng phải chúng ta đều là một phần trong tội lỗi của ba và dì sao? Chị biết nói vậy là rất miễn cưỡng nhưng lúc này đừng trách họ nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể đối mặt trả nợ cho họ mà thôi.

- Chị Vy! – Hoàng Khải ôm chầm lấy tôi, bật khóc

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai khóc. Lúc còn nhỏ ngay khi đánh lộn với đám con nít trong xóm, bị ba lôi về đánh cũng không thấy nó rớt một giọt nước mắt. Lớn lên thất bại trong tình yêu, mất tất cả trong một đêm, khi nó ngồi tâm sự với tôi, tôi cũng không thấy nó rơi lệ. Đứa em trai này, một khi đã khóc, nghĩa là đã quá đau, đã tổn thương quá lớn rồi. Tôi không hiểu sao lúc này tôi lại có thể bình tĩnh đối mặt với mọi việc như vậy, là do bản năng của một người chị, hay vì những loại đả kích này tôi đã quá quen rồi. Tôi chỉ có thể cảm thấy trong tim mình có một lỗ hổng, càng lúc càng lớn toạc ra, làm cả người tôi lạnh toát. Bây giờ tôi đã có câu trả lời tại sao tôi và Thanh Phong mãi mãi không thể bên nhau. Nếu anh có cố quên ba tôi là người ra tay muốn giết chết anh và ba của anh, thì những người xung quanh sẽ ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh nhắc nhở anh. Yêu con gái của kẻ thù, tôi tưởng những chuyện đó chỉ có trên phim ảnh thôi. “Thanh Phong, khoảng thời gian hơn ba năm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Là do em không hiểu anh, chỉ biết trách móc anh. Nếu em biết sớm hơn, có lẽ sẽ ngoan ngoãn rời bỏ anh mà không níu kéo.”

## 38. Chương 38

Tôi và Hoàng Khải trở về nhà. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh, trong lòng tôi lóe lên một cảm giác bất an. Hy Hy! Con gái của tôi! Nhanh chóng chạy vào nhà, tôi vừa gọi “Dì! Dì!” vừa lao vào phòng. Một trận rét lạnh lướt qua người tôi. Trong nôi trống không. “Con gái của tôi đang ở đâu?”. Tôi chạy khắp nhà, dù căn nhà đó nhỏ như lỗ mũi, nhưng tôi không muốn bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

- Chị! – Hoàng Khải run run chỉ tờ giấy đặt trên bàn

“Tao cần đứa con của mày để cứu ông ấy. Đừng trách tao, có trách là trách mày dù biết mọi việc nhưng vẫn không ngăn cản âm mưu xấu xa đó. Mày không phải là con người.”

Tôi run rẩy buông rơi tờ giấy. Hoàng Khải vội vàng nhặt lên. Sau đó nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi lắc lắc đầu, tôi không biết gì hết. Tôi khổ sỡ ngồi sụp xuống nền nhà, trong đầu cố gắng xử lý hàng loạt thông tin. Usb! Tôi bỗng nhiên nhớ đến nó. Có lẽ nó sẽ có câu trả lời. Tôi vội lục tung ngăn kéo lôi nó ra, mở máy tính lên kết nối. Trong đó chỉ có một tập tin duy nhất, là một file video. Tôi biết rằng khi mở lên, tôi sẽ không thể quay về cuộc sống bình thường được nữa. Có lẽ ngay cả những kỉ niệm đẹp mà tôi cố gắng chôn giấu trong tim cũng sẽ bị cướp sạch, nhưng vì đứa con bé bỏng, tôi có thể đánh đổi cả mạng sống, há gì chỉ là niềm vui cuộc sống. Tôi đưa chuột bấm vào file đó….

Camera được đặt trong túi của người thứ hai, theo tôi có lẽ là Minh Trường. Người còn lại là Chủ tịch tập đoàn K, đứng cạnh ông vẫn là hai người quen thuộc. Và ngạc nhiên là không có Thanh Phong.

- Ông hẹn tôi không biết có chuyện gì? – Chính là giọng nói của Minh Trường

- Cậu nên rút lui đi!

- Sao tôi phải nghe lời ông?

- Cậu định chống đối lại ta? – Ba của Thanh Phong bình thản hỏi

- Theo ông tôi được lợi gì?

- Không được gì, nhưng giữ được những thứ thuộc về cậu. Cậu nghĩ rằng thằng nhóc kia đấu lại với tôi sao?

- Hừ, Chủ tịch Bắc đã là thông gia nhà đó. Ông còn có ý định mua cổ phần của ông ta?

- Nhưng với cái này – Ba Thanh Phong đưa một cái dĩa cho anh Vinh – lão ta chắc chắn phải bán.

Anh Vinh tiến tới tivi, cho đĩa vào đầu DVD. Cảnh tượng trong cái đĩa đó làm tôi phải bám chặt vào thành bàn mới giữ được bình tĩnh. Hoàng Khải đứng kế bên chỉ biết thốt lên hai chữ: “Đê tiện”. Hình ảnh đó chính là chủ tịch Bắc cùng với…Lan Linh, hai người họ nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Sau đó tivi được tắt phụt đi, Minh Trường lại quay người mặt đối mặt với người kia

- Cậu thấy cái này đã đủ chưa? Hay là phải thêm những thứ này – Ông ta quăng ra một xấp hình – Ta không nghĩ Chủ tịch Bắc chấp nhận người con rể bị gay.

- Hừm, tôi không ngờ các người lại dùng đến thủ đoạn như vậy! Được rồi, ông muốn tôi làm gì?

- Không cần, cậu chỉ việc ngồi yên xem kịch hay, đừng nhúng tay vào là được. Cậu là người thông minh, nên bước hay nên lùi chắc cậu biết rõ.

- Tôi thấy việc ông giả vờ hôn mê cũng là một tình tiết hấp dẫn rồi, bây giờ còn thêm cái này. Không biết phía sau còn có màn gì?

- Haha, trò hay không phải bây giờ mới có. Nó đã được sắp đặt hơn ba năm trước rồi. Chắc cậu không quên phòng trà “Biển xưa” chứ hả? Nói cho cậu biết, người xúi giục Lan Linh bỏ thuốc vào ly rượu là người của tôi. Làm sao để đứa con gái nhà đó bỏ trốn, phá vỡ kế hoạch của tôi được. Cái này cậu nên cảm ơn tôi đấy nhỉ? Tôi muốn từng người, từng người trong nhà đó phải nếm chịu đau khổ, sống không bằng chết.

Lần này thì tôi hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Người đàn ông đó không phải là người, ông ta là ác quỷ, là cầm thú. Chỉ vì muốn trả thù, ông ta đã nhẫn tâm phá hoại cuộc đời của những người vô tội. Hoàng Khải đập mạnh tay lên bàn, điên tiết ném vỡ chậu hoa trong tầm tay. Tôi ngồi bó gối, cố gắng giữ chặt thân thể đang run bần bật của mình

- Cuối cùng ông muốn gì?

- Một mạng đổi một mạng. – Khuôn mặt của ông ta nhăn lại, những vết sẹo xô vào nhau tạo nên một hình ảnh đáng sợ

- Nhưng ông không có chết, sao phải đến bước này chứ?

- Sao mới gọi là chết, sống với khuôn mặt đáng sợ, sống với trái tim chảy máu từng ngày không phải là chết sao.

- Tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ đứng ngoài, với một điều kiện.

- Cậu cứ nói!

- Không được đụng đến Bạch Vy! Kể cả khi cô ấy chấp nhận trả nợ cho ông.

- Hừ, được.

- Tôi lấy gì để tin ông!

- Ngày x tháng x, cậu hãy đến bãi đất trống gần khu phố ta sống năm xưa. Màn cuối cùng cũng cần khán giả trung lập nhỉ?

Đoạn phim kết thúc. Tôi vẫn thẫn thờ ngó chăm chăm vào màn hình. Hoàng Khải sau khi chửi rủa, cũng đã lấy lại chút bình tĩnh, lắc lắc người tôi: “Chị hai, ngày x tháng x không phải hôm nay sao? Chắc chắn ông ta đã liên lạc với mẹ, dùng ba để uy hiếp mẹ.”. Tôi phải một lúc sau mới có thể xử lý thông tin vừa tiếp nhận, vội vàng vùng dậy lao ra khỏi nhà. Bãi đất trống! Nhà cũ! Chỉ có thể là chỗ đó! Con tôi đang đợi tôi! Tại sao không phải là ai trong cái nhà này, mà lại là con tôi. Tại sao? Tại sao? Hoàng Khải chỉ kịp lấy xe, rượt theo tôi: “Chị hai, không thể chạy bộ tới đó. Lên xe đi!”

## 39. Chương 39

Gió thổi lồng lộng, làm cho tôi toàn thân rét run. Họ đang ở đâu? Con tôi đang ở đâu? Bãi đất trống hoang vu trải dài trong bóng đêm càng làm tăng thêm sự chết chóc. Tôi chỉ biết chạy khắp nơi, trong đầu chỉ nghĩ đến đứa con đang khóc lóc vì thiếu hơi mẹ.

- Chị Hai! – Hoàng Khải nắm tay tôi lại, chỉ về phía xa xa

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng em trai chỉ. Quả thật ở đó có một nhóm người. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới. Chỉ khi nhận thấy rõ ràng khuôn mặt của từng người, tôi mới dừng chân. Trợ lý Kim một tay ghì chặt ba tôi dưới đất, một tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu ông. Ba của Thanh Phong chống gậy đứng thẳng lưng, đưa mắt nhìn người đàn bà đang run rẩy. Anh Vinh và Minh Trường đứng một bên lẳng lặng theo dõi. Tôi đưa mắt nhìn dì, người lúc này đang giữ cuộc sống của tôi. Hy Hy đang khóc, từng tiếng từng tiếng rạch từng nhát lên tim tôi

- Dì! Trả con cho con! Làm ơn!

- Không! Tao phải cứu ông ấy! Ông Văn, đây là cháu nội của ông đó. Nếu ông không thả ông ấy, đừng trách tôi ra tay độc ác

- Bà đi đi! – Ba tôi la lên – Tại sao còn quay lại, không phải tôi đã đuổi mẹ con bà sao? Chúng ta không liên can gì tới nhau nữa!

- Mẹ! Trả con cho chị hai đi! Đổi con lấy ba được không? – Hoàng Khải từ từ tiến tới

- Im đi! – Ba của Thanh Phong hét to – Các người được quyền lựa chọn sao? Dám lấy đứa nhóc đó ra uy hiếp tôi. Đừng hòng! Hôm nay một là bà, hai là ông ta.

- Nếu ông không thả ông ấy, tôi sẽ quăng chết đứa trẻ này, rồi chết theo. Tôi xem làm sao ông ăn nói với con trai mình.

- Chủ tịch! – Tôi chạy tới, quỳ sụp dưới chân ông – Xin hãy cứu Hy Hy, nó không có tội. Ngài biết rõ nó là người duy nhất vô tội trong chuyện này mà.

- Xê ra! – Ông ta đẩy tôi qua một bên – Đừng tưởng thằng Phong yêu cô thì muốn nói gì thì nói. Nó đã đi nước ngoài rồi, chưa bao giờ nó nhận đứa trẻ này là con nó. Nếu nó có ở đây, cũng không mảy may xúc động đâu.

Tôi hốt hoảng nhìn dì. Bà ta gần như hoàn toàn tuyệt vọng, run rẩy đưa con tôi lên cao. “Thanh Phong! Thanh Phong! Hãy cứu con của chúng ta! Thanh Phong!” – Tôi gào lên. Tôi gần như hóa điên rồi, ngoài gào to tên anh, tôi không biết phải làm gì nữa. “Thanh Phong! Hãy về, về cứu con chúng ta!”

- Chủ tịch! Xin người hãy cứu lấy đứa trẻ!

Tôi quay đầu về phía tiếng nói. Anh Vinh từ lúc nào đang kề dao vào cổ Chủ tịch. Ông ta hoàn toàn bất ngờ, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch đi.

- Bạch Vy! Anh đã hứa với Thanh Phong sẽ bảo vệ tốt mẹ con em! Em yên tâm, Thanh Phong sắp quay về rồi!

- Anh Vinh! – Trợ lý Kim tức giận hét lên

- Vinh, con nỡ phản bội ta sao?

- Chủ tịch! Xin người cho con gọi một tiếng “Thầy”. Con muốn Thầy quay lại như ngày xưa, một người thầy hiền lành mà con rất tôn trọng. Xin thầy hãy tha cho bọn họ. Đừng trả thù nữa!

- Ta không thể! Nếu con giết ta, thằng Kim cũng sẽ thay ta tiếp tục kế hoạch. Con ra tay đi! – Ông ta đã lấy lại nét mặt bình tĩnh, ánh mắt tối sầm lại

- Vậy thì một mạng đổi một mạng được không ba!

Tôi dường như không tin vào tai mình, cố gắng nhìn sâu vào trong bóng tối, tìm kiếm bóng hình đã ăn sâu vào tâm trí. Thanh Phong từ từ tiến về phía chúng tôi. Tôi hoàn toàn bị chấn động, chỉ có thể chạy tới chỗ anh

- Bạch Vy! Em không được tới đây – Thanh Phong không hề lớn tiếng ra lệnh, chỉ dịu dàng nói nhưng lại làm tôi toàn thân tê cứng. Sau đó, anh quay lại nhìn một lượt cả Chủ tịch và dì – Chúng ta trao đổi, tôi thay con tôi làm con tin của bà.

- Thanh Phong!

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt đã lăn dài. Nếu anh hoặc con chết đi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tại sao tôi không thể ở bên cả hai người, tôi chỉ muốn sống với người mà mình yêu thương, tại sao lại khó như vậy.

- Thanh Phong! Đừng mà!

- Thầy! – Anh Vinh la lên – Thầy phải bức ép con mình đến đường cùng mới cam tâm sao? Năm xưa thầy cứu Thanh Phong là để chứng kiến anh ta chết trước mặt thầy lúc này phải không?

- Ba! Tính con thế nào, chắc ba hiểu rõ hơn ai hết!

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chủ tịch. Ông ta dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cả người ông vì tức giận mà run lên. Tay cầm gậy khẽ chỉ về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất, sau đó đưa ánh mắt ai oán nhìn Thanh Phong

- Được, được rồi! Kim, thả ông ta ra!

Trợ lý Kim dù rất phẫn nộ nhưng vẫn buông tay ra. Ba tôi ngay lập tức đứng dậy, chạy về phía dì. Hai người họ ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Đối với cảnh trùng phùng này tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi bước về phía dì, vừa đi vừa nói: “Dì, đưa Hy Hy cho con. Cháu nó đang khóc.”

- Không phải lúc này!

Bà ta đột nhiên lùi ra sau mấy bước. Lúc này mọi người đều sững sờ trước hành động này. Ngay cả ba tôi cũng không biết bà ta đang giở trò gì.

- Mẹ, đưa Hy Hy cho chị hai đi! – Hoành Khải hốt hoảng thốt lên

- Không! Khải, mau qua chỗ mẹ. Mau!

Hoàng Khải do dự nhìn tôi, rồi lại nhìn dì. Cuối cùng nó cụp mắt xuống, bỏ mặc tiếng kêu của dì, bước ra sau lưng tôi.

- Chị hai! Lần này em chọn chị!

- Dì, dì làm gì vậy?

Tôi sợ tới mức kêu to, muốn tiến lên ôm con nhưng bà ta càng lúc càng đưa Hy Hy lên cao. Con của tôi trở nên nhỏ bé giữa không trung, không ngừng khóc nháo, làm trái tim tôi tan nát từng mảnh một. Tôi quỳ sụp xuống, khuất nhục lê từng bước tới chân bà ta, nước mắt ngắn dài: “Làm ơn trả con cho con!”. Thanh Phong đau xót, ngay lập tức chạy tới nâng tôi dậy. Anh ôm chặt tôi vào lòng, cố gắng giúp tôi trấn tĩnh lại.

- Bà muốn gì? – Thanh Phong dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn bà ta, giọng điệu chứng tỏ anh đã kiềm chế hết mức có thể rồi

- Làm giấy cam kết trả cổ phần cho tao, không thì đừng mong gặp lại đứa trẻ này…

- Hahaha! – Chủ tịch đột nhiên cười lớn, ánh mắt tối sầm như một hố sâu thăm thẳm – Con đã thấy chưa? Loại người này là thế đấy!

- Tôi ký là được chứ gì! Anh Vinh, trong xe tôi có giấy bút. – Thanh Phong bình tĩnh ra lệnh cho anh Vinh

- Không được! – Trợ lý Kim đột ngột bước ra, chắn ngang đường anh Vinh – Tôi không chấp nhận để công sức của Chủ tịch đổ sông đổ biển.

- Em tránh ra! Mạng người quan trọng hay tài sản quan trọng hả?

Trợ lý Kim và anh Vinh nhanh chóng động thủ. Một trận chiến hỗn loạn diễn ra, tất cả đều vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả, không ai nhường ai. Trên mảnh đất rộng hoang vu, các nhóm người lăm le lẫn nhau, chỉ chực đối phương sơ hở là tấn công. Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên. Tôi quay đầu lại, cả người chấn động vì cảnh tượng trước mắt. Hoàng Khải nằm lăn lộn trên đất, hai tay ôm chặt đùi. Dù là trong bóng tối tôi vẫn bị dòng máu đỏ tươi tuôn chảy ở chân em trai làm cho chói mắt. Minh Trường nắm cổ áo, lôi em tôi đứng dậy.

- Minh Trường! Anh làm gì vậy?

- Phu nhân cựu chủ tịch, bà muốn cổ phần hay con trai bà! – Minh Trường bất chấp vẻ mặt hốt hoảng của tôi, giơ dao đâm tiếp một nhát lên vai Hoàng Khải

- Không! Dừng lại đi! – Tôi và dì đồng loạt la lên

- Tôi cho bà năm giây suy nghĩ! Một…hai…

- Anh thả em tôi ra! Tôi không cần anh nhúng tay vào!

Tôi hét lên tuyệt vọng, nhìn em trai mình từ từ lịm đi, máu chảy ướt đẫm cả áo quần. Trời ơi, tôi phải làm sao để bảo toàn cho những người mà tôi yêu quý. Làm ơn, đừng bắt tôi chọn lựa nữa mà. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ như xé toạc đầu óc tôi. Tôi ôm đầu, cảm thấy mình thật vô dụng.

- Dừng lại đi!

Lần này là tiếng hét của ba tôi. Trong lúc dì chưa hoàn hồn, ông bước tới đứng trước mặt dì, khẽ kéo tay bà. Con tôi từ từ được đưa xuống, ba tôi nhanh chóng ôm lấy nó. Ông bỏ qua vẻ mặt phẫn uất của dì, ẵm đứa trẻ tiền về phía chúng tôi

- Đứa trẻ đây! Thả con trai tao ra!

Tôi và Thanh Phong nhanh chóng chạy tới ôm lấy con. Con tôi khóc ngất trong tay tôi, mặt mày đã chuyển sang tím tái. Tôi đau lòng ôm chặt con, chỉ sợ rằng nếu mình lơi lỏng, con tôi sẽ lại gặp nguy hiểm. Thanh Phong giang rộng tay, ôm lấy mẹ con tôi. Tôi cảm nhận tiếng nói êm dịu của Thanh Phong, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh. Dù trong lòng tôi có hàng vạn thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng lúc này đây tôi chỉ muốn im lặng, cảm nhận hạnh phúc bất ngờ này. Qua khe hở, tôi nhìn thấy Minh Trường buông Hoàng Khải ra, đẩy nó về phía ba tôi. Sau đó anh ta không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ đi.

- Tốt rồi! Không sao rồi! – Thanh Phong dịu dàng nói – Anh Vinh, đưa Khải tới bệnh viện mau.

Anh Vinh ngay lập tức cõng Hoàng Khải trên lưng, chạy về chiếc xe đậu đằng xa. Trợ lý Kim phủi phủi quần áo, nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như dao, bước tới đỡ Chủ tịch. Dì sợ hãi cúi thấp đầu đi về phía ba tôi, cả người run rẩy. Tôi khẽ đẩy Thanh Phong ra, dùng ánh mắt nói với anh rằng không sao, sau đó định đi lại nói vài câu với ba và dì.

Ngay khoảnh khắc đó….

“Đoàng”

Tiếng súng xé tai, rạch ngang một đường sâu hoắm trong tim tôi. Dì gục xuống trên một vũng máu lênh láng đến rợn người. Tôi đứng một chỗ, không thể nhúc nhích. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tai tôi không còn nghe thấy gì, chỉ thấy ba tôi như người điên, gào lên, ôm chầm lấy thân thể của dì. Tôi lùi ra sau mấy bước, quay đầu lại nhìn hung thủ vừa mới ra tay. Hắn ta vẫn chưa buông súng xuống, miệng nhếch thành một nụ cười tàn ác. Chủ tịch đứng kế bên hắn ta, ánh mắt dửng dưng, tưởng chừng như là một người ngoài theo dõi một bộ phim hay. Thanh Phong nhìn tôi, rồi nhìn Chủ tịch, sau đó cả người chấn động, từ từ tiến tới chỗ ba và dì. Anh đứng từ trên cao, nhìn xuống hai người đáng thương dưới đất. Đến lúc tôi tưởng chừng như Thanh Phong đã đóng băng thì anh quỳ sụp xuống, đập đầu dưới đất, kêu lên chỉ vỏn vẹn một tiếng: “Mẹ!”. Tiếng kêu tang thương của Thanh Phong lọt thỏm trong bóng tối vô tận, nhưng lại thấu đến trời cao. Anh đưa tay ôm lấy dì từ ba tôi, không ngừng nói: “Mẹ! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy gọi con một tiếng có được không? Mẹ!”. Tôi đau xót nhìn anh, rồi lại nhìn ba. Bao nhiêu năm sống dưới một mái nhà, dù bằng mặt không bằng lòng, dù ghét nhau hận nhau, dù tôi đối với dì không hề có chút tình cảm nào, nhưng nhìn người ra đi trước mắt mình, tôi thật sự bị đả kích. Điều tôi căm phẫn hơn cả là hai ác ma kia không hề biểu lộ một chút cảm xúc, một già một trẻ chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Trước khi đi ngang qua hai con người đang gào khóc, ông ta ra hiệu cho trợ lý Kim đi trước, còn mình thì đứng xem trò vui một lát: “Tôi đã nói, một là bà ta, hai là ông. Một mạng đổi một mạng.”. Tiếng nói xa xăm của ông như từ địa ngục vọng về, hơi thở chết chóc bao lấy toàn thân tôi. Sau đó ông ta vừa rời đi vừa cất tiếng cười ngạo nghễ. Đến lúc này đây, ba tôi không còn giữ được bình tĩnh, cả người run lên bần bật. Tôi ôm con chạy tới, vừa quỳ xuống định giúp cho ông bình tĩnh thì ông đột ngột đứng thẳng dậy, ánh mắt căm thù xuyên thẳng vào lưng của Chủ tịch. Tôi hoảng sợ nhìn ông, mắt bị ánh sáng từ con dao ông cầm trên tay làm cho lóe mắt. Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng giữ ông lại, ông đã chạy về phía Chủ tịch, con dao được đưa lên cao, nhắm thẳng lưng của Chủ tịch.

- Không! – Cả tôi và Thanh Phong đều hét lên.

“Làm ơn có ai ngăn cuộc chiến này đi! Làm ơn!” – Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi bản án được phán quyết. Mùi của máu một lần nữa xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi mở mắt ra, hoảng sợ đến ngây người. Thanh Phong không biết từ lúc nào đã chắn trước lưỡi dao cho Chủ tịch. Máu tươi đỏ sẫm trên lưng anh, nhanh chóng thấm đẫm cả quần áo.

- Thanh Phong!

Tôi kinh hoàng thét lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi chạy tới, một tay ôm con một tay đỡ lấy anh đang từ từ khụy xuống. Máu! Máu nhiễm đỏ cả người tôi! Ngay khi Thanh Phong ngã xuống, trợ lý Kim từ xa phát hiện có biến, đã nhanh chóng chạy tới trấn áp ba tôi. Ông điên loạn vùng vẫy, miệng không ngừng gào thét: “Tao phải giết hắn! Phải giết hắn!”. Cuối cùng trợ lý Kim buộc lòng phải đánh ngất ông, sau đó ôm lấy thân hình run rẩy của Chủ tịch. Tôi mặc kệ những người đó, trước mắt tôi chỉ có hình ảnh của Thanh Phong.

- Thanh Phong ! Thanh Phong!

- Không sao! Không sao rồi! – Anh nói

- Anh không cần mẹ con em nữa sao? – Tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh

- Bạch Vy! Anh…muốn nhìn con…

Tôi vội đưa sát Hy Hy lại tay anh. Anh cố gắng nâng tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của con gái, mỉm cười hạnh phúc, thốt lên: “Con rất giống em! Rất xinh đẹp!”

- Đừng nói nữa! Anh sẽ kiệt sức mất!

- Bạch Vy! Kiếp này anh nợ em. Xin..lỗi…Kiếp sau…anh nhất định sẽ vẫn yêu em, nhưng sẽ… cầu trời để em đừng yêu anh. Chỉ như vậy em mới có thể vui vẻ mà sống! – Thanh Phong nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương

- Đừng mà! Nếu anh chết đi, em sẽ hận anh cả đời! – Tôi lắc đầu, nước mắt rơi cả lên mặt của anh

- Đừng hận anh. Tốt nhất là quên anh đi,….lúc đó xem như là đã trừng phạt anh rồi! Bạch Vy…em có thể nói…Em yêu anh…một lần được không?

Tiếng nói của anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng vô lực. Tôi gào to tên anh, bất lực nhìn anh từ từ khép chặt mắt lại.

## 40. Chương 40

Tôi nắm chặt tay anh cho đến khi bị bác sĩ chặn ngoài cửa phòng phẫu thuật. Màu của máu! Một màu đỏ rợn người, một màu đỏ đến chói mắt. Trên người tôi, trên người anh, khắp nơi đều có. Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tôi mới ngồi bệch xuống nền nhà. Run rẩy và sợ hãi. Trái tim đau đến nghẹt thở, đau đến nỗi muốn chết đi. Nếu anh không tỉnh dậy, nếu anh rời đi như chưa từng có mặt trên đời, tôi phải làm sao? Tiếng khóc Hy Hy văng vẳng bên tai nhưng tôi lại hoàn toàn không để ý tới. Trợ lý Kim bế Hy Hy đưa về phía tôi: “Đứa nhỏ đang khóc, có lẽ nó đói…”

- Các người bây giờ mới quan tâm đến nó sao? – Tôi không còn giữ được bình tĩnh, ánh nhìn hận thù chiếu thẳng vào ba của Thanh Phong – Nó là cháu nội của ông? Ông không muốn thừa nhận nhưng trong người nó có dòng máu của ông. Tôi sẽ chờ đợi nó lớn lên, chờ xem nó sẽ đối mặt với kẻ gián tiếp hại ông ngoại và ba nó như thế nào. Ha ha ha..

Tôi cười như điên như dại. Nhưng lúc này đây, tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ kì. Tôi phải bắt những người này đền tội, bắt họ trả lại công bằng cho tôi. Trả lại tất cả, trả cả vốn lẫn lời….

——————————–

Chết sao? Tôi đã chết rồi sao?

Không biết nữa, xung quanh tôi là bóng đêm bao trùm. Cho tôi một ít ánh sáng, có ai nghe thấy tôi không?

- Bác sĩ! Đã ba ngày rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?

Là ai? Ai đang nói đó?… Tôi cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình. Bàn tay người đó lạnh ngắt. Không phải, không phải Bạch Vy. Cô ấy cuối cùng cũng đã thoát khỏi tôi.

- Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng đây vẫn là thời kì nguy hiểm. Nếu qua hết hôm nay anh ấy vẫn không tỉnh dậy, e rằng tình hình có thể chuyển biến xấu. Lúc này, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ý chí của anh ấy.

Im lặng! Sự im lặng kéo dài!

- Thanh Phong! Anh làm ơn tỉnh dậy đi!

Bạch Vy không có ở đây, tôi thức dậy sẽ được cái gì? Tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Khi mở mắt dậy lại có thể nhìn thấy em. Người kia sao cứ nắm tay tôi mãi như thế? Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.

“Cạch”

Tiếng động đó là gì? Lại có người muốn khuyên tôi tỉnh dậy sao? Không cần đâu, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi.

- Tại sao bây giờ cô mới vào thăm anh ấy?

- …

- Cô hại anh ấy như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Hoa! Chúng ta hãy ra ngoài! Để cho anh ấy ở lại với Vy! – Tiếng nói của một người con trai cất lên

Là ai vậy? Nhức đầu quá! Đừng cãi nhau nữa! Tôi cần không gian yên tĩnh.

Uhm, yên lặng rồi. Thật là thoải mái. Này, sao lại nắm tay tôi nữa. Nhưng mà….bàn tay này, rất ấm áp, rất quen thuộc…Bạch Vy, là em đúng không? Em vẫn chưa đi sao?

- Thanh Phong! Anh giận em đúng không? Giận em đến bây giờ mới vào thăm anh. Nhưng không phải em không lo lắng cho anh đâu! Em thật sự rất sợ…Thanh Phong, anh có thể mở mắt không?

Bạch Vy, anh chỉ ngủ một chút thôi. Em đừng lo lắng. Chỉ cần em nắm tay anh, anh đã vô cùng hạnh phúc rồi. Anh không cần gì hơn nữa. Nhưng nếu anh tỉnh dậy, anh sợ sẽ tiếp tục làm tổn thương em.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được không anh? Ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mãi mãi ở bên nhau, đến khi già, chúng ta sẽ cùng nằm trên giường, đếm một hai ba rồi cùng nhắm mắt. Bây giờ em chưa chuẩn bị, nên anh hãy tỉnh dậy đi!

Nóng quá…Giọt nước vừa rơi trên tay tôi rất nóng, nóng đến bỏng rát trái tim tôi.

Khó thở…Đau đớn…Tôi lạnh quá, tai bắt đầu ù đi, không còn nghe rõ nữa…

- Bác sĩ! Bác sĩ!

- Bác sĩ, huyết áp của anh ấy…nhịp tim của anh ấy….

- Tôi thấy rồi….Tăng áp….Người nhà bệnh nhân ra ngoài đi….

- Bác sĩ! Tôi là vợ của anh ấy! Tôi muốn ở bên cạnh! Làm ơn!

- Cô…! Được! Cô đứng vào góc đi!

- Thanh Phong, những lời em nói, em nhất định không quên. Em đã nói với anh sẽ cùng già, cùng chết. Nếu anh đã nhất quyết ra đi, vậy bây giờ em sẽ đi trước đợi anh. Được không?

Tôi nghe Bạch Vy nói bên tai tôi, trước khi bàn tay cô ấy buông tay tôi ra. Đừng, đừng mà… Còn Hy Hy, con bé cần có em…Em đừng bỏ rơi con bé, nó rất đáng thương. Anh sẽ tỉnh dậy, chúng ta sẽ ở bên nhau. Ba người chúng ta….Tôi muốn mở mắt nhưng lại không thể, dường như có một thế lực vô hình níu giữ tôi lại. Đây là cảm giác của cái chết, đúng không? Nhưng tôi không nỡ bỏ em lại, còn đứa con bé bỏng của tôi. Họ sẽ làm sao đây? Bạch Vy, em đừng làm gì dại dột, nhất định phải đợi anh tỉnh lại…. Tôi cố gắng níu giữ hơi thở, cố gắng vượt qua cơn đau như xé nát thân thể….

- Bác sĩ! Bác sĩ! Nhịp tim đã trở lại!

- Huyết áp cũng đã ổn định!

- Tốt rồi! Tốt rồi! Qua cơn nguy hiểm rồi!

Chỉ là tôi vẫn còn mệt! Tôi cũng nên tự thưởng ình một giấc ngủ ngon chứ nhỉ!

————————————————-

BA THÁNG SAU

Đôi khi ngồi một mình trước giá vẽ tôi cứ ngỡ những chuyện vào cái đêm định mệnh ấy chỉ là một giấc mộng. Ba tháng nay báo chí mất rất nhiều số để tường thuật lại ân ân oán oán giữa hai gia đình, có thể là truyền kì trong giới kinh doanh. Tôi lúc đó vẫn còn ngây ngây dại dại túc trực ở bệnh viện, ngây ngây dại dại ở tòa án. Có người chết, có người hóa điên, có kẻ tù tội. Chỉ là tại sao có người mãi vẫn chưa tỉnh. Tôi chỉ có thể ngây ngốc ngồi đợi…Nếu tôi đến thăm anh sớm hơn, vứt bỏ việc chạy khắp nơi nhờ vả kiện tụng, có lẽ anh sẽ không giận mà ngủ lâu như vậy.

- Em hôm nay không vào bệnh viện sao?

- Lát nữa em mới đi! Anh ngồi đi! – Tôi đưa mắt nhìn anh Vinh đang đứng ngoài cửa phòng – Công ty dạo này thế nào rồi anh?

- Vẫn tốt, còn em?

- Em nghĩ em điều hành cũng không tệ. – Tôi nhún vai

- Em thật sự làm anh ngạc nhiên đấy! – Anh Vinh giơ ngón cái lên tán thưởng tôi

- Em cũng không ngờ đấy! – Tôi cười cười, đứng dậy, thuận tay kéo nhẹ tấm vải che đi bức tranh mới vẽ – Nhưng mà em thật không thích công việc này lắm. Đang mong Hoàng Khải sớm trở về đây!

- Cái người kia sao mà cứng đầu như vậy, Hoàng Khải đã dọn về sát nhà mà cũng không rung động là sao?

- Không phải, cậu nhóc đi tập huấn rồi. Giờ này có lẽ thằng Khải đang lấy lòng gia đình người yêu. Với lại tuổi trẻ mà… – Tôi mỉm cười – Khi nào chúng nó già như mình rồi mới thấy quý trọng thời gian.

- Em đang xỏ anh à! Trông anh như thế nhưng vẫn còn trẻ trung lắm đó.

- Hì, em không có ý đó. Mà ở tuổi của anh, người ta có vợ có con hết rồi đấy. Anh làm sao chịu nổi việc đi đi về về một mình thế hả?

- Anh yêu một lần là biết sợ rồi. – Anh Vinh nhăn mặt lắc đầu

Tôi xém chút nữa làm rớt ly nước đang cầm trên tay. Không ngờ anh Vinh lạnh lùng cũng có lúc biết yêu. Tôi phì cười, uống một ngụm nước để che giấu vẻ mặt lúc nãy của mình.

- Không tin sao? – Anh Vinh bất mãn hỏi

- Không, không có – Tôi quơ tay – Chẳng qua em chưa nghe anh kể bao giờ nên có hơi bất ngờ.

- Yêu đơn phương có gì vẻ vang mà kể chứ!

- Ax – Tôi một lần nữa bị đả kích – Cô gái nào có phúc phận dữ vậy? Chắc là phải xinh đẹp và tài giỏi lắm.

- Chỉ trách bọn anh hữu duyên vô phận. Số phận đã sắp đặt cô ấy bên cạnh người xứng đáng hơn.

Anh Vinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó rất quen, nó khiến tôi rùng mình vì liên tưởng đến một người.

- Anh Vinh! Em có thứ này muốn tặng anh

Tôi lấy một bức tranh đưa cho anh. Anh Vinh đưa mắt nhìn bức tranh của tôi, sau đó dường như phát hiện điều gì nên đưa sát mặt ngắm cho rõ. Tôi cũng nhìn theo anh, không hiểu anh đang nghĩ gì.

- Cái này em mới vẽ hả?

- Đúng vậy! Có gì lạ lắm sao anh?

- Lạ chứ, mấy năm nay chủ đề của em chỉ xoay quanh một người. Lâu lắm rồi anh mới thấy em vẽ phong cảnh đó.

- Anh không thấy nó quen sao?

- Tất nhiên anh nhận ra nó, nên mới xúc động như vậy. Có lẽ anh nên quay về thăm mấy chậu hoa cúc. Không biết Hoàng Khải có chăm sóc giùm anh không?

Tôi không trả lời anh Vinh, chỉ cùng anh ngồi ngắm bức tranh vẽ về ngôi nhà dưới quê, nơi chúng tôi cùng sống một thời gian. Không hiểu sao hôm nay tôi lại vẽ về nó, dù hình ảnh trong trí nhớ gần như đã phai mờ, nhưng bức tranh được hoàn thành rất nhanh. Có lẽ có một thời khắc đột nhiên nào đó, con người ta sẽ nhớ về quá khứ, có khi chỉ là hoài niệm, có khi để nhớ mình từng là ai.

- Cho anh bức này nhé!

- Uhm – Tôi gật đầu – Em vẽ tặng anh mà.

- Anh đã từng nghĩ mình sẽ sống với vợ con mình trong ngôi nhà đó, yên bình, lặng lẽ, thật tốt biết bao.

- Rồi sẽ có một người thật xứng đáng dành cho anh.

Đây là một cuộc nói chuyện khá thẳng thắn của chúng tôi. Dù người ngoài cảm thấy nó chỉ là một cuộc đàm đạo vô thưởng vô phạt nhưng người trong cuộc như chúng tôi đều đã nhận được câu trả lời cho riêng mình. Kỷ niệm đẹp là thứ để nhớ rồi mỉm cười, chứ không phải để hối tiếc. Tôi mong anh có thể hiểu được điều đó.

## 41. Chương 41

Tôi thơ thẩn đi trong công viên gần bệnh viện. Dạo gần đây tôi có thói quen thả bộ một đoạn trước khi tới thăm anh. Đầu óc mông lung, mơ màng thế nào mà tôi lại đâm phải một người

- Xin lỗi chị!

- Không…

Câu nói của cô ta vừa định nói ra lập tức nuốt ngược vào trong. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ mặt nhau. Cô ta cũng bỏ kính đen xuống, nhìn tôi thật kĩ

- Lan Linh!

- Bạch Vy!

Tôi thật sự không thể tưởng tượng được một ngày đẹp trời tôi và Lan Linh có thể ngồi nói chuyện vui vẻ như thế này. Lan Linh trước mặt tôi dù không còn dáng vẻ của một cô người mẫu kiêu kì nhưng vẫn giữ được nét đẹp trời ban. Chỉ khác là bây giờ cặp mắt của Lan Linh đã ôn hòa hơn rất nhiều, khi nói về Hải Lâm và con trai còn lấp lánh cả niềm hạnh phúc.

- Sao có tâm trạng mà thơ thẩn ở đây vậy? Hải Lâm đâu?

- Anh ấy đi công tác rồi! Nghe nói là hội thảo về thần kinh bên Mỹ.

- Mình nhớ anh ấy đâu phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

- Cái này…có lẽ vì mình…Sau này là vì anh ấy trở nên đam mê rồi chuyển hướng luôn. – Lan Linh ngại ngùng trả lời – À, hồi đó Hải Lâm với mình đi qua nhà kia kiếm cậu nhưng lúc đó cậu đã chuyển đi rồi. Mình và Hải Lâm đều mong cậu được hạnh phúc. Thanh Phong…..

- Có lẽ giấc mơ đó rất đẹp, nên anh ấy vẫn chưa muốn tỉnh – Tôi gượng cười – Cậu không hận anh ấy chứ hả?

- Có lẽ lúc đầu là có, bây giờ thì đã hết rồi. Mình nghĩ cuối cùng cũng phải trả, không kiếp này cũng kiếp khác… – Lan Linh đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi – Với lại mình ngưỡng mộ tình yêu của Thanh Phong. Anh ấy đối xử với người khác rất tuyệt tình, nhưng với cậu thì lại khác. Mình còn nhớ có một lần mình đã hỏi anh ấy thế nào là tình yêu. Anh ấy đã trả lời: “Yêu là khi cả thế gian nói với tôi là tôi đang sai lầm, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc”. Hôm đó vì Thanh Phong rất say nên mình đã đưa anh về. Khi Thanh Phong trả lời câu hỏi đó, không hề nhìn mình, mà nhìn ảnh cưới của hai người. Lúc đó mình biết mình đã bại trận lần thứ hai rồi. Hôm ấy là cái ngày cậu quyết định rời khỏi nhà.

Tôi cảm thấy thật chua xót. Tôi yêu anh lâu như vậy, nhưng cuối cùng phải đợi đến bây giờ mới hiểu hết được lòng anh. Tại sao người ngoài cuộc đều có thể thấu hiểu, nhưng tôi lại không? Tại sao cả thế gian đều biết anh muốn bảo vệ tôi, tôi lại không? Phải chăng thời gian sống cùng anh, tôi đã dùng trái tim ích kỷ, sợ hãi, yếu đuối của mình để né tránh, để phủ nhận tình cảm của anh. Tôi trách anh tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng không hề biết rằng anh dùng những thứ đó để giúp tôi không bị tổn thương.

- Lan Linh, khi nào rãnh cậu và Hải Lâm đến nhà mình chơi. Chúng ta đã lâu lắm rồi không họp mặt. Lần cuối cùng chúng ta đầy đủ bốn người là khi nào nhỉ?

- Hai ngày trước khi cậu và Hải Lâm định bỏ đi.

- Uhm, đúng rồi! Thật nhớ!

Tôi và Lan Linh trò chuyện với nhau rất lâu. Thời gian dường như cũng ngừng trôi, chỉ có tuổi trẻ của chúng tôi đồng loạt ùa về, nhắc rằng chúng tôi từng vui, từng yêu, từng cười, từng khóc như thế nào.

——————————–

Tôi bước vào phòng, theo thói quen ngước nhìn một lượt. Căn phòng này thật sự quá lạnh lẽo. Tôi ngồi cạnh giường, mở túi xách, đưa tay lấy chiếc bút ghi âm. Tôi phát hiện cây bút này khi dọn dẹp tủ quần áo của anh, nó được cất trong túi một chiếc áo vest. Có lẽ ông Trời muốn tôi tìm thấy nó, vì ông nghĩ Thanh Phong đã chịu quá nhiều bất công rồi. Anh chưa bao giờ sống cho riêng mình, cuộc đời của anh chính là sự cố gắng dung hòa giữa việc yêu tôi và trả thù cho ba. Anh chắc chắn đã rất mệt mỏi. Anh cần phải nghỉ ngơi và chờ đợi anh là việc duy nhất tôi có thể làm. Tôi ngã người ra ghế, bật nút phát. Tiếng nói trầm ấm trong đó bắt đầu phát ra

Ngày x tháng x năm x

Tôi vào nhà sách, nhìn thấy cây viết này. Tôi đã mua nó, không cần suy nghĩ. Tôi cần một nơi trút bỏ nỗi lòng của mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi từ lúc tôi phát hiện tôi thích cô ấy…Tôi không nên nảy ra kế hoạch này. Đột nhiên tôi muốn ba sẽ từ chối cái ý kiến chết tiệt này ngay từ đầu

Ngày x tháng x năm x

Nhìn cô ấy đi bên cạnh chàng trai khác, tim tôi rất đau, nhưng phải mở miệng cười thật vui vẻ. Tôi không thể thích cô ấy, đó là điều cấm kị. Dù biết điều đó nhưng lý trí tôi đã mất kiểm soát rồi

Ngày x tháng x năm x

Ngày mai cô ấy sẽ rời đi, tôi rất muốn níu giữ, nhưng cô ấy là bông hoa quỳnh trong sáng, không thể bị những âm mưu thủ đoạn làm cho tàn úa. Tôi buông tay…

Ngày x tháng x năm x

Tôi không tin chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Dù tôi biết em đang khóc, đang đau lòng, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để ôm lấy em. Em có biết nỗi đau trong lòng tôi không hề ít hơn em không?

Ngày x tháng x năm x

Anh ta đã trở về, ngày tôi sợ hãi cuối cùng cũng đã tới. Tôi sợ anh ta cướp em đi mất, tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy em. Tôi sợ…

Đêm hôm đó tôi đã làm một chuyện khiến em ghê tởm. Tôi không quan tâm cái gì là trong trắng, tôi chỉ đau lòng thay em. Trong mắt tôi em mãi mãi là đóa quỳnh tỏa hương thơm.

Ngày x tháng x năm x

Tôi đã đuổi Lan Linh đi. Hết rồi, cần gì để đóng kịch nữa. Tôi vuột mất em rồi. Khi em nói lên hai từ: “Con hoang”, tôi biết trái tim tôi đã bị em rạch một đường sâu đến túa máu. Cái tát đó, em đau hay là tôi đau?

———————————

Tôi không chịu nổi nữa, bấm lấy nút dừng. Từng câu từng chữ đó tôi nghe không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng bật khóc, lần nào cũng không thể kiềm chế mà dừng lại. Cứ tưởng tượng đến việc anh cô đơn ngồi trong phòng, tâm sự với cây viết vô tri, tim tôi lại truyền tới từng đợt đau đớn. Tôi hít một hơi thật sâu, run run bấm nghe tiếp.

————————————–

Ngày x tháng x năm x

Trên chiếc xe taxi hôm ấy, tôi giả say ôm em. Tôi tất nhiên biết em không phải Lan Linh. Dù tôi có say đến chết vẫn có thể nhận ra em….Nhưng sao em lại nói câu đó làm đau lòng tôi thế này.

Ngày x tháng x năm x

Tôi nghĩ mình đã trở thành người cao thượng mất rồi. Tôi lại lôi Lan Linh trở về bên mình, không phải vì tôi thích cô ta, mà vì em nói em lo lắng cho anh ta. Tôi không muốn Lan Linh phá hoại chuyện của em. Tôi có phải yêu rất đáng thương không?

Ngày x tháng x năm x

Em đi ăn với một người đàn ông xa lạ. Hắn ta lấy quyền gì mà tự nhận là người yêu của em. Tôi tự thấy thật nực cười, cười đến chua xót.

Ngày x tháng x năm x

Trời đổ mưa to, to đến rát cả mặt. Nhưng điều tôi nhớ nhất là hơi ấm của em, mùi hương của em. Tôi phải kiềm chế bản thân, tôi không muốn làm em thêm khinh bỉ mình vì em không yêu tôi. Lại một đêm dài trôi qua.

Ngày x tháng x năm x

Em hỏi tôi có phải con người không. Tôi thật sự không biết. Có lẽ việc yêu em đã khiến tôi trở thành ác quỷ. Không đúng, có lẽ vì ba tôi đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Tôi thật sự rất mệt mỏi, một bên là hiếu một bên là tình. Tôi rất muốn nói cho em biết Lan Linh không bị gì hết, hai người bọn họ đều bị chuốc say…Tôi rất muốn em có thể hiểu cho tôi…Tôi lại làm em đau. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi.

Ngày x tháng x năm x

Nhìn khuôn mặt của em lúc ăn cháo rất buồn cười. Em hỏi tôi đã nêm gì vào trong đó. Tôi không biết trả lời thế nào vì tôi chỉ đang cố kiếm chuyện để nói với em. Tôi sợ sự im lặng giữa hai chúng tôi. Nếu tôi nói tôi đã nêm tình yêu vào đó, em chắc chắn sẽ cười nhạo tôi.

Tôi đã mua thêm 2% cổ phần, tôi cần làm cho ba yên tâm về kế hoạch. Mong rằng em sẽ không biết, tôi không muốn em lại khổ sỡ suy nghĩ.

Ngày x tháng x năm x

Em đang cùng tôi nằm trên một chiếc giường. Em lại gặp ác mộng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của em. Làm sao đây? Làm sao để hiểu được em đang nghĩ gì? Làm sao để em hiểu lòng tôi đây?

Ngày x tháng x năm x

Ba và trợ lý Kim bắt đầu ra tay. Tôi biết tất cả, nhưng tôi phải làm như không biết. Tôi muốn chứng minh cho ba thấy có thể hoàn toàn tin tưởng em, nhưng không ngờ lại làm ba thêm tức giận.

Ngày x tháng x năm x

Xin lỗi vì đã giả vờ hiểu lầm em. Làm em khó chịu, làm em đau…Có lẽ tôi chính là ác ma trong cuộc đời em..

Ngày x tháng x năm x

Em càng rời xa nơi này, em càng an toàn. Nhìn em leo lên xe, tôi phải kiềm nén lắm mới không đuổi theo giữ em lại. Xa em thời gian dài như vậy, làm sao tôi có thể sống nổi…Hôm nay bà ta cười thật tươi, đây là tâm trạng của một người mẹ có con trai lấy vợ. Sao lúc tôi lấy em, tôi không thấy bà cười tươi như vậy. Có lẽ bà đã quên mất mình từng có một người con trai. Tôi ghen tị với Hoàng Khải….

Ngày x tháng x năm x

Tôi có con. Chính là một đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của tôi. Tôi muốn ở bên em, chăm sóc cho em, nói với em rằng tôi rất hạnh phúc

Ngày x tháng x năm x

Một ngày, hai ngày,…, tôi không còn muốn đếm số ngày không được gặp em. Dù luôn nhận được tin tức của em, nhưng tôi tham lam vẫn thấy không đủ. Biết rằng không có kết quả, tôi lại không nỡ rời xa

Ngày x tháng x năm x

Khi tôi nói ra hai từ “ly dị”, em có biết tôi đau đến ngạt thở không? Mấy bức hình đó mà có thể làm tôi hiều lầm em sao? Nếu tôi không tin tưởng anh Vinh thì anh ta có thể ở bên cạnh em sao? Ba thật xem nhẹ tình yêu của tôi quá.

Ngày x tháng x năm x

Bạch Vy, Bạch Vy, Bạch Vy, đừng rời xa anh….Tôi muốn hét to một ngàn lần câu ấy. Tôi không ngủ đã bao nhiêu đêm rồi, chỉ cần nhắm mắt lại trông thấy em…

Ngày x tháng x năm x

Em bị đau, tôi muốn chạy tới đỡ lấy em nhưng không thể. Có lẽ người đàn ông mà tôi căm ghét đó sẽ cho em hạnh phúc hơn tôi.

Tôi phải đi nước ngoài để đánh lạc hướng ba. Đêm cuối cùng nằm trên giường cùng em. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này…

Ngày x tháng x năm x

Tôi đã bí mật chuyển cổ phần sang tên em. Tôi muốn em biết rằng tôi không phải vì muốn cướp đoạt cổ phần mà ở bên em. Tất cả chỉ vì tôi yêu em.

Đêm nào tôi cũng ngước lên trời, cầu xin một điều: “Cầu mong em một lần hiểu được lòng tôi.”…Nhưng lúc này tôi lại ước rằng em sẽ quên tôi đi…

—————————–

Tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy lấy Thanh Phong

- Thanh Phong! Em xin lỗi! Em đang tự trừng phạt mình đây, anh vẫn còn thấy chưa đủ sao? Sao anh vẫn chưa tỉnh? Em muốn anh ôm em, muốn anh nói chuyện với em…Em yêu anh nhiều như vậy, anh có cảm nhận được không?

## 42. Chương 42

Tôi ẵm Hy Hy đi thăm ông nội. Dù chưa bao giờ ông chịu ra mặt nhìn mẹ con tôi, nhưng dù gì ông cũng là ba của Thanh Phong, ông nội của Hy Hy, tôi không thể không tới thăm. Việc trợ lý Kim phải ở tù, Thanh Phong vẫn còn hôn mê đã gây ra cho ông một đả kích không nhỏ. Hôm nay cũng không khác gì so với những lần trước. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách, cuối cùng ông vẫn không xuất hiện.

Tôi đành chào bác Hiền ra về, nhờ bác nhắn lại với ông rằng tôi có ghé thăm. Sau đó tôi dặn dò tài xế cho xe đến bệnh viện, tuy nhiên không phải là thăm Thanh Phong, mà là ba của tôi. Ba đã ở đây từ ngày dì mất cho đến bây giờ. Tôi ẵm con gái đi ngang qua những bệnh nhân nằm ngồi la liệt, kẻ hát người múa. Chính xác đây là bệnh viện tâm thần.

- Ba!

Ông đang ngồi trên giường, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa trông thấy tôi, hai mắt ông sáng lên, không ngừng nói: “Bà ẵm con đến thăm tôi đó hả?”. Từ lúc ông phát bệnh luôn nhầm lẫn Hy Hy là tôi lúc nhỏ, còn tôi là vợ ông, cũng là mẹ của tôi

- Ba à! – Tôi bước tới nắm tay ông – Con là Bạch Vy, còn đây là cháu ngoại của ba…

- Bà còn giận tui nên nói vậy phải hông? – Ông ra sức lắc đầu – Tui hứa với bà là không đi với người kia nữa…

- Ba!

Tôi ôm ông, cảm thấy chua xót, tại sao đến lúc ông điên rồi mới nhớ đến người mẹ quá cố của tôi? Nhưng tại sao người làm ông điên lại là dì? Chẳng lẽ trái tim người ta có thể cùng lúc chứa đến hai người sao? Tôi lau nước mắt, đứng lên, bế con gái đi gặp bác sĩ trực tiếp chữa trị cho ông

Người ta thường nói trái đất hình cầu, đi một vòng lớn, những người có duyên sẽ gặp lại nhau. Nếu câu nói đó là đúng thì gia đình tôi và người bác sĩ này chắc chắn có duyên nợ rất sâu đậm. Vì người đó chính là Ái Nhi. Cô nở nụ cười tươi tắn, gật đầu chào khi vừa trông thấy tôi

- Chào em!

- Em chào chị! Chị ngồi đi!

- Uhm! Em dạo này sao rồi!

- Vẫn tốt chị à!– Ái Nhi cười nói

Trong trận chiến này, có lẽ Ái Nhi cũng chính là một nạn nhân chịu nhiều tổn thương nhất. Bị người mình yêu thương lừa dối đã đau lòng, đằng này còn là một chuyện hết sức kinh khủng. Tôi thật khâm phục sự kiên cường của cô. Nghe nói người chồng sau này của Ái Nhi là do ba mẹ cô lựa chọn, nhưng cả hai người sống với nhau rất hòa thuận. Phải chăng khi biết hài lòng với thực tại, người ta sẽ dễ dàng chạm đến hạnh phúc. Thời gian ba tôi trong bệnh viện, Ái Nhi chăm sóc rất tận tình, cô bảo dù gì cũng là ba chồng. Người con gái tốt như vậy, nếu không thể hạnh phúc thì ông Trời đúng thật quá bất công.

- Không biết tình hình ba chị thế nào rồi?

- Dạo gần đây bác đã có tiển triển rất tốt. Chỉ là không nhận ra hoặc nhầm lẫn mọi người, chứ không còn đập phá, la hét như lúc trước. Em nghĩ nếu có thể, chị đưa bác về nhà chăm sóc sẽ tốt hơn.

- Vậy chị có thể đưa ba chị về được rồi sao? – Tôi mừng rỡ

- Dạ, nếu gia đình không ngại thì đã có thể đưa bác về. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với em.

- Tốt quá rồi. Chị cảm ơn em nhiều lắm!

“Reng reng”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn vào tên người gọi, một linh cảm đột ngột xẹt ngang qua đầu

- Alô! Em nghe nè chị Hoa!

- Cô ơi….Cậu…cậu tỉnh rồi!

Tôi buông rơi điện thoại, ngoài việc bế con gái chạy ra xe, đầu óc tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

“Xoảng”

- Cậu! Cậu bình tĩnh đi!

Vừa mới tới trước cửa phòng, tôi đã bị tiếng đập vỡ đồ đạc làm cho giật mình. Vừa định bước vào trong thì vị bác sĩ quen thuộc cùng một y tá đẩy cửa bước ra

- Bác sĩ! – Tôi e dè gọi

- Phiền cô nói chuyện với tôi một lát!

Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo ông. Bác sĩ ngồi xuống ghế, vẻ mặt biểu lộ một thứ cảm xúc rất khác lạ. Vừa phấn khích cũng vừa bất lực. Tôi nhìn ông, bắt đầu cảm thấy hoang mang

- Anh ấy…

- Đột ngột tỉnh dậy! Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ! Các xem xét ban đầu đều không có gì đáng ngại!

- Như vậy không phải là rất tốt sao?

- Chỉ là…vết thương đã ảnh hưởng đến tủy sống. Điều chúng tôi lo lắng đã xảy ra, lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra, chân anh ấy không hề có phản ứng.

- Sao? – Tôi sợ hãi bụm chặt miệng

- Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm thật đầy đủ. Các biện pháp vật lý trị liệu có thể giúp anh ấy hồi phục. Nhưng điều này cũng không thể nói trước.

- Vậy…nếu tình hình xấu nhất không phải là…

- Anh ấy phải ngồi xe lăn đến cuối đời.

————————————–

Tôi thẫn thờ đi về phòng bệnh, nhìn cánh cửa khép hờ. Từ ngoài nhìn vào, tôi có thể trông thấy anh ngồi trên giường, ánh nhìn hướng về phía cửa sổ. Tôi cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng nấc thoát ra từ cổ họng. Tại sao ông Trời lại bất công như vậy? Tại sao phải đối xử với anh như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, run run đưa tay đầy cửa bước vào. Chị Hoa trông thấy tôi, vội vàng ngồi bật dậy. Tôi ra hiệu cho chị ra ngoài, giao Hy Hy cho chị, gật gật đầu để nói rằng tôi đã biết rõ mọi việc.

Sau khi chị Hoa rời đi, tôi mới lặng lẽ ngồi xuống ghế. Thanh Phong vẫn im lặng, không nói một lời nào.

- Em đã chờ khoảnh khắc này ba tháng rồi. Ngày nào cũng nghĩ tới khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên sẽ ôm lấy em. Thế mà bây giờ anh lại lạnh lùng như vậy, thật là làm em đau lòng mà…

- Anh muốn yên tĩnh! – Thanh Phong nhàn nhạt nói ra từng tiếng, vẫn không hề nhìn tôi một cái

Tôi bất ngờ ôm chấm lấy anh. Thân thể anh đông cứng hoàn toàn, không thể phản ứng gì. Tôi ôm anh rất lâu, rất lâu, nhưng không hề nói một lời nào. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận đôi vai khẽ run lên vì xúc động của anh. Tôi thật sự rất muốn khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ chấm dứt.

- Thanh Phong! Dù có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà.

- Anh không sao! – Thanh Phong khẽ đẩy tôi ra – Chỉ cần cho anh chút thời gian.

- Nhưng mà…Vậy em có thể ở trong phòng được không? Em sẽ không nói gì hết! – Tôi nài nỉ

- Tùy em!

Thanh Phong vừa trả lời vừa xoay chuyển nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín cả mặt. Tôi không biết làm gì, không biết nói gì, chỉ có thể kéo ghế, ngồi sát giường anh. Lâu lắm rồi suy nghĩ mình là người vô dụng mới quay trở lại trong tôi.

Trải qua một đêm dài, tôi mệt mỏi gục đầu trên giường, đến khi cảm nhận được bàn tay của anh khẽ lướt qua mái tóc của mình, tôi mới tỉnh giấc nhưng vẫn không mở mắt. Đột nhiên tôi nghĩ nếu mình thức dậy, anh sẽ thu mình lại, trốn tránh tôi một lần nữa

- Bạch Vy! Anh biết em đã tỉnh!

Tôi giật mình, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thanh Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Trong đầu tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo, tôi linh cảm những gì anh sắp nói không phải là những điều tôi muốn nghe

- Em rót nước cho anh!

- Không cần đâu! – Thanh Phong nắm tay tôi lại – Anh có chuyện muốn nói.

- Anh vẫn còn mệt. Có gì nói sau đi! Em đi kiếm chị Hoa, nói chị làm chút gì đó cho anh ăn – Tôi bối rối, loay hoay cố gắng không nghe những gì anh nói

- Bạch Vy! Em ngồi xuống đi!

Thanh Phong dù không lớn tiếng nhưng giọng nói rất kiên quyết, tỏ ý không cho người đối diện từ chối. Về phương diện uy hiếp người khác, Thanh Phong vẫn là đệ nhất thiên hạ. Tôi thở dài, ngồi xuống ghế.

- Anh sẽ không dài dòng. Anh hỏi em em đã suy nghĩ đến sau này chưa? Nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

- Em nói rồi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua.

- Cùng nhau? – Thanh Phong khẽ nhếch miệng - Có thể em sống với anh, một tháng, hai tháng…thì không sao nhưng càng về sau em sẽ cảm thấy anh không còn là con người ngày xưa. Anh tàn phế rồi, ngay cả hoạt động cơ bản cũng khó khăn. Anh sẽ là gánh nặng của em. Em chấp nhận được việc này, anh cũng không thể.

Tôi cảm thấy rất phẫn uất. Tại sao anh lại yêu tôi nhiều như vậy? Lần đầu tiên tôi cảm thấy chán ghét việc anh nghĩ quá nhiều cho tôi mà quên mất bản thân mình. Nếu tôi buông tay, anh sẽ sống tốt hơn chứ? Nếu một ngày nào đó, tôi đi cùng người đàn ông khác, anh có mỉm cười vui vẻ không? Tôi đau khổ, anh cũng chẳng kém. Vậy tại sao anh vẫn không cho chúng tôi một cơ hội.

- Anh có nhớ mình đã từng cầu xin em: “Dù cả thế giới vứt bỏ anh, thì em cũng hãy ở lại” không? Bây giờ em tự nguyện ở lại, sao anh lại xua đuổi em? – Tôi không kiềm chế được, cuối cùng cũng bật khóc

- Cần gì vì một người như anh mà khóc! – Thanh Phong đưa tay lau nước mắt cho tôi – Những câu nói đó, anh quên rồi. Người nói còn không nhớ, người nghe cũng không nên giữ trong lòng. Chúng ta…

“BỐP”

Tôi tát anh. Cái tát làm bàn tay tôi trở nên nóng rực, làm trái tim tôi đau như có hàng vạn mũi dao xuyên qua cùng một lúc. Thanh Phong dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng, nở một nụ cười thê lương

- Nếu anh dám nói đến hai chữ “ly dị”, em sẽ giết chết anh. Sau đó tự tử theo! – Tôi hét lên

- Em…

- Anh có phải là đàn ông không? Thanh Phong mà em yêu là một người rất mạnh mẽ, rất quyết đoán, không bao giờ khuất phục. Anh làm em thất vọng quá!

- Một người đàn ông làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình thì là người đàn ông tồi. Bạch Vy! Chúng ta đánh cược được không?

- Đánh cược?!!! – Tôi ngạc nhiên nhìn anh

## 43. Chương 43 - End

- Bạch Vy! Em hiểu anh mà đúng không? Hiểu rằng anh đề nghị như vậy không phải vì anh không yêu em. Ngày xưa và bây giờ đều như thế. Tình cảm của anh không bao giờ thay đổi. Anh chỉ thấy em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Trải qua những việc kinh khủng, anh đã cố gắng để trở thành người đó. Anh muốn là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng…hiện tại anh vẫn không làm được.

- Anh biết không, anh thật sự không cần cố gắng đâu. Chỉ cần là anh, em nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- Haha – Thanh Phong đột nhiên bật cười – Nếu cách đây mấy tháng em nói câu đó, anh sẽ mừng rơi nước mắt đấy. Chỉ là bây giờ anh cảm thấy rất buồn cười. Bạch Vy! Anh đem hôn nhân của chúng ta ra đánh cược. Nếu anh có thể bình phục, anh nhất định sẽ đến tìm em. Lúc đó dù em có người đàn ông khác, anh nhất định cũng sẽ cướp em khỏi anh ta. Còn nếu không thể, chúng ta giải thoát cho nhau đi. Một năm! Em chờ anh một năm được không?

- Em…

- Đừng nói không muốn hay đại loại như thế. Em muốn đánh cược hay muốn anh đột ngột biến mất. Em biết khả năng của anh mà, dù hiện tại thì…hơi khó khăn, nhưng không phải là không thể – Anh nhún vai vẻ bất cần

Tôi cắn chặt môi, vì tôi tin anh đã nói thì sẽ làm. Anh không cho tôi được quyền từ chối. Chỉ có thể đánh cược mà thôi. Thanh Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Chỉ một hành động nhỏ đó của anh cũng làm tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Được! Nhưng em sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh!

- Ngốc ạ! Nếu ở với em thêm một năm, trường hợp xấu nhất xảy ra, sao anh nỡ ra đi hả? Một năm này đừng liên lạc với nhau, được không? Qua một năm, không thấy anh trở lại thì em đã có câu trả lời. Bây giờ thì em về đi! Hy Hy có lẽ đã nhớ hơi em rồi đấy. Sau hôm nay thì cũng đừng quay lại đây!

- Em…Vậy Thanh Phong, có thể ôm em một lần không?

Lời vừa thốt ra, Thanh Phong đã nắm tay tôi kéo mạnh để tôi ngả vào lòng anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy tôi. Dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng ôm lại anh. Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của chúng tôi.

- Bạch Vy! Cảm ơn em!

- Có lẽ em chưa bao giờ nói cho anh biết. Thanh Phong! Anh nghe cho rõ. Em chỉ nói một lần thôi. Em yêu anh!

- Anh biết! Hình như trong mơ anh đã nghe em nói…Cho nên anh đã tỉnh dậy. Anh đã nghĩ khi anh bình phục, việc đầu tiên anh làm chính là…

- Là gì?

- Thôi thì đến lúc đó em sẽ biết.

- Uhm! – Tôi gật đầu

TÁM THÁNG SAU

Tôi đang đùa nghịch với Hy Hy trong sân thì Hoàng Khải đẩy cổng bước vào. Khuôn mặt đen sạm, u ám của nó báo trước kết quả của cuộc chinh chiến hơn một năm nay chẳng mấy tốt đẹp. Tôi vội vàng bế Hy Hy lên, bước về phía em trai. Vừa định mở miệng hỏi thì đã bị nó chặn ngang lời, dùng giọng điệu vừa tức tối vừa thểu não nói: “Kết thúc rồi!”. Không đợi tôi kịp phản ứng, Hoàng Khải đã ngồi lên ghế đá, chân gác lên bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Tôi thở dài, nói:

- Kể chị nghe! Hai đứa…

- Em đã nói rồi. Kết thúc! Hai chữ đơn giản vậy thôi!

- Không thể nào!

- Có gì mà không thể chứ. Lần này là cậu ta chê em…Thế đấy. Em trai chị thiệt là mất mặt.

Hoàng Khải với tay lấy ly nước mà chị Hoa vừa mới đưa, tu ừng ực. Sau đó đứng dậy, chào tôi ra về. Tôi còn chưa mở miệng thì nó đã vác ba lô bước ra khỏi nhà. Tôi còn đang loay hoay xử lý thông tin thì anh Vinh từ đâu xuất hiện, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi tôi: “Người vừa bước ra không phải Hoàng Khải sao?”

- Là nó đấy!

- Thế hả? Đã chịu về rồi sao? – Anh Vinh đón lấy Hy Hy từ tay tôi

- Về kiểu đó thì thà không về còn hơn. E rằng muốn nó làm việc lại thì phải chờ mấy tháng nữa.

- Sao thế? Bại trận rồi à?

Tôi gật đầu. Anh Vinh cũng không hỏi nữa, chỉ chăm chăm đùa nghịch với con gái tôi. Hy Hy đã hơn một tuổi, có thể đi và nói bập bẹ, tính cách cũng rất hiếu động. Và người kiên nhẫn trong việc chơi đùa với Hy Hy trong hàng giờ liền không phải là tôi, mà là anh Vinh. Anh Vinh mỗi khi đi làm về sẽ ghé nhà tôi, chơi với Hy Hy đến tối mới rời đi. Cho nên việc con bé quấn anh không có gì là lạ.

- Bạch Vy! – Anh Vinh vừa bế Hy Hy vừa hỏi tôi – Em nói xem, khi người con trai cầu hôn cần chuẩn bị những thứ gì?

- Hả? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại – Sao lại hỏi em cái này?

- Anh chỉ đột nhiên thắc mắc thôi!

- Haha, đừng nói lả muốn cầu hôn em nào đó nha!

- Không có – Anh Vinh xua xua tay – Nhưng mà biết trước cũng tốt. Biết đâu được ngày mai anh sẽ gặp tình yêu sét đánh.

- À ừm, để xem! – Tôi bắt đầu trí tưởng tượng bay bổng của mình – Khi em còn là thiếu nữ, em nghĩ khung cảnh lúc đó phải thật lãng mạn, tràn ngập hoa và ánh nến, rồi người đó sẽ quỳ xuống, nắm lấy tay em. Ôi trời ơi, bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười.

- Còn bây giờ?

- Bây giờ…chỉ cần anh ấy đứng trước mặt em, nói rằng: “Bạch Vy! Anh ở đây!” – Tôi nói, miệng bất giác nở thành nụ cười

- Chỉ cần như vậy thôi sao?

- Đúng thế! Em chỉ cần…

Tôi bất chợt nhận ra điều khác lạ, câu nói cũng lập tức bị bỏ dỡ. Từ từ quay lại phía sau, cả người tôi bị chấn động, không thể nhúc nhích. Vẫn nụ cười nửa miệng, vẫn cặp mắt sáng đầy cương nghị, từng đường nét mà tôi nhớ như in trong đầu đều không hề thay đổi. Tôi không kiềm chế được, chỉ biết đứng yên, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Anh Vinh im lặng, bế Hy Hy vào trong nhà. Còn người kia từ từ tiến về phía tôi, từng chữ thốt ra thật dịu dàng

- Có thật em chỉ cần như thế không?

- Thanh Phong! Thanh Phong! – Tôi ôm chầm lấy anh – Cuối cùng anh cũng đã về rồi!

- Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ – Thanh Phong không hề để ý đến lời nói của tôi – Nào là hoa, là nhẫn, rồi cả một nhà hàng…Vậy mà em nói chỉ cần một câu…

Tôi đột ngột dùng môi mình chặn đứng câu trách móc của anh. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh, Thanh Phong hoàn toàn bị bất ngờ. Phải mất một lúc sau anh mới dịu dàng hôn lại tôi. Nụ hôn này thật sự rất ngọt ngào, rất hạnh phúc

- Bạch Vy! – Thanh Phong khẽ đẩy tôi ra, quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo – Anh đã muốn hỏi em câu này mấy năm nay! Em đồng ý làm vợ anh chứ?

Tôi nhìn chiếc nhẫn đơn giản, tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Thật sự lúc này trong tôi vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Anh đang cầu hôn tôi, khi chúng tôi đã là vợ chồng được bao nhiên năm. Thanh Phong chờ đợi câu trả lời của tôi, vẻ mặt bắt đầu có chút căng thẳng.

- Em đồng ý! – Tôi gật đầu liên tục, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống

Thanh Phong lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Anh đứng dậy, ôm chầm lấy tôi, miệng khẽ nói:

- Bạch Vy! Anh ở đây! Và sẽ không đi đâu nữa!

- Thanh Phong! Dù anh có đi đâu, em vẫn sẽ ở đây đợi anh!

Kết

Một buổi chiều đẹp trời, Hoàng Khải đang ăn cơm với chúng tôi thì nhận được một cuộc điện thoại. Ngay lập tức, cả người nó như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, mặt mày biến sắc. Cuối cùng thì đâm đầu chạy ra khỏi nhà. Tôi và Thanh Phong nhìn nhau, rồi cũng đứng lên chạy theo nó

Chúng tôi có mặt ở bệnh viện 15 phút sau đó. Phúc đứng nép trong góc tường trước cửa phòng cấp cứu. Hoàng Khải trông thấy cậu nhóc, hai tay nắm chặt lại, bước chân cũng di chuyển chậm hơn. Đến khi đứng trước mặt Phúc, nó không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Phúc, để cậu đầu gục lên vai mình. Tôi nhìn cảnh tượng đó, quả thật đẹp đến đau lòng. Tôi không biết người nằm trong phòng đó là ai, cũng không bước tới thắc mắc. Tôi cảm thấy việc này mình chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào, rồi thở dài mà thôi.

Thanh Phong đưa tôi ra khỏi bệnh viện. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc khiến tôi phải quay đầu lại

- Tôi biết rồi! Không cần cô nói! – Người đàn ông buông lời bực tức

- Anh nói là phải giữ lời. Nếu kết quả đúng như dự đoán, anh phải chịu trách nhiệm đấy! – Cô gái đi bên cạnh không ngừng cằn nhằn

Khi ánh mắt của tôi và anh ta chạm vào nhau, anh ta rất bất ngờ. Tôi thì bình tĩnh hơn, chỉ cúi đầu chào một cái, sau đó nắm lấy tay Thanh Phong rời đi. Đằng sau vẫn nghe tiếng nói tíu tít của cô gái

- A! Tôi biết rồi! Cô ấy là Bạch Vy! Người anh thầm thương trộm nhớ, đúng không? Nhìn khuôn mặt khó coi của anh là biết ngay.

- Cô thật nhiều chuyện!

Tôi bật cười, Minh Trường gặp phải cô gái này xem ra còn đau đầu dài dài. Thanh Phong im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi, miệng khẽ nhếch thành nụ cười quen thuộc. Anh có vẻ đang tận hưởng cảm giác của người chiến thắng.

Tôi chỉ không ngờ những việc của chiều hôm đó lại kéo theo hàng loạt tình huống sau này mà tôi là một khán giả may mắn được theo dõi. Hoàng Khải sau hôm ấy, một lần nữa đem theo ba lô, để lại một núi công việc. Chỉ là lần này người gánh vác không phải là tôi mà là Thanh Phong. Mong rằng đứa em trai này khi trở về sẽ đem theo một người nữa. Mấy tháng sau đó, còn có chuyện bất ngờ hơn, tôi nhận được thiệp cưới của Minh Trường. Xem ra anh ta chính thức đã lọt lưới rồi.

Tôi đưa mắt nhìn Thanh Phong, anh đang bế Hy Hy đặt lên đùi, còn mình thì chăm chú đánh cờ với ông nội của Hy Hy. Ba tôi ngồi bên cạnh, im lặng nhìn vào bàn cờ, vẻ mặt đăm chiêu, dù chắn chắn ông không hiểu gì hết, do ông vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Không phải họ đã từng là kẻ thù của nhau sao, bây giờ lại ngồi chung thế này. Nếu đây không gọi là hạnh phúc, tôi thật sự không biết hạnh phúc được định nghĩa thế nào. Những chuyện này kể ra thì thật dài dòng, chỉ có thể nói, cuộc đời thật sự rất dài. Chưa đi hết thì sẽ không thể nói mình bất hạnh. Hạnh phúc chắn chắn đang đợi bạn ở một nơi nào đó, và sẽ gặp bạn lúc bạn không ngờ tới. Tôi chắc chắn một điều như thế đấy…

HẾT

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/em-khong-hieu-long-anh*